**Глава 10 Сигнал бедствия от неизвестного корабля**

Не один Йодис наведывался в тайную комнату, где спал в анабиозе коматозный подросток без сердца Хоито. Спали вместе с ним и атланты, которые вторично заменили человеку сердце. Да, вторым посетителем, как вы уже догадались, был мегаробот Гомс. И теперь он уже знал, где их искать, но по-прежнему атланты были мегаробору недоступны. В очередной раз, убедившись, что никто не стоит за ним, робот осторожно вошел в помещение. Он смотрел на прозрачный сосуд, внутри которого лежал человек. Стенки запотели, кое-где покрылись маленькими замерзшими капельками, в комнате температура была намного ниже нуля, но роботу это было безразлично. Гомс сгорал от злости, единственного признака его очеловечивания. Он произнес шепотом: "Проклятая тайна превращения из живой материи в неживую! Неужели она никогда не будет доступна?! Тварь! Ради нее я готов на все!"

За эту тайну Клужграт обещал ему несбыточное - сделать человеком. И все мысли быстро мыслящей машины были направлены на эту цель. А ругательство тварь было самым страшным в репертуаре Гомса, потому что оно подразумевало для него рукотворность того, к чему обращено, а Гомс ненавидел в себе и других искусственность.

Раздался шорох, робот оглянулся, но ничего подозрительного не заметил... Гомс знал, что в сердце Хоито спят атланты, но он знал также, что бесполезно тормошить спящего в анабиозе подростка. Губы псевдочеловека продолжали шептать, словно от живых звуков ему становилось уютнее, не так одиноко: "Только Йодис может мог помочь мне! Йодис знает заклинание цистонометра. И я, Гомс, скорее, уничтожу себя, чем дам упасть волосинке с головы или подмышки хранителя тайны!"

У человека сильное волнение вызвало бы озноб, а у искусственного интеллекта по всему искусственному телу пробежала волна электрического тока, и настолько сильного, что чуть не убила Гомса. Но он вовремя активизировал программу отключения думающих блоков, чем спас свою ничтожную жизнь.

"Еще один такой эпизод им не кранты!" —пронеслось в голове робота.

После некоторого отдыха, поостыв, как мы сказали бы о человеке, думающая система продолжила размышления вслух.

«Но ничего, — думал Гомс, — придет время, и я заставлю капитана разговориться. Нам только нужно пробиться сквозь все заслоны Млечного пути в коридор, ведущий в другие галактики. А там Клужграт обещал дать поглотитель воли, ну скорее бы! И однажды в обмен на цистонометр он станет полноценным человеком!»

И эта мысль, как бумеранг, выпущенный на волю и возвращающийся к хозяину обратно, продолжала долбить сознание Гомса. Постепенно он опять начал накаляться от мыслей, напоминающих выпущенную торпеду, которую уже не остановить. Если бы это был человек, то можно было бы сказать, что Гомс на пределе, на грани срыва.

Но поскольку он был роботом, то просто возникало сильное возбуждение в электронной голове. И все же однажды напряжение сказалось. Это было, когда мегаробот вернулся после одной из регулярных встреч с Клужгратом.

Едва мегаробот прибыл на космолет начались какие-то помехи.

— Послушай, — Гомс надел наушники на голову Йодиса.

Оттуда раздалось несколько душераздирающих криков, потом хрип, и все смолкло. Глаза капитана корабля наполнились ужасом, а по лицу пробежала судорога:

— Кажется, кто-то кричал человеческим голосом!

— Да, ты даже поймал себя на мысли, что понимаешь смысл сказанного, — робот зловеще улыбнулся, потом своим противным голосом, словно скрипели ржавые петли давно не смазанных дверей, сказал:

— А ты ведь прав!

— Но тогда нужно им помочь! — Йодис вопросительно посмотрел на всемогущий компьютер, от которого уже давно полностью зависел.

— Помочь? — в голосе мегаробота закипала ставшая уже привычной злость. Вначале он даже обрадовался, что хоть какое-то человеческое чувство, пусть и даже намек, проснулось в его машинной голове. Он об этом втайне мечтал и завидовал любому тугодуму-космолиту, прожигающему свое время в бездумных играх и пустом времяпрепровождении.

Патологическое состояние усилилось. Он уже ничего не думал, ничему не радовался, а хотел крушить, все что подвернется под руку. Йодис едва избежал его железных кулаков, одетых, как всегда, в перчатки, имитирующие человеческую кожу.

Полетели в сторону стулья, привинченные к полу, но для взбесившегося робота не составило труда вырвать их вместе с железными скобами, прикрепляющими их к полу. Потом настал черед приборных досок.

 Выковыренные, они слетели со своих мест, изувеченные беспощадными железными кулаками.

Йодис только успел спрятаться за стол, как робот выскочил в коридор, предварительно сорвав толстую металлическую дверь с петель. Навстречу ему шли в недоброе для себя время два мирно беседующих космолита. В мгновение ока Гомс затоптал их. Потом как-то сразу обмяк, успокоился. Подбежавшим прислужникам-робортам Сурмаку и Асанаму приказал убрать тела и выбросить те вместе с ежедневными отходами в космос.

— А как же так, ты их не восстановишь из базы данных? — робко решился спросить Йодис, все еще держась от Гомса на приличном расстоянии.

— Зачем лишнее рты на корабле? Да и пространства будет больше, дышать станет легче.

Йодису захотелось побыстрее скрыться с глаз только что такого разъяренного механического разумного существа.

Уже скоро он заберется в свою изолированную от посторонних шумов и подслушивания комнату и начнет беседу с...

Внезапно Йодис вздрогнул. А вдруг проклятый узурпатор, от которого давно зависела жизнь и самого капитана Йодиса, прочитает мысли?

У капитана сдали нервы:

— Машина, заткнись!

— Ты что? — Гомс посмотрел на него из зияющего отверстия капюшона змеиным взглядом.

Йодис вздрогнул, но взял себя в руки и постарался ни о чем не думать на всякий случай.

Человек бы воспринял его слова, как оскорбление, но перед ним был не человек.

Но взволнованный Асанам, который на самом деле был Мудрикат, схатил Йодиса за руку и чуть ли не насильно уволок в другой конец корабля.

В этот момент за жизнь космолита он не дал бы и ломаного гроша. Что с того , что робот потом раскается? Но человек не машина, детали запчастями не заменишь. Самое главное — Гомс уже не мог продолжить жизнь ни одного космолита. База данных была украдена. Кем? Как? Это было для робота тайной. Но он не сомневался, что когда проведет расследование, то живого места не оставит на воре!

Итак, у космолитов остался последний жизненный цикл. Но никто об этом, даже умный Йодис не знал. Посвященных в тайну преступления были двое: Сурмал и Асанам. Кто из них был свидетелем, а кто вором, скоро узнаем.

\*\*\*

За месяц до этого нервного срыва Гомса у механического диктатора была встреча с хозяином галактики Храмрая Клужгратом, на которой хозяин галактики Храмрая пытался в очередной раз убедить Гомса использовать тайное оружие, чтобы вырваться из плена своей галактики и пройти межгалактическим коридором. Но Гомс опять упорствовал, он не боялся потерять космолитов, черт с ней с той призрачной властью над группой идиотов! И он потеряет по причине и ввиду возникшего излучения Йодиса, а с ним и выход на атлантов. С Гомсом атланты не будут вести переговоры. Они так и умрут в сердце Хоито космической пылью. А Гомс умрет роботом.

А в тот момент, когда Гомс в очередной раз пытался убедить Клужграта, что тот способ спасения корабля, который тот ему предлагает невозможен, Йодис не терял время. После исчезновения Тимура, своего сына-космолита, которого однажды создал для него Гомс, капитан космолета не мог найти себе места. Он подозревал, что мегаробот приложил руку к внезапному исчезновению мальчика, но все же сомневался. А главный слуга-робот Сурмак, сменивший на этом посту попавшего в немилость Асанама, утверждал, что Гомс тут ни при чем. Мальчик сам сбежал с корабля на космической капсуле, пытаясь догнать понравившийся боллид. И, как ни странно, Асанам, несмотря на возникшие разногласия в прошлом, на этот раз его поддержал. Какие были мотивы такого поведения Асанама, а на самом деле Мудриката, главного разума галактики, скрывающегося под личиной простого слуги-робота? Об этом знал только он. Порой даже трудно проникнуть в детское сознание, что уже говорить о великом уме!

\*\*\*

Но все же у капитана Йодиса было с кем отвести душу и посоветоваться. Давно это было. Йодис подсмотрел процесс восстановления Гомсом новых циклов жизней космолитов. Йодис исполнил свою мечту однажды

А в момент отсутствия властителя робота Йодис создал копию существа из будущего, с которым однажды встретился, попав через туннель в миллион лет на выжженную планету с оплавленной стеклянной поверхностью, в которую превратилась Земля после того, как побывала в центре войны галактик. И как она вообще уцелела и не превратилась в груду обломков, как когда-то планета Фаэтон?! Помог попасть в будущее Кристалл памяти.

Того, с кем Йодис общался, звали Тангенс, он еще при встрече запомнил его параметры и незаметно спрятал обрезанный с клешни ноготь, как часть биоматериала.

При повторной их встрече маленький Тангенсик уже беседовал со своим… (трудно даже подобрать слово с кем). Миниатюрный Тангенссик был абсолютной копией настоящего Тангенса и, в отличие от восстанавливаемых на семь лет жизни космолитов, оказался бессмертен. Почему так получилось не знал сам Йодис.

Видимо, играл роль биологический материал оригинала.

Он прятал миниатюрного Тангенсика под кроватью в маленьком сейфе, который был закамуфлирован под скамейку для ног. От нечего делать Йодис иногда незаметно забирался в один из двигателей космолёт и разбирал его, чтобы изготавливать подушки. Одной такой и была эта славная скамеечка. Если бы не беседы с другом, который все знал и все понимал, Йодис сошел бы уже с ума.

Тангенсику не нужна была ни еда, ни жидкость. Он питался информацией. Но пукал и рыгал вполне материально. И за счет этого существовал. Он и просыпался только тогда, когда Йодис обращался к нему с просьбой поговорить.

Когда комната с вывороченной Гомсом дверью осталась за поворотом, он, почувствовав свободу, подумал о своем друге, которого надежно прятал у себя в отсеке. Возможно тот даст умный совет, как себя вести теперь с Гомсом, который стал невменяем.

Уже находясь в своей комнате, Йодиса обожгла мысль: "Как я мог забыть? Это бесчеловейно! Где-то недалеко от нас погибают люди! нужно что-то делать!" — сигнал бедствия эхом разносился в мозгу.