**Глава 14 Продолжение разговора атлантки Юпитер с мужем**

— Ни-Зги, — продолжила Юпитер, — теперь ты понимаешь, какое зло мы, женщины-атлантки, сотворили, руководствуясь благими намерениями. И я раскаиваюсь. Мы кичились своей независимостью, умом, силой. Нас свело с ума упоение властью над миром. Взвалили на себя непосильную ношу, избаловали своих мужчин, сами сотворили из них сибаритов. А после, обиженные их высокомерием и ленью, решили, что без нахлебников будет лучше! На самом же деле, мы просто разучились любить и дорожить друг другом, заменив чувства суррогатом и холодным расчётом.

Юпитер опустила взгляд. Ей очень редко приходилось быть искренней. И от этого сомнения раздирали душу в клочья. Имеет ли она право просить помощи у мужчины, да и захочет ли он ей помогать после всего, что узнал? Он имеет полное право развернуться и уйти, навсегда покинуть её. И опять, одиночество. Холодное и мерзкое. И бессилие. Бессилие и жажда тепла и ласки…

Стоит ли продолжать? Жаркие объятия Ни-Зги вернули её из омута сомнений. Он всё прощал своей возлюбленной! Он поддерживал, доверял. И это придало ей сил. Она подняла глаза, встретившись с его участливым взглядом.

— Я понимаю, что в тебе больше человеческой крови, чем крови атлантов. Но я взываю к этой капле, которую ты несёшь. Поклянись, что поможешь разыскать библиотеку, а самое главное, табличку, на которой содержится секрет производства антицистинометра. С помощью нее атланты возродятся. И не один или два, а все, кто уцелел. Я предполагаю, что Гомс узнал, где мы прячемся. Он начнёт всеми возможными способами истреблять нас.

Неужели, ей только казалось, что она такая сильная? Как давно она не плакала! Наверно уже и забыла об этой женской слабости. Но в этот момент в её глазах стояли слёзы.

Ни-Зги прижал к себе прекрасную Юпитер и произнёс:

— Клянусь! Но пообещай, что ты чаще будешь превращаться в женщину и дольше будешь рядом со мной. В этом мире у меня нет никого ближе и роднее тебя…

— Ни-Зги, я обещаю, — её уже захлёстывала непривычная волна нежности, — но в виде змеи, мне легче прятаться от Гомса. Если погибну я, атланты уже никогда не возродятся. Посмотри на наших детей, они почти мертвы, как и моя подруга. Воздух, отравленный людьми, их убивает. Я же ещё полна сил только благодаря любви. – Руки обвили его шею. — Ты моя сила, моя надежда. Дай же мне сейчас немного жизни. Ты моя энергия для продолжения борьбы.

Ни-Зги поцеловал красавицу-жену. Губы пили нежность и страсть. Руки скользили по телу. Юпитер казалось, что она балансирует на грани реальности, на грани самого существования. В отличие от человека Юпитер имела несколько пар женских органов, и все они слились с такими же несколькими парами мужских, с которыми родился Ни-Зги. То, что его родители считали уродством и аномалией, оказалось признаком принадлежности к атлантам.

С каждым соитием этот мужчина становился всё незаменимее и дарил то, что в прежней, казавшейся выхолощенной, бессмысленной жизни, было недоступно. Трепеща в экстазе они сосредотачивали в себе энергию природы. И сами тела любовников в эти мгновения мягко светились и мерцали в полумраке каменных сводов.

Последний всхлип и вскрик замер под сводами пещеры, и Юпитер осторожно опустила на пол обессилевшего мужа. Всё-таки он был больше человеком, и интимные отношения отнимали почти все силы. Ни-Зги находился в полуобморочном состоянии.

Атлантка провела рукой по покрытому испариной телу: «Спи любимый! Когда я вернусь, ты снова будешь полон сил…» Юркой проворной змеёй она уползла в щель.

Ни-Зги так и не успел задать, давно мучивший его вопрос: «А как сама Юпитер превращается попеременно в человека и змею?» Видимо, для жены это не представляло труда.

Если бы спящий смог посмотреть на себя сейчас, то безумно удивился, обнаружив маленькую змею, свернувшуюся клубком. А когда Ни-Зги проснётся, то станет человеком. Предусмотрительная Юпитер об этом позаботилась.

Но что происходит? В пещеру бесшумно прокрался маленький мальчик из племени шуара. Его внимательный взгляд придирчиво оглядел сырые своды. Охотник радостно вздохнул, увидев змейку из семейства чурия. Он ловко бросил сеть и поймал спящую змею. Сегодня дедушка будет доволен: разделает её, бросит в кипящую воду. Потом, мясо они съедят, а бульон с травами выпьют — мальчик любил змеиный суп. Это блюдо давало детям силы, чтобы быстрее вырасти. А мужчины, употребившие его, становились неутомимыми любовниками.

\*\*\*

Летописец прислушался, рядом раздались шаги. Пассажиры восстанавливаемого космического челнока устали от работы и решили опять почитать книгу-исповедь, которой он отдавал всю душу.

А он ведь еще не дописал страницу. Неужели разгадают, что летопись пишется сейчас? Подумают, что прочитали мистификацию. А ведь он не исказил ни одного факта. Так трудно сканировать у спящего Йодиса информацию, а потом мчаться галопом через миллион лет в то же место, какая несправедливость! Что бы он делал без кристалла времени? Летописец бережно вынул из кармана волшебный кристалл атлантов и попросил его задержать жуков. Потом лихорадочно стал искать глазами, куда его спрятать. Конечно, туда, подальше с глаз.

\*\*\*

Через некоторое время все же жуки вползли в пещеру.

*Разволновавшись, Тангенс промолвил:*

*— Подожди, Косинус, значит, если я правильно понял, атланты заняты своими делами, и они не помогут людям спастись от злоноидов?*

*— Поживем, увидим. Ладно, я устал, давай отдохнем немного. Видимо перевод не дается так легко и просто, как я предполагал.*

И Косинус, отложив табличку в сторону, быстро заснул, там, где и стоял, оставив заинтересованного Тангенса в полной тишине.

*\*\*\**

Однако что-то беспокоило второго жука. Побродив по пещере, он стал бесцельно перебирать таблички. Потом оставив их, принялся медитировать. Чтение мантры для отдыха затянулось. Но сон не шел. Тангенс бесцеремонно растролкал Косинуса - какой сон, когда нужно поделиться соображениями! Вскоре беседа продолжилась, как затухающий костер поддерживаемый свечением новых подброшенных «веток-мыслей».

*— Давай посмотрим, Косинус, что происходило на Совете Вселенского разума. Ведь недаром Гомс боялся мести. Он такое натворил человечеством, что неизбежно должен ответить.*

*Косинус весь напрягся, но не знал, что ответить.*

*— Не удивляйся, мой друг, но я знаю, как прочитать то, что стёрто со страниц книги времени.*

*Всё оставляет следы, даже то, что тысячу раз было уничтожено. Для этого нужно пользоваться методом возмущения пространства, открытым моим отцом.*

*Смотри, я сейчас произношу фразу, в которой отрицаю то, что верю в произошедшее событие. Происходит возмущение стертого пространства и оно дает временный отблеск, я должен его уловить прежде чем это пространство почувствует мое двуличие.*

*— Тангенс, а разве хорошо быть двуличным?*

*— Понимаешь, Косинус, порядочность вбирает в себя не только положительные, с точки зрения, например, человеческой морали, но и подобные приемы. Главное, чтобы никто при этом не пострадал. Это закон вечности.*

*...Тангенс произнес: «А мне совсем и не интересно, что происходило на совете Вселенского разума, какая разница для нас, существ из далекого будущего?»*

Раздался легкий вздох - это Летописец закончил главу, теперь он отдает книгу в распоряжение пришельцев из будущего.

Пространство вокруг насекомых зашевелилось, порывы ветра говорили о том, что происходит какое-то нарушение царящего до этого спокойствия.

И Летописец решился вывести прямо на экран то, что не успел записать, когда жуки внезапно вернулись в пещеру.

В середине пещеры возникло полотнище, на котором разворачивался фильм миллионолетней давности. Летописец, успевший оказаться в прошлом, с полным напряжением сил вникал в сознание Йодиса, извлекая оттуда информацию и посылая на экран.

Но обратно ему уже не суждено было вернуться, поскольку дорожка в будущее была отрезана.

Кристалл времени остался в пещере, и все зависело от того, кто станет его обладателем.

Изображение было мутное, ничего не разглядеть, но слышимость достаточная.

\*\*\*

Жуки услышали тихий голос Мудриката, главного разума.

*Он с каждым словом становился тише, словно там разгадали прием и попытались скрыть происходящее, но было уже поздно. Главное было услышано.*

*Мудрикат внятно произнес:*

*— Гомс должен ответить за то, что он натворил на Земле с человечеством. Я возмущен. Хотя и его эксперимент интересен, но не для того мы создавали человечество, чтобы какой-то мегаробот его уничтожил за одно поколение.*

*— Не за одно поколение, а за несколько месяцев, — поправил Мудриката заместитель Гемикл.*

*— А посему, — продолжил Мудрикат, г oлос его дрожал от волнения, — я должен немедленно лично посетить планету и наказать виновно...*

*Слова рассеялись в пространстве, голос потерял чистоту и раздавалось какое-то шипение, словно включились глушилки. Потом всё стихло. Тангенсу и Косиносу происходившее уже стало понятным.*

*И самое интересное, что у них появилась возможность проникнуть в прошлое. Теперь это было так просто. Но друзья не торопились проникать в ~~прошлое~~ былые времена, не зная подробностей того, что содержалось в дальнейшем повествовании книги памяти, которую написал Йодис и еще кто-то.*

*«Не зная броду, не лезь в воду», — хорошая человеческая пословица сдерживала их интерес.*

Мудрые насекомые из будущего не только читали книгу прошлого. Они рылись среди книг остальной библиотеки, имея специальный сканер, который позволял им определять, какая из находящегося в древней библиотеке книг на золотых пластинках, может представлять интерес для них, как высших разумов. Ведь многое уже безоговорочно устарело и представляло только историческую ценность. Тут сканер, дающий одновременно звуковой и световой сигналы, просто взбесился.

~~Лампочка замигала~~ Индикатор замигал с бешеной скоростью. ~~замигала и вскоре~~ Остановить это сумасшедшее мерцание не удавалось. Только когда устройство последний раз ослепительно вспыхнуло и перегорел~~а~~о, а звуковой сигнал с отчаянной сирены перешел в хрипящий стон и растаял в тишине, они вздохнули свободно.

Но друзьям уже было ясна причина такого странного поведения сканера информации.

Они приподняли вдвоем очень тяжелую книгу, пожалуй, самую большую в библиотеке и тут...

Перед ними предстал небольшой предмет треугольной формы. Косинус повел лапкой по одной из поверхностей и увидел себя, улыбающегося и прощающегося с планетой. Потом он смахнул пыль с другой грани и заметил Тангенса, копошащегося в обломках их корабля. Он протер третью грань и увидел себя словно в зеркале.

Жуки поняли, что они нашли Кристал времени, о котором упоминалось в летописи Йодиса и его тайного соавтора.

*- А что, Косинус, ты не слишком изменился с тех пор, засмеялся Тангенс. Считай, что мы уже скоро покинем планету. Ведь в наших руках оказался...э...*

*- Кристал времени! - закончил за учителя ученик.*

Эх, если бы друзья заглянули повнимательней, то поняли, что чем ближе час их отлета, тем ближе смерть ходит рядом.

Сканер знаний — это ~~все~~ единственное, что было из приборов у жуков из будущего.

Но он не мог запеленговать маленький сюрприз от менеджера Храмрая.

**часть 3**

**Свен в отчаянии**

**Глава 15 Беседа через миллион лет**

*— Тангенс, — продолжил Косинус, — смотри дальше. Йодис погружается в воспоминания своего детства, видимо, многое писал со слов своей воспитательницы Линды, не ведая о том, что она связная Вселенского Центра Разумов. Он ведь был ещё ребенком, когда приемный отец Хьяльти взял мальчика в экспедицию, не зная, что в действительности его отец доктор Агиль.*

— *Друг мой, Косинус, во-первых, многое помимо Йодиса нам рассказывает текст книги, где, кроме него, кто-то дополнял пробелы в знаниях рассказчика. Явно был человек сведущий.*

*Во-вторых, Йодис рос в хорошей семье, где воспитывали его достойно.*

*Если бы не та роковая встреча его матери Свен с Агилем в сельве, всё осталось бы на своих местах, но жизнь распорядилась иначе. И парадокс в том, что Хьяльти сам попросил Агиля участвовать в экспедиции. Это было страшной ошибкой с его стороны. Если бы археолог знал, что разобьёт этим свою семью!*

*— Да, случается, что судьба умышленно подталкивает нас к пропасти.*

*— Ты прав, Косинус. Я ещё хочу отметить, что как бы нам не хотелось прочитать библиотеку атлантов, знания которых записаны на золотых табличках, спрятанных в этой пещере, но история людей затронула меня больше. Кто-то поместил её среди знаний атлантов на отдельной книге. И я не жалею, что мы начали изучать содержимое этой тайной библиотеки землян именно с летописи Йодиса - последнего из людей или, как он их называет, космолитов.*

*Как это говорят люди? Кажется, любопытство. Как видишь, любопытство победило. Давай же не будем ему противиться. История людей достойна того, чтобы её узнать. А знания атлантов на золотых табличках от нас не уйдут.*

— *Но продолжай читать. Я интуицирую, что экспедиция Хьяльти в поисках пещеры с золотыми табличками-книгами, которые сейчас вокруг нас, не закончилась провалом, а оказала значительное воздействие на дальнейший ход истории людей.*

*А сейчас все дорожки действия сходятся на докторе Агиле. Пусть главы не пронумерованы, но я предлагаю читать вот эту, — Тангенс показал усиком на мерцающий золотым светом угол страницы.*

*Каждая прочитанная страница рассыпалась на глазах, но она навек оставалась в памяти насекомых, случайных пришельцев Косинуса и Тангенса.*

Когда страница заканчивалась, раздавался легкий щелчок, рядом возникала точка на одну тысячную секунды и тут же исчезала. Это вездесущий Клужграт, хозяин галактики Храмрая, проверял.

Для Клужграта не существовало ограничений времени. Ему удобно было появляться из книги и уходить в нее опять. Для чего он это делал? А разве можно задавать Богу вопросы, даже если он не твой?

Единственное предположение - властители вселенной хотят, чтобы для них не оставалось никаких тайн.

\*\*\*

Вот, что было дальше в исповеди Йодиса, сына Хьяльти.

С таким трудом найденая пещера со знаниями атлантов после случившегося землетрясения, казалось, была потеряна навек. Прошло два месяца с того времени, как экспедиция пришла к своей кровавой развязке. От руки Мартина, командира наемников, погибли сразу несколько её участников: оставшиеся изгои, обвинённые индейцем Скользкой Тенью в том, что они вели неправедную жизнь.

Идиллия и благость, казалось, должны были наступить на Земле. Плохое, считали они, позади. Но всё иллюзорно в этом мире. За трагедией последовала инсценировка гибели руководителя экспедиции, отца Йодиса, Хьяльти. И мрак безнадёжности и неопределённости царил в душе его жены Свен. Женщина вновь оказалась в Кито, столице Эквадора. Её жизнь была разрушена до основания. Она, и только она, виновна во всём! Но прошлое не вернёшь. Светлая полоса жизни — совместное проживание с всемирно известным учёным — закончилась навсегда. Хьяльти так искусно сымитировал свою гибель, что Свен не сомневалась в ней.

Зачем, ну зачем она поддалась безумной страсти, незабытой ещё до конца любви? Наверное, потому, что это был первый человек в ее жизни, который воспринимал её не только как машину для удовлетворения животной похоти. Разве она считала когда-нибудь, сколько клиентов обслужила? Для той, кто опустился на самое дно общества и провел лучшие годы, стоя манекеном в одной из витрин квартала Красных фонарей Амстердама, это уже не имело значения.

Свен бесцельно бродила по городу, тупо отмечая, попавшие ей на глаза в минуты просветления предметы, здания и смену дня и ночи. Серые плиты парка напомнили о счастливых мгновениях, память дохнула ароматом цветущей сирени. В таком же уголке она была счастлива с Хьяльти, спрятавшись от людских глаз, они целовались, как безумные. Её неутомимый швед. Он, и только он воспринимал её такой, какая она есть.

Башни готического собора, как беспощадные стилеты пронзили и так израненную душу. Золотистый свет, источаемый прорезями каменных окон, жег сознание сильнее языков пламени. Они так любили смотреть на то, как умирает дерево в камине, постепенно разделяясь на пепел и дым. Так и сейчас разделились они: его душа улетела на небо, а её душа медленно, но верно превращается в прах.

Серый ангел в лучах прожекторов парил в воздухе над столицей. Возможно, что он молился за нее ~~о ней~~, а, может быть, упрекал… Кто мог сказать наверняка? Ангел безмолвствовал. Он не давал советов.

После той ссоры и гибели профессора, настали самые чёрные дни для Свен. Жизнь теперь била её жёстко и наотмашь. Пытаясь ещё как-то выкарабкаться из этой пучины раскаяния, боли, презрения к самой себе, женщина, как за спасительную соломинку, хваталась за единственную родную душу и... бежать подальше от казнящих воспоминаний, попытаться начать всё заново. Но Йодис отвернулся от неё. Сын не мог простить ей измены. Нет, он не обвинял её. Он только насупил брови и категорически отказался ехать куда-либо со своей матерью, прижавшись к Линде, её верной подруге, которая тоже отвернулась от Свен.

И кому она теперь нужна?

Пальцы на автомате набрали номер любовника. Агиль оставался теперь единственным, кто как казалось измотанной и морально сломленной женщине, мог что-то посоветовать, помочь. Последняя надежда ответила холодным отчуждением. Нет, он не может с ней встретиться ни в больнице, ни где-нибудь в городе. Да, потому, что ему ещё дорога семья и работа. Если ей уж так приспичило, то пусть приходит в морг.

От этих слов её передёрнуло. Смешались воедино гнев, боль, страх и растущая ненависть к человеку, так мерзко использовавшему её и бросившему на произвол судьбы. И всё же она сомневалась. Мы всегда ищем смягчающие вину обстоятельства. Просто необходимо вымолить, вытребовать у этого человека помощь. Должен же Агиль осознавать, что именно он подтолкнул её к краю пропасти…

Мысли же доктора протекали совсем иначе. Хирург боялся, что о любовнице узнает законная супруга, поэтому не стал покидать больницу и предложил женщине встретиться прямо в морге. Насколько она в отчаянии, ~~раз~~ если согласилась? Да и кем же она все-таки была для него?  Откуда он знает?! Так, очередная интрижка сексуально озабоченного самца. Да, возможно, что когда-то у него возникла жалость к наивной куртизанке. Но это было очень давно. С тех пор многое изменилось. Но даже тогда он не собирался связывать свою жизнь с этой никчёмной дурочкой. Ещё чего не хватало – жениться на проститутке! Нашли дурака. Позабавился и хватит, а рожать не просил. Тогда, восемь лет тому назад, во время аборта, она взбунтовалась. Пораженный ее решением Агиль пришел в себя, только от удара скальпеля о пол операционной, выпавшего у него из рук.

Хьяльти сам виноват, что взял его с собой в экспедицию и был так увлечён изысканиями, что не замечал ничего вокруг. Агиль без особого желания еще раз (сама напросилась) воспользовался представившейся ему возможностью и всё. Ничего особенного – такова жизнь. Незачем было витать в облаках. Надо побыстрее избавиться от Свен. И так проблем невпроворот.

\*\*\*

Жуки из будущего, которые с интересом читали исповедь, опять поделились впечатлениями.

*— Косинус, — задумался Тангенс, — я думаю при описании этих событий с чужих слов, у Йодиса, как сына, закружилась голова. Интуитивно душа противится верить в такое.*

*— Я с тобой солидарен. Но обрати внимание, Йодис не боится описывать правду, для него это очень важно. А то, что не знал он, кто-то вездесущий ну, какой-нибудь писака здесь дополнил.*

При этих словах мудрого жука пространство перед его глазами сгустилось до сумрака, потом из этого сумрака налетел сильный порыв ветра и словно кто-то невидимый попытался вырвать книгу из рук читающего.

Но слишком неподъемной оказалась написанная на золотых пластинках летопись. Она, только приподнявшись от порыва ветра к лицу Косинуса, ~~и~~ ударила его в лоб над четырьмя парами глаз.

*- Ну и ну!- взвизгнул потерпевший. Этот кто-то еще брыкается! Оказывается автор нас слышит, и что-то из наших комментариев ему не понравилось!*

Тангенс вместо ответа катался по каменистому полу пещеры от смеха и не мог вымолвить ни слова.

Восстановление их космической капсулы близилось к концу. Они, без тайн атлантов продолжали успешно починку, даже в мыслях не имея, что на заброшенной планете у них могут оказаться враги.

Вездесущий Клужграт не преминул опять появиться на планете. Он втайне готовился к "торжестверному" событию: в обшивку восстанавливаемого корабля уже вмонтировал маленькую мину. Боялся, что взрыв капсулы с пассажирами случится без него. Как он мог пропустить такое "радостное событие?"

Бедные насекомые. Они ведь даже не собирались проверять корабль перед стартом. Ну, кто мог причинить им зло на пустой планете?

А за миллион парсеков от жуков страдал Летописец. Он понимал что информацию, извлекаемую из сознания космолита Йодиса посылать Разумам из будущего уже не способен. Путь через кристалл времени отрезан, если каким-то чудом они не захотят его вернуть на мертвую планету. Но, чтобы вернуть, нужно его знать. А он ведь им не успел представиться. Теперь случай может и не ~~предоставиться~~ выдаться никогда.

Летописец потер один из воспаленных пяти глаз лапкой и тяжко вздохнул.

Потом он подумал, что свою миссию выполнил. Умные жуки, имея такой мощный аппарат, как Кристалл времени должны распорядиться им правильно. И если суждено, он когда-нибудь с ними встретится. И представит~~ь~~ся. И будет для них его появление большим сюрпризом. А сейчас пора ему к Тимуру. Кажется, тот уже проснулся и ждет с нетерпением появление друга.