**Атланты продолжают попытки перевести энергию фантома Дробина, чтобы он прочитал формулу цистинометра для возрождения своей расы 46-51**

**Атланты продолжают попытки дoвести энергию фантома Дробина,чтобы он прочитал формулу цистинометра для возрождения своей расы 46-51**

**Глава 46**

У атлантов необычайно развито чувство интуиции и предвидения. Они успели, уловить момент, когда душа фантома Дробина покинула его тело, вытесненная из него душой Верховного Жреца атлантов Фриткоса.

Первое время, Юпитер была в ужасе от произошедшего: как же она могла забыть о жреце?! Не иначе, как время сыграло с её памятью неприятную и непредвиденную шутку! Там на стадионе во время знаменательного матча, где решалась судьба всех атлантов мужчин, Верховного не было по простой причине – его очередное тело было при смерти. После матча лучшего из игроков должны были привести в храм в качестве «жертвы богам», а на самом деле, для переселения в его тело бессмертного старца. Так и не дождавшись реинкорнации, душа Фриткоса, как и было положено, перешла в золотую пластину, ожидая того, кто первым захочет прочитать выбитые на ее ~~страницах~~ поверхности слова.

Дробин пытаясь вникнуть в письмена, выполнил условие, которое не без участия Юпитер было соблюдено, и стал телом старца. Юпитер стазу почувствовала, кто поселился в теле Дробина. Что ж, в какой-то степени, жрец должен быть ей благодарен – это её нерождённое дитя стало жертвой для богов. Значит, лично ей жрец не станет мстить – это чревато недовольством высших сил. А с остальными как-нибудь решим. Любое действие возможно вывернуть на пользу себе.

Поэтому, когда, Верховный жрец в образе Дробина, ворвался в пещеру, которая служила им временным пристанищем, атлантки разыграли сцену встречи, как по нотам. Юпитер изобразила крайнюю степень изумления и заверила, что вот только что собиралась телепортировать его сюда. Потому, что удалилась для накопления сил для этого перемещения. Иначе бы всё сорвалось!

Атлантки провели парня вглубь и усадили за уставленный едой каменный стол. А после с удовольствием наблюдали, как Дробь насыщается, сметая с блюд всё, что там было. От перенасыщения ему стало невыносимо жарко – ещё бы, есть за двоих! – он даже разделся до пояса. Хозяйки нервно переглянулись – соски мужчины были синими! Оказывается они тепепортировали не человека, а его клона - злоноида.

Это обстоятельство стало неожиданностью для них самих. Анаконда, отвечая на выразительный взгляд Юпитер, только виновато пожала плечами. Что ж, от ошибок никто не застрахован. Лучше это или хуже, решится после, а пока приходилось делать вид, что они ничего не понимают.

Ни во что не посвящая Верховного, ~~а~~ и откровенно боясь его мести, атлантки решили скрыть от своего руководителя, что он... клон. Было бы ужасным узнать, что после нахождение сотни тысяч лет в плену в виде песчинки, вернувшись на Землю, превратишься ~~в клон~~, фантома, которому и жить всего неделю! И... опять после смерти фантома станешь ~~пылью~~ призраком! Ибо твоё золотое прибежище очень далеко - не дотянуться.

Как и предполагали коварные атлантки, после такой энергозатраты, как перевоплощение, а потом, обильной пищи, душа жреца должна будет уснуть. Ранее, такое продолжалось несколько суток, а то и недель. Но нужно было что-то делать. Неожиданное появление Верховного жреца не должно помешать планам возрождения остальных.

Анаконда, одна из могущественных атланток, успела перехватить душу лже-Дробина в полете.

Ее вернули обратно в то же тело, где в этот момент спала душа Верховного Правителя. Две души в одном теле - невероятно! Атлантки только боялись, что душа Верховного жреца Атлантиды не проснулась раньше срока. Но вскоре они успокоились, по всем приметам, вернувшийся из небытия столько пережил, что будет спать несколько суток. Значит, время у них есть, чтобы заставить душу лже-Дробина заговорить снова. И они посадили злоноида опять за чтение своих секретов, описанных в священных книгах на золотых табличках.

\*\*\*

Прошло несколько дней. Атлантки явно растеряли много знаний и способностей за тысячелетия небытия, поэтому воссоздание прибора для возрождения, заняло, слишком много времени. Жизнь в злоноиде угасала. Сёстры с непередаваемым чувством страха и надежды наблюдали его агонию. Последние силы злоноидая таяли, а он никак не мог дочитать до священных молитв, которые воссоздавали цистонометр. Это был эфемерный прибор-ситуация для перехода атлантов в другое состояние, в данном случае возвращение из кремниевой формы песка и пыли в биологическую.

Копию Дробина трясло, словно он сидел на бешено несущейся лошади, его тело выгибалось в конвульсиях. Фантом человека лежал на дне пещеры, обложенный горячими камнями. И все равно ему было холодно. Чтобы хотя бы на время привести его в чувство, они израсходовали уже уйму энергии и сил, но всё без толку.

Юпитер переглянулась с сестрой, обеих мучила одна и та же мысль: "Неужели он не успеет прочитать важные формулы-заклинания до того, как от него останется кучка пепла и слабый запах озона?"

— Трипоколс, анагжаилу… — зашевелились губы клона.

— Ну, дорогой наш, ещё потерпи немного, скоро мы все узнаем от тебя. Ты вернешь атлантов к жизни, твое имя запишут на скрижалях истории нашего народа, потерпи чуть-чуть, - глаза атланток загорелись надеждой.

—Арагас квекеролпи..., – взгляд голубых глаз стал мутным, как у дохлой рыбы.

— Какой же ты молодец, — видя, что парень опять закрыл веки, Юпитер кивнула сестре и та распахнула объятья. Оставался последний способ, заинтересовать умирающую плоть.

Юпитер насильно раздвинула веки несчастного: «Смотри, эта прекрасная женщина твоя, покажи на что ты способен, как мужчина».

Сестра Юпитер соблазнительно изогнулась всем телом и легла рядом с фантомом. Она беспрерывно гладила его, целовала в губы, в подбородок, шею, но все было напрасно. Парень умирал. И ему уже ничего не было нужно.

Тогда она сдавила со всей силы его плоть. Злоноид опять пришел ненадолго в себя, скорее от резкой боли, чем от желания. Изловчившись, дева соединилась с мужчиной и попыталась пробудить его интерес. Но все было бесполезно. Вскоре в объятьях молодой атлантки осталось медузообразное тело, которое с каждой секундой становилось все прозрачней и мягче.

Потом запахло озоном, и налетевший ветерок подхватил маленькую горсть золы, которой осыпалась плоть на каменные плиты. Неужели, всё придётся начинать сначала? Так обидно, а время не ждёт. И спящая душа Верховного жреца, проснувшись, будет мстить нещадно. И Гомс идёт по пятам! Его ведь обуревает желание уничтожить атлантов навсегда. Ещё немного и уже ни в чьих силах будет невозможно вернуть из небытия атлантов. Зачем тогда ей жить?

И словно откликнувшись на это отчаяние, произошло невероятное. Юпитер, внимательно следившая за всем, заметила определенный порядок в движении копоти по воздуху. Умирающий злоноид рисовал буквы.

Это какой силой воли нужно обладать, чтобы в момент исчезновения, когда должно быть уже все равно, думать о других?!

Юпитер прочитала: «агрукджи, бсикомопояпир...»

Сестра захлопала в ладоши, здорово.

— Чему ты радуешься? — сказала грустно Юпитер. — Мы не знаем последнего слова заговора, ситуация цистонометра не воссоздана до конца. В каждой букве заговора определённая сила. – сказала, и тут же приободрилась. - Но все же, кое-кого мы сумеем возродить. Это наш верховный жрец.

Как только она это сказала, раздался громкий стон, и пепел стал слипаться и на глазах у потрясенных атланток опять превратился в Дробина. Они понятия не имели, как такое могло случиться, знали, что это лже-Дробин и его век короток, но восторгам не было предела.

Верховный жрец не хотел исчезать. Не для этого ждал десять тысяч лет, чтобы исчезнуть навсегда. Он своей волей вернул лже-Дробина из праха к жизни, подарив и ему и себе еще несколько дней. Это он рисовал слова заклинания, злоноид был тут ни при чем. Верховный очень надеялся, затрачивая почти все свои силы, что отсрочки хватит на то, чтобы вероломные женщины сумели завершить начатое. Тогда он им припомнит унижение мужчин атлантов. Но время не стоит на месте.

*— Смотри, как я разобрался в ситуации, если не прав, то поправь меня учитель. - Косинус скосил глаза на Тангенса.- Злоноид Дробина нападает на него дома. В этот момент атлантка готовится телепортировать человека в пещеру знаний. И в миг телепортации происходит ошибка: атлантка телепортирует не его, а лже-Дробина, злоноида. Это спасает человека, но создает проблемы атланткам. У них оказывается злоноид, в который воплощается одновременно душа жреца Фриткоса.*

*— Все правильно, Косинус, подтвердил Тангенс. — Жрец и при жизни жил, переходя из тела одного атланта в другого, изгоняя душу того атланта. Так же он поступил и с душой*

*лже-Дробина (злоноида).Он отбросил ее, но недалеко. А теперь продолжай!*

*— Но все же начинается расшифровка формулы цистинометра это ведь эфемерный прибор-ситуация, который появляется в секунду перевоплощения существ из одного состояния в другое. Все атланты замерли. Они же не знают, что это их жрец сам себя воссоздает. А жрец не знает, что он во временном теле злоноида.*

*Парадокс в том, что из тела лже-Дробина вещает жрец атлантов, которому даже книга не нужна.*

*— А разве тебя не восторгает сила воли верховного жреца, — вступил Тангенс, который уже находясь в состоянии праха, вернулся опять в облик человека. Я о таком даже представить себе не мог!*

*— Учитель, вы забыли, что атланты научились переходить из одной формы материи в другую, — загорелся Косинус.*

*— Ничего я не забыл. Но как прах может вернуться в живое существо. Это же после окончательного уничтожения! Непостежимо! Да, даже по происшествии миллиона лет, атланты задают нам ребусы. Сильная цивилизация! Я ими восхищаюсь!*

*- А я нет! У них есть два недостатка: они трусливы и второе — разбиты на два недолюбливающих друг друга пола: женщин и мужчин!*

*Лицо Тангенса стало пунцовым, впервые ученик ему возразил.*

\*\*\*

Но секрет схемы цистонометра, воссоздающего из неживой материи живую, лже-Дробин (А на самом деле ослабевший Фриткос) прочитал не полностью. Он опять заснул, а от спящего толку нет. И Юпитер решила: поскольку телепортация человека временно ей, ослабевшей, была недоступна, хотя бы телепортировать его жизненную энергию. Ей не привыкать быть энергетическим вампиром.

И она решилась соблазнить настоящего Дробина, необходимо его найти, во что бы то ни стало, зарядиться его энергией и передать клону. Юпитер захотела стать генератором-аккумулятором в действии! Телепортировать реального человека гораздо сложнее, чем клон. На это, как убедилась Юпитер, ни у кого из её немногочисленного окружения сил не хватит. Значит, она сама отправится в путь. Великая тропа женщины, вышедшей на главную охоту в жизни!

Вскоре атлантка запеленговала мыслями корабль, кто знает, как она это делала? Может, связывалась посредством таинственных невидимых волн с бактериями и вирусами, адптировавшимся к условиям лайнера, может сфокусировала свою интуицию в зоне воли? На нём плыл, ничего не подозревающий реальный Дробин в сопровождении индейца Скользкой Тени... и своего злоноида, который притаился в укромном местечке, ожидая удобного момента для нападения на оригинал. Порой в результате своего эксперимента мегароботу Гомсу удавалось создать две полноценные копии человека, двух злоноидов. Это было редким исключением, но случилось в случае с Дробиным.

Один злоноид с измученной страданием душой Верховного жреца Фриткоса умирал в пещере знаний, второй охотился за настоящим человеком Дробиным. Юпитер умела переключаться быстро. Она соединила в сознании нить жизни умирающего злоноида с его двойником- фантомом человека номер два.

«Скользкая Тень. Старый знакомый мой, хитрый лис, нужно будет провернуть задуманное чрезвычайно осторожно. Он же был хранителем пещеры знаний атлантов много лет и считывал всё с нашего кристалла времени. Что ему удалось тогда узнать? А интересно будет посмотреть на его схватку со злоноидом Скользкой Тени, который крутится рядом, он чуть ли не все ноги оттоптал атланткам, спит и видит, когда приедет оригинал», — Юпитер зловеще захохотала, похлопав себя по ягодицам.

\*\*\*

*- Слушай Косинус,-не удержался Тангенс.-*

*Коварство Юпитер на этом не заканчивалось.*

*Она все рассчитала. Как только злоноид получит энергию Дробина, она его телепортирует на корабль к реальному человеку. Дробин, раскрывший секрет цистинометра атлантам больше не нужен. Чем меньше свидетелей,тем лучше. Пусть нападает злоноид на человека и кончает его. Подумаешь, одним синхроном станет больше!*

*Поскольку жрец атлантов Фриткос спит в теле лже-Дробина, то его дух перейдет в тело настоящего Дробина, вернее уже его синхрона. А это значит, жрец не умрет.*

*Его дух ,конечно, думает, что возродится со всеми атлантами, но жестоко ошибается. И у женщин атланток будет время, чтобы задобрить мужчин атлантов, которых они возродят на земле.*

*А ждец Фриткос все равно перейдет в чье-то тело из тела злоноида, все атланты будут счастливы, пожертвовать своей жизнью ради Верховного жреца.*

Даже через миллион лет, читая книгу Памяти, видящие насквозь ситуацию существа будущего не догадывались, что злоноидов Дробина получилось два.

И поэтому из одной ситуации могло вырасти целое дерево возможных исходов.

**Глава 47 *7 Дроби***н  ***в объятьях незнакомки, как окажется позже женщины атлантки***

А теперь перенесемся вперед по времени на корабль и посмотрим, удалось ли Юпитер осуществить свой план на том корабле, на котором настоящий Дробин отправится в путь...

Он зажал в руке записку, которую Саша просила прочесть после её ухода.

Он честно дождался момента, когда девушкам скрылась на лестнице, спускающейся к жилым отсекам. Но потом с трудом разжал одеревеневшую ладонь. Какое-то новое, незнакомое чувство охватило парня. Ему так хотелось оказаться рядом с той, которая закрыла собой весь мир ласковым флёром улыбки, ароматом волос и особым тембром голоса.

Разве можно объяснить влюбленным, что они влюблены? Им ведь кажется, что весь мир перевернулся, а краски и ощущения сместились в другую область спектра. Синее стало зелёным, желтое красным, солёное кислым, а горькое сладким.

С трудом разжав ладонь Дробин со священным трепетом читал письмо Саши, он скользил по округлым буквам долго, словно то былы длинная исповедь, потому что перечитывал по несколько раз одно и тоже. Всего слова... но магические: «Кажется, я влюбилась».

Как ему хотелось верить, что это маленькое, но такое значительное послание, выплеснувшееся из души, относится к нему. Потом будто ударило в невидимый гонг в груди, и бросило в жар! А вдруг Саша просто поделилась своим настроением? Почему он воспринял это на свой счёт?

Нужно было идти и немедленно выяснить или это относиться к нему.

Дробин помнил, где ее каюта.

Он одолевал сразу по пять ступенек, едва не расшибся и, кажется, сбил кого-то с ног по пути. Но... на стук никто не ответил. Он поплелся к себе. Лёг. Сон не шёл. Сначала было душно до тошноты, потом затекла нога. Пришлось размять. Через минуту нестерпимо захотелось пить, но вставать было лень. Внезапно дверь без стука открылась и кто-то тихо вошел в комнату. Поскольку все мысли были об одном, Дробин спросил темноту:

— Это ты?

— Да, любимый, – ответил ему тихий женский голос.

«Неужели?» – пронеслось в сознании Дробина, и он протянул в темноту руки из-под простыни. Сразу ощутил прикосновение мягких ладоней. Потом она села к нему на кровать. Он обнял её. Они тихо сидел, не промолвив ни одного слова. Кажется прошла вечность.

Потом парень почувствовал, как две руки коснулись его щёк. Ласковые руки почесали за ушком. Тёплое дыхание щекотало кожу. Он ощутил прикосновение влажных губ, которые сначала мягко, а потом все настойчивей прикасались к его рту. А потом ощущения слились в сплошной праздник. Питарды и серпантин взмывали вверх и рассыпались искрами конфети, каюта кружилась то в ритме то вальса, то самбы с такой скоростью, что ни один шторм не мог сравниться с этой встряской. Дроб не помнил, как они оказались тесно прижатыми друг к другу, словно сильный ветер не давал им разомкнуть объятия. И это свершилось.

А потом он внезапно почувствовал себя полностью опустошенным и заснул, словно не оставалось никаких сил для бодрствования. Все ушли на всплеск любовной волны.

Когда парень ровно задышал, раздалось легкое шипение. Юпитер, превратившись опять из женщины в змею, тихо выползла из каюты и поползла во тьму спящего корабля. Задержавшись на верхней палубе, она телепортировалась в свое жилище в горах. Ей нужно было успеть. Злоноид Дробина умирал. Ему нужно было хоть немного подпитки.

А Юпитер в себе, как и каждая женщина, которая не предохраняется во время атлантских игрищ, несла часть животворной жидкости. Она была уверена, что злоноид Дробина теперь обеспечен на несколько дней энергией для существования. Главное, чтобы он дожил до обряда возвращения атлантов, создания ситуации-цистонометра, которая сорвалась уже однажды в самый последний момент.

— Ты все успела?

— Как видишь! – сияющая Юпитер опять превратилась, как и Анаконда, в женщину. – Я никогда не возвращаюсь, пока не сделаю то, что задумала... А парня мне жаль. Я не хотела обидеть его первое чувство.

Через мгновенье, атлантка уже забыла о том, что было на корабле. К тому времени был восстановлен из пыли лже–Дробин. Атлантки ликовали. Это была маленькая победа, да к тому же они вернули к жизни, спящего в теле умирающего клона верховного жреца Фриткоса.

И была надежда, что последние слова заговора всё же удастся узнать у лже-Дробина, которым занялась только что прибывшая с корабля Юпитер. Им нужно было восстановить целый народ.

Юпитер сосредоточилась на передаче благотворной жидкости клону.

Тот, когда его обмазали секретом реального оригинала человека, как истинный злоноид, сразу преобразился. Нет, он не стал синхроном. Он перешел в пограничное состояние ожидания. Ему предстояла великая миссия. А ногу Юпитер обвила обиженная младшая сестра, ведь предводительница в последний момент решила сама попасть на корабль, отстранив сестру. И никогда об этом она не пожалеет, внутренне Юпитер ликовала, хотя внешне атлантка вполне владела собой.

**Глава 48 Новые суровые реалии Страдания злоноида**

Самое ужасное ощущения человека, когда он начинает осознавать, что не настоящий, оригинал, рожденный матерью, а злоноид-клон, порождение Гомса. До этого момента каждый лже-человек полностью чувствует себя естественно, испытывает те же чувства, что и все люди, у него функционируют все системы организма. Он хочет спать на мягенькой постельке и, желательно, не в одиночестве; сытно кушать курочку с золотистой корочкой или сочный стейк и получать все блага цивилизации. Злоноид , в исключительном случае, способен даже полюбить. Читатель скоро узнает о Кевине, с которым подружилась Саша на лайнере. Но в тот момент, когда бедняжка поймёт, что он порождение мрака и полей, что восстановлен из генетической матрицы человека-оригинала на несколько дней, ощущения этого существа напомнят то, что испытывает осужденный на смерть. Ведь дни злоноида сочтены, если он не сольется с оригиналом и не превратит того в синхрона, в свою очередь сделав неполноценным. А потом придет леденящая душу мысль, что смерть не за горами и он растворится под воющую сирену наростающей боли. Правда, она будет быстрой, почти мгновенной. И останется только горсть пепла и запах озона.

А все потому, что любое существо может иметь только одну душу, а то, что получил злоноид во время своего рождение из энергетического сгустка, не душа, а копия души, срок действия которой истекает за неделю.

Но есть секрет того, как злоноид может продлить свое никчемное существование: для этого ему нужно смотреть на себя в зеркало, зеркальное отражение — единственный аккумулятор, который может подзарядить эфемерный биологический организм-фантом.

Вот поэтому, поняв, что он не человек, а злоноид, клон ищет уединения и долго всматривается в свое отражение в зеркальце. Просто глядя в зеркало и находясь рядом с каким-то источником энергии, пусть даже карманным фонариком, злоноид мог вызвать появление уже своих фантомов примитивисков. Поспешно наглотавшись их, как заправский обжора, злоноид опять ощущал прилив сил и мог продлить свое жалкое существование еще на несколько дней. То, что были раскуплены все карманные зеркала, удивило общественность. Но ни один злоноид под страхом смерти не расскажет эту тайну людям. В очереди за зеркалами порой было сто злоноидов из ста.

Единственными, кто радовался возникшей проблеме зеркального дефицита, были фабрики стекла. Все миниатюрные отражатели образа от карманных пудрениц до зеркальных очков стали самым большим дефицитом.

Когда было обнародовано утверждение, что злоноидов можно распознать по голубым соскам, всё встало на свои места. Каждый человек мгновенно определял — оригинал он или злоноид.

Каждый на Земле «удостоился чести» получить своего злого гения - злоноида, кроме Агиля. У Гомса не поднялась рука создать фантом доктора. Он боялся: злоноид хирурга совместится с человеком, а образовавшийся в результате слияния фантома и живого существа новый доктор Агиль окажется беспомощным и не сможет изъять сердце Хоито, а вместе с ним ненавистных роботу атлантов.

Тем временем телепортированный с таким трудом атлантами Дробин, вернее его клон-злоноид, ощущал временный прилив сил. После того, как получил дополнительно от атлантки Юпитер омолаживающий массаж генетическим секретом настоящего человека, который был его прототипом, реального Дробина.

\*\*\*

Лже-Скользкая Тень находился в этот момент неподалёку от пещеры атлантов, тоже уже знал, что он не настоящий человек, а злоноид. Он понимал, что ему трудно будет продержаться, пока не появится настоящий индеец. Что ему отпущено — несколько несчастных дней жизни? Грустные мысли плыли в сознании как низкие облака, которые никак не могли разродиться дождем.

А реального Скользкой Тени не было рядом, клон понимал, что человек далеко за морями-океанами. Лже-индеец чувствовал, что человек приближается, но здесь, в этих краях он будет еще не скоро. К тому времени от злоноида Скользкой Тени останется только воспоминание. Хотя и проводил злоноид массу времени, вглядываясь в маленькую заводь с зеркальной водой, подпитывая свой лже-организм появляющимися периодически примитивисками, но это была капля в море поскольку источников электроэнергии рядом не было, а грозы как назло давно не баловали эти места. Роковой час смерти приближался.

\*\*\*

Уже не сельва пугала ревом ягуара и коварством каймана, а сама жизнь. Никто не был уверен, что рядом не ходит его злоноид. Страх вошел в каждый дом. Страх не умереть, а страх, что с тобой сольется странное существо, твоя копия, а потом... а потом ты становишься неполноценным человеком, неполноценным мужчиной, женщиной. Ты лишаешься способности иметь детей, подлинно любить и быть любимым. Синхроны уже лишены всего, кроме механического существования. Нет, они не зомби. Зомби не знают о себе ничего, они только подчиняются командой хозяев. А синхроны всё понимают, способность мыслить, есть и пить у них остается, как и осознание того, что их жизнь резко сокращается до семи лет. И жить под дамокловым мечом даты своей смерти не из приятных. Поэтому синхроны становились жадными до ощущений.

Но многие люди сдались этому страху ожидания. Они молили бога, чтобы скорее пришел их злоноид и избавил от нечеловеческого напряжения, хотя основная масса людей боролась.

Синхроны научились скрывать то, в кого они превратились. Так же как злодеи живут среди обычных людей и часто даже воспринимаются вполне добропорядочными обывателями, а сами творят свои грязные делишки. Никто не захочет жить и работать рядом с синхроном, неполноценным человеком, от которого можно ожидать чего угодно. В общем мимикрия сделала свое дело. И ни один человек не был уверен в том, что он не синхрон, так как слияние соединение со злоноидом ведь могло произойти даже во время сна. Каждый вынужден был индивидуально тестировать себя. Так как люди сами не могли отличить себя от клонов, появились специальные агентства по определению принадлежности к людям, злоноидам и синхронам.

Сеть агентств «Определи, кто ты», созданных опять же Гомсом, сделала мегаробота невероятно богатым. Он также скупил все фабрики по производству зеркал. Если бы Гомс был биологической структурой, то он бы радовался. А так просто робот осознавал, что возросло его могущество и он стал первым среди олигархов.

Процедура определения происходила болезненно. А в жизни за пределами агентств вообще началась вакханалия.

Когда на предложение мачо пойти на свидание симпатичная девушка удивленно вскидывала брови, парень уже знал, что перед ним синхрон.

Родители переставали наказывать непослушных детей, если порка или одаривание подарками не возымели действия. Девушки, утыкаясь лицом в заплаканную подушку, убеждались, что предмет их воздыханий уже синхрон, когда на них обращали ноль внимания. Начальники, когда подчиненные с равнодушным лицом, позевывая, выслушивали нарекания, тоже понимали, кто перед ними. Бесчувственность и пофигизм стали главными симптомами по которым люди определяли синхронов. Если стоящий перед вами в очереди человек спал на ходу и не участвовал в живом обсуждении счастливой минуты, когда приобретет дефицит (тогда ещё не началась массовая катастрофа на фабриках, и айфон 125 всё ещё появлялся на прилавках салонов), ни у кого не оставалось ни капли сомнения, кто рядом. Бестселлером стали книги «Как жить рядом с синхроном», «Что делать если я стал синхроном», «В постели с синхроном».

У лже-людей появился даже свой жаргон. Когда один из них встречал другого, они приветствовали друг друга по-особенному. Вот, например, типичный разговор двух синхов спустя несколько лет после воплощения коварной выдумки Гомса:

— Привет, Вова, гадко!

— Гадко и тебе желаю, сколько тебе осталось еще каючится?

— Да кажется, два года. Капец, я забакланился.

— А мой эшафот через три дня. Придешь на отходняк. Приглашаю.

— Посмотрим. У моей жены вчера был. До сих пор озоном воняет. А у меня на него аллергия.

— Ну, смотри, как знаешь. Доживай. Но у меня проблема. Кто детей приголубит до их отходняка? А то, контроль нужен. Перестали школьные задания выполнять.

— А тебе не все ли равно? Времени вырасти у них нет. Пусть остаются второгодниками.

Я тебе расскажу один метод, может подействует.

Своих детей я помещаю в морозилку. Хорошо освежает детское восприятие.

— А если замерзнут?

— А ты забыл разве, что на синхрона болезни не действуют, не простудятся. Будут спокойно жить до дня отходняка.

— Да, пожалуй это наше единственное преимущество перед людьми-оригиналами. Ну, бывай. Гадко.

— И тебе гадко, вспоминай иногда меня.

**Глава № 49 Разговор шаманов**  
Старая Гора, Шаман возрожденного племени шуара стоял в горной реке, едва удерживая равновесие. Он задумчиво глядел на воду, ледяные струи, приятно холодившую ноги так и не сумевшие прогреться за время стремительного падения, не могли причинить ему вреда. Жертвенный костёр ещё исходил ароматным дымом в каменном святилище. И слова заговора ещё не покинули сухих старческих губ. Долгий жизненный путь открывал перед ним возможность общения с духами без посредников. Шаман ещё постоял несколько минут, чувствуя, как ластится к нему поток.

Потом шагнул в глубину и принял на себя ярость могучего течения, которое тут же безжалостно ударило в грудь и скрыло под собой его седую в проплешинах голову, показывая свой неукротимый нрав. И в эти мгновения казалось, что в пене, рвущей на куски воздух, прячется диковинное животное, а не голова человека, украшенная разноцветными перьями. Несколько штук вырвала буйная стихия и закружила, но через мгновение яркие пятна поглотила пучина, принимая, как дань. И только шаман почувствовал, что потерял все силы, горная река с лихвой возвратила потраченное. Дух воды благоволил ему. Старик пришёл за советом к вечному мудрецу, как к другу и покровителю.  
  
Почувствовав себя обновлённым, Старая Гора прошёл немного по течению, провожая речку до того места, где она круто обрывалась водопадом с отполированного веками каменного балкона. Здесь поток чувствовал свободу и взлетал на мгновенье, купаясь в радуге из водяной пыли и резко устремлялся вниз. Несмотря на «заманчивое» предложение воды, зовущей низвергнуться вместе с ней, шаман не воспользовался коварным гостеприимством, а резко и легко вышел из горной реки. Ещё один шаг и было бы поздно.  
Глубокая морщина залегла складкой на тёмном, словно пережеванном временем, лице. Многое пришлось пересмотреть колдуну шуаров, над многим задуматься. Они совсем забыли древних богов, забыли о том, что зло коварно и может прикинуться добром, чтобы достичь своей цели. «Правда – это то, во что люди верят» - так говорил его учитель Большое Гнездо, а тому его наставник, и так из поколения в поколение.

Но исказилась вера и иной стала правда. Наверное, мир идёт к концу, как передавали им древние мудрецы. И как же быть ему старому шаману шуара? Как искупить свои грехи перед предками? Сияющий вселенский Бог Гомс вначале уверял их, что смерть изгоев угодна Высшим. И соплеменники послушно уничтожали людей-изгоев, то есть себе подобных. И в этих схватках постепенно погибло племя. Подлый Гомс, как оказалось, посылал их на верную смерть.

Теперь он убеждал их в том, что Всесильные боги обманули и его, своего посланника, и их, верных слуг. Нужно вернуть их расположение,нужно жертвоприношение. И богоугодным делом станет принесение в жертву древним земным богам юноши по имени Хоито. Но стоит ли верить вероломному? И не ввергнет ли эта жертва оставшихся соплеменников в ещё большие несчастья?

Но обладающий интуицией старый шаман сумел приоткрыть будущее. Дух воды послал ему подсказку. Как всегда в таких случаях, ему показалось, что в глаз ветром занесло соринку. Он отодвинул веко и вместо соринки вынул видение, которое понеслось, кувыркаясь, по воздуху прочь. Но Шаман успел в этом мелькании заметить главное.

Он увидел то, что предстояло произойти завтра на жертвенной церемонии.

И теперь Старик думал, что уже ничто не сможет удивить его после того, как вместо сердца в разверстой груди принесённого в жертву Хоито он увидел кучу пыли и песка, а тело юноши потом бесследно пропало. Но случится ли это? По опыту шаман знал, что не все видения приходят в реальный мир. «Поживем, увидим», — решил он.

Дай бог,чтобы жертвоприношение, оказалось богоугодным делом! И здесь обман. Как же выловить истину из этой мутной воды?  
«За что на мою долю выпало столь тяжкое испытание — открыть страшную правду о богах? Почему они столь немилостивы к шуарам, что заставили племя быть соучастниками несправедливости?» — шаман, терзаемый дурными мыслями, спустился крутой тропой к основанию водопада. Над огромной каменной чашей висела радуга из брызг, и пена, собравшаяся у края, искрилась опадая.

Внезапно из водной пыли на фоне падающих струй появился силуэт человека с длинной седой бородой: то таявший, то опять появляющийся в пространстве. Индеец замер, приоткрыв рот, слюна побежала тонкой вязкой струйкой по скошенному подбородку: подобного он никогда не видел. Незнакомец, повернувшись к старику, заговорил:  
— Я жрец атлантов. Завтра я вернусь в этот мир, который, как думал, потерял навсегда тысячи лет назад.

— Неужто тебе это под силу? – прошептал индеец.  
— Мне доступно значительно больше. Сейчас же, я вырвался из иного состояния и украл из будущей жизни несколько минут, воспользовавшись атлантским законом предшествия.  
— О великий жрец, я внимательно тебя слушаю!  
— Ты сожалеешь, что верил не тем богам, что вершил зло, думая, что делал добро. Не мучайся. В жизни всё предопределено. Понимаешь, шаман, есть истины, которые трудно понять человеку с его ограниченным разумом. Вы проживаете лишь малую часть вечности.  
Вселенские законы. Закон амплитуды активности жизни, закон, где верхняя точка волны жизни — добро, а нижняя точка амплитуды — зло.  
Поэтому не нужно удивляться, что порой то, что мы считали злом, осознается как добро, а то, что мы считали добром, становится в новом понимании злом, словно два разных крыла амплитуды жизни. Люди часто ошибаются, принимая одно за другое. Зависимость нашей деятельности от времени напоминает волну.  
Атлант растопырил мосластые**(?)** руки, похожие на хвосты аллигаторов, прочертил в воздухе изогнутую линию, перед ничего не понимающим индейцем, и продолжил:  
— Оказавшись по другую сторону точки покоя, наш добрый поступок воспринимается из старой точки обозрения, как зло и наоборот.  
Таков космический закон, давно открытый атлантами. Я понимаю, что трудно принять эту истину. Ты привык, как всякий человек, воспринимать всё, следуя одной логике, той, что привычна и удобна. А ты хоть раз задумывался, зачем нам два уха и два глаза? Ведь можно прожить и с одним.  
— Нет, великий мудрец!  
— Скоро поймешь, что я прав.Не вини себя в том, что шуара всегда верили не тем богам, вы честно охраняли бесценные знания. Не вини себя в том, что жертвы народа были напрасны. Вы преследовали великую цель, пусть на это толкал и побуждал робот, имевший совсем неблагие намерения.  
Ваши чувства и желания не были ложными, хотя их источником и служил обман. Совесть ваша чиста! Душа прекрасна, как цветок водяной лилии! А дух высок, как полёт кондора!  
— Мудрейший! Как жить дальше, что посоветуешь?  
— Продолжай жить и действовать по законам совести и интуиции, тогда и только тогда ты не ошибёшься. Глаза шамана племени шуара пересеклись с глазами Верховного жреца атлантов. Тот продолжил:  
— Ты верил в ложные идеалы. Но ты же верил. Разве сила и искренность твоего чувства пострадала от этого? Нет! Смотри, вот два примера: человек переходит по мосту на другую сторону реки, а той другой стороны нет, там во мгле — пропасть.  
Второй пример: человек идет по несуществующему мосту на реальную сторону реки.  
Ты скажешь, что в первом случае он в конце погибнет, а во втором, просто упадет в воду, так как моста нет на самом деле. А я тебе отвечу так.  
И в первом и во втором случае человек не погибнет. Поскольку мостом в первом случае для него служит вера в то, что мост есть, а во втором вера, что цель его благородна.  
Поэтому не сокрушайся. Лучше подскажи мне, как наказать атланток за то, что коварством заманили своих мужчин в ловушку и превратили в песок и пыль?  
— Если позволишь, Великий, так тебе скажу. Ими управляли ложные предпосылки. Это же так просто понять! Разве не сами мужчины вели себя так, чтобы вызвать подобные чувства у женщин. Незаменимых не истребляют!  
— Но ведь это корысть и зависимость!  
— Ты прав, как акула терзающая свою добычу! Это тоже законы вечности. Вся жизнь устроена так, что мужчина и женщина зависимы друг от друга. Если это нарушается, то происходит несчастье – так мы задуманы высшими силами. Цветок томата пусть и не нуждается в пчеле, но даже в нём есть и мужское и женское.   
Пусть это и не совсем этично звучит, но человек должен всегда оставлять нишу необходимости и оправданности своего существования.  
Вы прозевали первый симптом, когда женщины атлантки открыли закон продления рода без участия мужчин. Не нужно было идти тогда на поводу, нужно было убедить их, а не смеяться, что полноценная жизнь возможна только при наличии двух полов. А вы сами себе вырыли могилу. Вы самоустранились, стали изнеженны и беззаботны, как дети. И при этом гордились собой и не слушали доводов разума.

Жрец атлантов согласно покачал головой, признавая правду своего собрата. А тот продолжил:

- «Великий Дух несовершенен, - так сказал мне Скользкая Тень, вычитав в какой-то книге изречение мудрого вождя. - У него есть сторона светлая и тёмная. Иногда тёмная сторона даёт нам больше знаний, чем светлая». И я думаю, что он прав. Вы познали тёмную сторону. Ваши женщины и в этом случае окажутся выше вас, если вы станете их наказывать. Ибо они, получив урок, осознали свою неправоту. И делают всё возможное и невозможное, чтобы вернуть мужчин и исправить зло. Так стоит ли это зло множить? Простите друг друга и живите в мире и согласии…

В этот момент налетел порыв ветра, принеся песчаную тучу, сметя с водного пространства силуэт верховного Жреца Фриткоса. Это словно зомбированные атланты, превращенные в пыль, пытались вернуть себе обратно лидера и руководителя. А может быть Ветер, державший их в заточении столько лет, хотел показать, кто в доме хозяин. Трудно сказать, о чем думал старый шуар, когда отправился в обратный путь. Возможно, он вспомнил, что давно не ел или строил планы на будущее. Как ему сейчас не хватало друга детства Мудрого Скорпиона, вождя племени, добровольно сжегшего себя после гибели большинства соплеменников.  
  
Старой Горе предстояла большая миссия: объединить остатки племени, собранные со всех концов земли в единое племя, а это задача не из легких. Ведь людей созывали активисты шуары. А среди новых членов племени были и образованные: учителя, инженеры, ученые. Почему же они решили приехать и жить в этом захолустье под началом его, полуобразованного индейца. Ведь в отличие от них, он университетов и гимназий не заканчивал. И ещё его мучил вопрос, почему ему доверили стать вождем племени?  
Но в любом случае нужно быть справедливым: когда гуманным, а когда и жестоким. Таковы заветы предков.  
Старик почесал выпяченный пупок, заросший седыми волосками и огляделся.

Солнечные лучи боролись с огромными горами-исполинами, но все было напрасно. Великаны уже успели упрятать диск светила за мощными хребтами, покрытыми тропическим лесом почти до вершин. Они дыбились гибкими спинами, точно ягуары, когда резвятся после славной охоты, напившись крови из разодранного горла капибары. Да и не мудрено, это была зона, где проходит незримой линией экватор. Лианы и всевозможные ползучие растения оплели, как косами неприступные отвесные скалы, давая разрешение вырваться на свободу лишь слезящимся из трещин ручейкам, которые вскоре, объединившись и осмелев, ныряли в пространство, обгоняя такие же маленькие водопады. Но долгим же, будет их полет с огромной высоты, куда не всегда рискует забраться даже кондор.