**Глава 10**

**Паника на планете, когда узнали правду - откуда вирус ковида-19 и что ждет людей в дальнейшем.**

**Пилот Вихрь знакомит новоприбывшие сверхсущности с красотами Земли по поручению Огла.**

**Паника на планете, когда узнали правду - откуда вирус ковида-19 и что ждет людей в дальнейшем.**

В мире людей, еще не знающем, какая беда свалилась на них из космоса, продолжала бушевать пандемия. Появлялись все новые и новые штаммы ковида. И, казалось, этому нашествию не будет конца. Хотя уже стали просачиваться откуда-то сведения, что вирус внеземного происхождения. Пока еще люди пребывали в сладком состоянии неведения. Но блуждая бесконечными переходами, все уменьшаясь в количестве от болезней и слабости группа ученых уже знающих горькую правду о происхождении смертельного вируса, должна была в конце концов оказаться на поверхности и сообщить всем ужасную правду. И это был как раз тот случай, когда судьба не хотела подобного откровения человечеству. А потому продолжала водить остатки симпозиума, словно пытаясь нащупать спасительное решение. До сих пор не решена общечеловеческая дилемма: сообщать больному о плохом диагнозе или скрывать от него правду.

И до сих пор существуют ярые защитники обеих позиций. Но, согласитесь, от этого ведь не изменится диагноз. Он может измениться только от отношения самого больного к своему недугу: продолжать боится или сдаться на поруки судьбы.

А реальность была такова: планету захватили одни из самых могущественных существо вселенной. И казалось бы: что остается людям как не смириться со своей судьбой? Но мостик между сверхсущностями и человечеством пусть и хрупкий все же существовал. И этим мостиком был пилот по прозвищу Вихрь, который волею судеб оказался между двумя мирами. Когда ~~разум, когда~~ провидение управляло его поступками, но в таких ситуациях не выбирают судьбу, а подчиняются ее законам. Как бы не хотелось пилоту ускорить события, приходилось терпеливо анализировать происходящее, не дать себя обмануть, завлечь в ловушку и извлекать по крупицам пользу из полученных знаний. А вдруг? А вдруг еще все перемелется и сверх сущности исчезнут как дурной сон из жизни его и всех людей. Как полезно иногда смотреть глазами ребенка на происходящее, глазами наивности. И это порой оказывается мощнейшей защитой от происходящего негатива, когда кажется, что неизбежность готова преподнести только плохие подарки, когда судьба, кажется, издевается над нашим сознанием.

**Пилот Вихрь знакомит новоприбывшие сверхсущности с красотами Земли по поручению Огла.**

Пилот как-то не заметил, что блуждая между сосен и лиственниц, в окрестностях ракетодрома пришельцев~~, что~~ забрел в глухую балку, где вершины деревьев сплелись, словно паутина, и не давали проникнуть даже маленькому лучику солнца. Сразу стало темно как в подземелье, в глазах зарябило, и словно из-под земли появились две светящиеся точки и стали кружиться вокруг головы человека. Потом раздался знакомый голос.

— Это я, Огл, чтобы ты не сомневался, человек. Сейчас будешь развлекать наших гостей, хотя они считают иначе. Покажи им свою планету во всей красе, хозяевам нужно знать будущее место жительства. И учти, за каждое их недовольство ты получишь сполна.

Человек не сомневался, что в роли гида будет полезен, поскольку много путешествовал, много видел. Но Вихрю было противно показывать сверхсущностям Землю. Они ведь собирались уничтожить всех людей, живущих на этой прекрасной планете. Хотя приказы не обсуждают, а выполняют.

Пилот понимал, что восторгов будет мало, зато предстоит много оценивающих взглядов, как все это богатство использовать. Вихрю искренне хотелось, чтобы сверхсущностям все показанное не понравилось и им захотелось побыстрее покинуть родной ему край. Возникла мысль: а что если показать им самые неприглядные места Земли? Слабая надежда на то, что не захотят ее колонизации все же была.

Хотя?... Кхме и Огл знали уже достаточно. Их не обманешь.

 Но все же Вихрь решил попытать счастья. А вдруг? Кхме уже не был главным, хотя его мнение и ставилось высоко. Вот Вихрь уже в своей летающей тарелке, которую он прозвал «Моя черепаха». А новоприбывшие сверхсущности пока отдыхали, войдя в состояние, не знакомое человеку и уместившись в маленькой колбе в виде разноцветных бусинок. И просто не верилось, что в этом маленьком пенале находятся самые могущественные существа космоса.

— Разбудишь нас, когда будет что-то интересное, — сказал ему перед трансформацией приказным тоном учитель Кхме Фтуфр.

«Может быть начать с Сахары?» — все же слабая надежда на то, что Земля пришельцам разонравится была у пилота.

И он решительно повернул летательный аппарат в направлении Африки.

Уже через пять минут стало припекать. Вскоре Сахара дружно дохнула со всех барханов сгущенным воздухом, и, несмотря на то, что Вихрь не смог поймать вдох, он радостно и зловеще улыбнулся. Пилот спешно разбудил своих влиятельных пассажиров.

— Это куда ты нас привел? — возмутился Фтуфр, подобных мест немало на нашей умирающей планете. Ты что издеваешься? Если Кхме с Оглом дали тебе этот маршрут, то я с них спрошу, а если нет, то с тебя спущу шкуру!

Вихрь понял, что и эти сверхсущности при всей их внешней миролюбивости, жестокие твари наподобие Огла и Кхме.

— Извините, это я вам хотел показать для контраста, чтобы сильнее было впечатление от красот Земли.

— Тогда другое дело, — уже миролюбиво протянул Фтуфр, — вези нас, человек, куда знаешь. А за контраст получи премию, — Фтуфр хлестнул по спине Вихря маленькой плетью, и сразу боль вонзилась, как симптом начинающегося подневольного дня.

— Покажи нам, человек, чем вы люди гордитесь, — Фтуфр задумчиво посмотрел на Вихря, словно пытаясь прожечь своим взглядом.

— Я вижу насквозь твои мысли и чувства, смирись со своей участью. Сильный всегда побеждает слабого.

Вихрь, уже зная по опыту, что становится недосягаемым в состоянии обморока попытался надышаться горячим воздухом пустыни по полной, возможно, он выйдет из влияния сверхсущностей и сможет именно в обмороке упорядочить ход своих мыслей, а, возможно, и получить совет от друзей энейцев.

А пока по бархану суетливую трусил большеухий лис-фенек. Возможно, учуял тушканчика.

— А что это там? — спросил Фтуфр.

— Где? — не понял Вихрь.

Инопланетянин указал на углубление в земле, в которой, действительно, что-то двигалось. Вихрь пригляделся: в ямке мелькнула бугристая чешуя на вытянутой морде и жёлтый равнодушный глаз.

— Это серый варан. Опасная тварь. Способен сожрать жертву, равную себе по весу.

— Он мне нравится, — ухмыльнулся Фтуфр, — поэтому, когда мы тут все освоим, эти вараны получат дополнительную квоту на размножение.

Вихрь с изумлением поднял брови — поистине ужасное будущее ожидало Землю!

— Так, что ты там по контрасту планировал показать? — спросил Фтуфр с нетерпением.

— Минутку, — ответил Вихрь.

И они в мгновение ока оказались на берегу океана. Волны с ласковым шелестом набегали на песчаный пляж. Несколько чаек раскинули белые крылья, обнимая землю внизу.

— Вода, много воды, — равнодушно сказал Фтуфр, — ничего особенного. Там был песок. Скука!

— Многие люди платят большие деньги, чтобы хоть раз в жизни провести неделю, наслаждаясь этим видом.

— Дураки! — ответил инопланетный собеседник. — Вези куда-нибудь в другое место.

И они вновь переместились. Белый свет отражался от блистающих снегов так, что слепило. Антарктида не ждала гостей.

— Поглядите туда, — указал, щурясь Вихрь, — там вулкан Эребус. Он действующий, подлетаем поближе, чтобы увидеть лавовое озеро в кратере.

— Это мне по нраву, — промурчал Фтуфр, вглядываясь в кипящее лавой жерло, сквозь столп дыма. — Забавно было бы сбросить туда пару сотен таких, как ты. Славный бы получился супец! Хе-хе!

Вихрь промолчал.

— А что ещё у вас есть?

— Гляньте туда!

Вихрь переместил инопланетянин сначала в Англию, где спикировал над мрачными валунами Стоунхенджа, помнящих таинственный шёпот друидов, потом отправился в Иорданию, где храм Эль-Хазне, вырезанный в скале из красного песчаника, до сих пор хранит легенду о великом сокровище, затем летчик показал Парфенон, возвышающийся над Афинами и все еще воплощающий великую идею эллинской гармонии, и наконец, Миланский собор — чудо из каменных кружев, словно сплетённых ангелами.

— Мы-мы! Люди это сделали! Руками! А вы хотите из нас сварить суп в вулкане?!

— Ну ты и кипятишься, землянин. Думаешь, эти фигурки из каменюк могут меня впечатлить? Хе-хе! Нет, ваша цивилизация слишком примитивна, вот мы!

— А что вы?!

— Ну и умора же тебя бесить. Ты мне нравишься, Вихрь. Забавный…

Буду с тобой откровенным, человек. У нас тоже были на планете человекоподобные. Но они служили нам, как вам крупный рогатый скот, питанием. Я посоветуюсь с Кхме. Возможно, оставим людей в резервациях как деликатес. Как думаешь?

 У Вихря чуть не помутнилось сознание от такой тирады гостя. Так вот какая перспектива у человечества? Или быть уничтоженными по идее Кхме, или стать частью ~~пищевого~~ рациона сверхсущностей. Нет! Не бывать этому! Пока он жив и находится рядом со сверхсущностями, нужно предпринять невозможное: помешать пришельцам осуществить хищные планы.

 И внезапно Вихрь сорвал с себя это обязательство: «А зачем ему нужно их развлекать?» Пилот как-то сразу успокоился. Что собственно произошло? Сверхсущности раскрыли ему перспективу для людей, если они останутся на планете. Значит от него, Вихря требуется сделать так, чтобы их пребывание на Земле стало невозможным. Он им сейчас покажет «прелести» Земли. И Вихрь направил свою тарелку к Марианской впадине.

 Глубоководные пустоты с периодически мерцающими таинственными жителями огромных глубин тоже оставили равнодушными пришельцев.

 Вихрю уже не хотелось ничем поражать сверх сущностей. Он просто методически, словно по поручению начальства показывал им то, что могло поразить любого жителя земли. Но ко всему пришельцы оставались равнодушны. Чувствовалась их извращенность и пресыщенность.

Наступает момент в жизни каждого человека, когда хочется отбросить все плохие мысли, забыть все негативные обстоятельства, обружившие тебя и сдавливающие сознание мертвой петлей. Человеку вдруг хочется света, солнца, счастья. Эта неиссякаемая потребность живет в каждом живом существе, особенно голод счастья настигает нас в момент, когда становится очень плохо, когда нет поддержки извне, когда силы оптимизма внутри нас почти на исходе, а дурные предчувствия наваливаются необъяснимой тяжестью, пытаясь раздавить наше сознание.

Душевный протест смыл с души пилота весь негатив. Он внезапно почувствовал себя счастливым!

А ведь это он, простой человек, наперекор судьбе, сумел победить обстоятельства, выжить и вступить в борьбу с самыми могущественными существами вселенной! И он даже в глубине души лелеет мечту обмануть их и добиться своих целей!

Голос благоразумия внутри сознания запротестовал: «А не многого ли ты хочешь?»

«Не, нет и нет! Я обязан победить, обязан достичь цели, я обязан извлечь из предоставившихся мне обстоятельств максимум!»

Вихрь с презрением посмотрел, оглянувшись вполоборота на нескольких сверхсущностей, знакомящихся с тем миром, который они собирались колонизировать.

В этот момент завибрировал прибор связи. В голове раздался голос Огла:

— Вези наших дорогих гостей в Гималаи. Я им приготовил великолепный спуск... — Огл рассмеялся ядовитым смехом...- спуск в преисподнюю. Останутся довольны, они любят острые ощущения, а то, я смотрю, уже замучили тебя тем, что все им неинтересно. Выруливай к Джомолунгме. Там, у самой вершины, найдете наборы горных лыж. Гости останутся довольны сногсшибательным спуском. А я уже позаботился о блокировке, чтобы они не могли выйти из состояния людей.

Голос Огла затих, а в душу Вихря закралась мысль, что все это неспроста. Его начальник что-то заготовил из своего коварного арсенала неожиданностей.

Все оказалось, как и говорил Огл. Вскоре показался красивый девятитысячник, и Вихрь направил звездолет к вершине Эвереста (Джомолунгмы). Он едва успел натянуть кислородную маску на лицо, как звездолет уже завис над вершиной.

— Вот это красота! — Фтуфтр впервые смотрел на окружающее его великолепие восхищенным взглядом. Остальные тоже издали одобрительные возгласы, то ли пытаясь поддакнуть начальству, то ли от настоящего ощущения восторга.

Потом все удовольствием поиграли в снежки, словно опять стали детьми. Как же они напомнили пилоту людей, когда приняли их облик. Но от одной этой мысли его передернуло!

На бегущей ленте дисплея значилось место, где было приготовлено все что нужно было для слаломного спуска с горы.

Вихрь быстро нашел невдалеке от вершины спрятанное Оглом снаряжение.

Еще несколько минут прошло, пока все облачились в специальные костюмы, а на ногах были уже у всех горные лыжи.

Сверхсущности возбужденно переговаривались в предчувствии острых эмоций. Самонадеянность не позволяла им даже заподозрить, что в случае неуспеха, могли и погибнуть. Никто не знал, что Оглу удалось вычеркнуть из системы обслуживания звездолета страховку и блокировку опасности.

И вот человек с группой «туристов» в лучах яркого морозного солнца отправился вниз с головокружительной высоты. Первые несколько сотен метров пронеслись, как в сказке. Всем казалось, что они летят, словно птицы, и им покоряется необъятный мир поднебесья.

Но тут случилось непредвиденное. Когда они сделали краткую остановку, оказалось, что пропал один из членов их группы. Фтуфтр нахмурился.

— Ну что, друзья, будем его искать или отправился дальше? Мне кажется, он просто присел на скале, любуясь прекрасным видом. Как вы думаете?

Все поддержали лидера, что нужно отправляться дальше. Когда Вихрь отвлек в сторону Фтуфтра и сказал, что у него бипает сигнал бедствия, учитель резко откликнулся:

— Молчи, не наводи панику. Сам попал в расселину, сам и выберется. Он что забыл, кто он такой!

А помогать ему, значит его унижать! Понял?

Пилот проглотил все услышанное и только мотнул в знак согласия головой. Так вот, значит, какие у них «человеческие» отношения.

Следующая неприятность случилась еще на километр ниже.

Со смежного восьмитысячника их настигла снежная лавина. На счастье Вихря, он мчался последним и его накрыло не с головой. Слегка присыпанный снегом по грудь, пилот быстро откопался и стал искать остальных. Это было уже настоящее испытание на прочность и силу воли. Он быстро раскопал Фтуфтра.

— Что будем делать, начальник?

— Как что? — удивленно ответила невозмутимым голосом сверхнущность в облике человека, — будем продолжать спуск вдвоем.

— А как же остальные?

— Странный ты человек, Вихрь. Ну кто просил этих бездельников залезать под снежную лавину? Хотели получить удовольствие — значит не нужно им мешать.

— Но ведь они могут погибнуть!

— Не переживай за них. За тысячу лет, отпущенных им природой еще что-нибудь придумают. — Фтуфтр рассмеялся жестоким смехом, и Вихрю подумалось, что он лично не хотел бы, чтобы люди дожили до подобных взаимоотношений. Кажется, пелена завесы: почему шесть цивилизаций до человека погибли, достигнув своего расцвета, начала приоткрываться. Неужели на вершине своего развития все они приобрели прагматичное мышление сверхсущностей, начисто лишенное всяких этических черт. А вследствие этого спокойно уничтожили друг друга. Но понять это мог только он, человек.

 «И кто знает, — подумал пилот, — возможно и он бы стал так мыслить, но к счастью, он все еще не достиг „совершенства“. Да и кому нужно это „совершенство“, если оно приводит к мысли о самоликвидации?!»

«Кажется, — подумал Вихрь, я начинаю постигать природу мышления сверхсущностей. Но пока я человек, их модель целесообразности никогда не станет для меня образцом поведения».

Больше всего его поразило то, что, когда они достигли подножия Эвереста, Фтуфтр скакал ему:

— Возвращайся. Ты ни в чем не виноват. Я сейчас должен расплачиваться за совершенные промахи. Я остаюсь здесь.

В полном оцепенении, Вихрь отправился дальше. Потом он присел на обломок скалы и вызвал свою летательную тарелку.

Огл, по возвращении только спросил его:

— Ну как, наши гости остались довольны?!

Когда Вихрь пытался что-то объяснить, Огл приказал ему замолчать.

— Они хотели развлечений, они их получили. И не твоя вина в том, что развлечений оказалось слишком много. Считай, что ты выполнил свой долг.

Пилот сглотнул слюну. Если со своими сверхсущности поступают подобным образом, то что ему уже говорить об отношении к себе!