**Глава 39 (бывшая 90 Фиаско**

Место опустевшей съёмки выглядело заброшенным. Грязные и разбухшие от сырости декорации уже были кое-где опутаны лианами, повсюду валялись кучи рваной бумаги, остатков грима и покорёженной бутафории. Местное зверье уже успело полюбопытствовать: нет ли дармовой еды?

Несколько людей сгрудилось вокруг ящика, накрытого плотной тканью. Фред, выйдя из пикапа, вместе с Ни-Зги, Дробиным и Киркикосом только что перетащил его с открытой грузовой площадки на утоптанную землю. На лицах собравшихся застыла гримаса отвращения. Александра и Руфаро держались в стороне, но как всякие женщины с примесью любопытства поглядывали на ящик. По команде Фреда, Хьяльти сорвал черную ткань.

Оказалось, что это не ящик, а клетка. Режиссёр вдруг закатил глаза. Он бы упал, но его поддержали стоявшие рядом Хоито и сутенёр. Хьяльти же не повёл даже бровью, а только ~~пожамкал~~ смял ткань, которую так и не выпустил из рук.

Но даже он не мог не посмотреть на того, кто забился в глубь клетки, словно пытаясь растаять или казаться меньше, чем он был на самом деле. Хваленую наглость безнаказанного Гомса уже не разглядеть. Он сидел, понурив голову, скрывая лицо капюшоном.

Хьяльти, который не мог прийти в себя после трагических событий, растерянно смотрел по сторонам. Этот могучий человек, бесстрашный, когда его вела идея, совсем отчаялся после ударов судьбы. Потеря жены и сына, а также друзей совсем подорвали желание учёного жить дальше. Казалось, ничто не заставит его разбитое сердце выйти из оков апатии. Но сейчас в глазах профессора замаячил огонёк интереса. Кровь прилила к впалым щекам, покрытым, точно инеем, белёсой щетиной. Рядом был могущественный механизм, робот, который сломал планы учёного. Хьяльти, казалось, уже держал сокровища библиотеки богов в руках. Если бы Гомс тогда не задержал экспедицию в пещере, когда объявил, что отнимает находку, кое-что удалось бы вынести наружу до землетрясения. Ведь не хватило считанных секунд. Сколько вопросов хотелось задать пленённому властелину, но почему-то все молчали. Первым заговорил Хьяльти:

— Мой сын! Мой мальчик! Всё из-за тебя!

Археолог бросился на прутья клетки, задребезжавшие от его ударов. Бессвязно крича, словно его раздирали пополам, Хьяльти брызгал слюной, просовывал руки, пытаясь дотянуться до Гомса, но робот не поднял на него глаз.

— Профессор, — мягко начала Руфаро, — вам плохо? Ничего не изменить.

Хьяльти мог лишь горько причитать. Синхронке не понять. Слёзы самого неисправимого оптимиста — вот самое страшное обвинение. Горе от утраты сына не выразил бы ни в каких словах самый опытный прокурор, и нет на Земле судьи, который вынес бы приговор.

— Что же делать? — спросил Киркикос. — Кто-нибудь знает, он боль чувствует?

Возврашенец хрустнул костяшками, вспомнив, что ему никогда не вернуть Джессику к жизни.

— Предлагаю проверить! — крикнула Александра и подняла бутафорскую золотую табличку из папье-маше. Саше не терпелось отомстить за потерю Кевина и страх от столкновения со злоноидом. Она представила, как затолкает мерзкому роботу обломки таблички в глотку.

— Стойте! — мощный голос спугнул с ближайших деревьев стаю птиц, с неистовым чириканьем взметнувшихся в небо. Люди обернулись.

— Мудрикат?! — взвизгнул Гомс.

— Неужели ты ещё помнишь своего создателя? — спросил незнакомец, степенно шагающий к ним из сельвы. Его белый балахон будто сиял лунным светом, а в седых кудрях пробегали искры.

— Так это вы наслали на нас Гомса?! — догадался Дробин.

— В некотором смысле. Совет хотел спасти свой эксперимент — человечество. Но робот вышел из-под контроля, заключив сделку с нашими врагами. Остальное вы знаете.

— Эм, а мы можем спастись? — спросил Фред дрожащим голосом.

— Да. У людей есть шанс. Пятое измерение ждёт вас.

Все с облегчением вздохнули: есть шанс выжить. Но как доверять незнакомцу, который спровоцировал, пусть и косвенно, катастрофу планетарного масштаба? Руфаро тряхнула головой с сотнями белокурых косичек:

— А что будет с нами, синхронами? — она сжала кулаки. — Гомс отнял у нас будущее и знания. Мы беспомощные существа, которые скоро умрут без смысла и чувств.

— Вы обречены, впрочем, есть один вариант. Но...

— Что? — прохрипел Хьяльти. — Я готов отказаться от пятого измерения, чтобы мой Йодис жил.

— Нам придётся довериться Гомсу.

Археолог переводил тяжёлый взгляд с Мудриката на робота и обратно. Александра сжала руку Дробина. Ни-Зги сплюнул под ноги. Остальные же словно окаменели в ожидании объяснений.

— Пока Гомс не разморозился до конца после ледника, надо его обезвредить. Я лишу его программы самосохранения. А потом представители всех разумных существ этой планеты решат его судьбу и свою собственную, — проговорил Мудрикат. Никто не понял как, но через секунду он оказался в клетке рядом с Гомсом.

Темнота быстро наступает в горах. Никто не успел заметить, как вместо посланца Мудриката из клетки показался создатель агентства по розыску сутенер и исчез за старыми деревьями в сельве.