**Случай с одним флекраном**

**Кузнецова Мария, 18 лет**

объединение «Юный журналист»

МБУ ДО ДТДМ «Истоки»

г. Сергиев Посад

руководитель: **Мулюкова С.А.**

В иллюминаторах показался край голубой планеты, Мои друзья – соознатели из 5 кластера (кластер – это группа, в которой мы, соознатели, вместе учимся) прильнули к прохладному стеклу и стали оживлённо переговариваться. Я с недоверием подключился к ним, ожидая увидеть знакомую картину скалистых гор или пустынь, но оказался удивлён. Поверхность планеты почти полностью была покрыта водой, на её лазурной глади выделялись островки материков, ребристых хребтов. До этого мне не приходилось видеть космические объекты с таким обилием воды.

Наш звездолёт подлетел ближе, теперь мы могли любоваться диковинным пейзажем этой планеты. Какое необычное название: «Земля», мягкое, легко перекатывается на языке. Интересно, какая у них цивилизация? Может, они живут в воде или плавают на платформах? Учитель Атион Орг начал свой рассказ, переключив наше внимание. Мои соознатели неохотно отошли от иллюминаторов, всё-таки молодым флекранам интереснее наблюдать за неизведанной планетой, чем слушать сухие сведения из уст преподавателя.

Я не люблю этот предмет, бесконечные проверки знаний утомляют, у меня часто не хватает времени даже на основной профиль, что и говорить про свободные часы! Однако сейчас в очищенном воздухе застыл интерес.

Учитель не стал рассказывать о надоевших технических блоках, так распространённых в других цивилизациях. Он неожиданно для нас всех затронул тему эволюции, развития, а затем поделился своим опытом общения с землянами. Все ахнули. Девчонки, считающие себя светилами науки, принялись расспрашивать об отличиях в рассах, сыпать биологическими терминами, которые не всем были понятны.

Я подошёл к соознателю с пятнистыми ушами, моему другу Литану. Он принадлежит к древнему роду флекранян, их осталось не так уж много, потому что ген, отвечающий за такую окраску, под воздействием космической радиации на нашей планете Флекре стремительно видоизменяется, и все последующие поколения рождаются уже с другим цветом эпителия. Как, например, я – обычный представитель рассы прозрачнокожих. Прозрачная плёнка на нашей коже становится всё крепче.

Да, что-то я много умничаю, на этом предмете всё машинально вспоминается, что ни как не запоминалось перед экзаменом. Литан повернул голову и состроил рожицу, подражая нашему преподавателю. У того всегда смешно вытягивается лицо, когда он рассказывает о серьёзных, по его мнению, темах. Я прыснул в кулак, силясь сдержать волну смеха. Атион Орг недовольно взглянул на меня, покачал головой и продолжил лекцию.

– Итак, флекране, если подвести итог моим словам, то можно сказать, что земляне очень любопытная цивилизация, которую нам предстоит ещё долго изучать.

– А расскажите, как вы проводили исследования на Земле! -

робко попросила девочка с пушистыми волосами, её прическа напоминала облако. Она единственная не вызывала во мне желания покинуть этот звездолёт и сгореть в атмосфере чужой планеты.

– С удовольствием, - Атион Орг облокотился спиной о высокий стул и вдохновенно поднял глаза, вспоминая свои приключения.

– Сразу скажу, это было по приказу отдела космических исследований. Запомните, нельзя самостоятельно высаживаться на незнакомую планету, не оповещая правительство. Ваши родители знают, что даже спонтанную семейную поездку надо закреплять и кодировать в специальных отделах. Так вот, мне выделили страну: Россию. На Земле я пробыл не долго.

– А какая у землян одежда?

– У них обыкновенная одежда их разных видов ткани, шерсти и синтетики.

– Без терморегулятора? – соознательница округлила глаза.

Преподаватель звонко рассмеялся:

– Да они даже не знают, что это такое! Как, впрочем и о многом другом.

– А где они живут? Как общаются? У них есть друзья?– спросил мой друг Литан?

– Я оказался в здании, в котором люди по-желанию остаются на ночь, - продолжал свой рассказ Атион Орг.

– Земляне обычно живут в разных домах, но если уезжают из них, то останавливаются в таких зданиях, которые называют «гостиницами». Знаете, ребята, меня больше всего поразили взаимоотношения людей.

– В то время в России была весна, дул тёплый ветерок, блестели лужи под ногами, в которых отражалось солнце. Природа располагала к радости, но внутри здания люди это не ощущали! В холле гостиницы я заметил, как пара людей, возможно закрепившая свои отношения, кричала друг на друга. Земляне не умеют читать мысли, им приходится учиться доверять и догадываться о помыслах собеседника. Когда вы последний раз слышали, чтобы флекранин напрягал свои голосовые связки?

Мои соознатели замялись, стараясь вспомнить подобный случай, но только разводили руками и пожимали плечами.

– Потому что в непростых ситуациях флекране разрешают произвести сознательный поток, в то время, как земляне всё разрушают криком. Их эмоции проявляются довольно странно. У стойки регистрации я наблюдал много некрасивых людских энергетических потоков, а работники по ту сторону стойки даже ни разу не остановили их! Датчик моей ментальной энергии впервые за всю жизнь остановился на минимальной отметке. Мне не верилось, что люди могут так относиться к своим собратьям.

После оформления земных документов я отправился гулять в местность, где было посажено много деревьев, прототипов наших дендраров, только с маленькими листьями и очень уязвимых. Люди называли это место «парком». Только здесь я начал успокаиваться, меня привлекли смех детей, веселье молодых землян, тихие переговоры пожилых особей на деревянных сидениях с резными ножками. Я ходил по узким дорожкам, осторожно вдыхал незнакомый воздух и вдруг осознал, что представители этой цивилизации ведут себя по-разному в зависимости от места действия.

В гостинице они как-будто показывали зубы, как наши епиоты на закрытой территории, а на зелёной лужайке среди деревьев преображались. Я был сильно удивлён, увидев здесь тех самых молодых людей из холла. Они ворковали, как голубки, и нежно смотрели друг на друга. Голуби – это такие же птички как наши Булоги.

Вечером меня ожидало ещё одно потрясение. Почти у всех землян есть такой прибор, который позволяет им следить за обстановкой на всей планете и общаться друг с другом. Мы с вами можем мысленно переноситься на любой участок Флекры, продвигаться по местности, направлять сознательный поток, а они же привязаны к этому аппарату и не выпускают его из рук. Я с трудом разобрался, как им пользоваться, но межгалактическая инструкция, как всегда, спасла положение.

Ребята захихикали.

– А вы думаете это просто? - осваивать чужие примитивные технологии? -

в уголках глаз учителя появились забавные морщинки.

– Что же я увидел? Зацепился за выпуск новостей, узнал их по бегущей строке...

– Да, у нас такая же на табло, - перебил его Литан.

– Чуть-чуть похоже, но она у нас более интерактивная. В выпуске новостей рассказывали о военных действиях в некой стране Сирии. Видели бы вы лица этих политиков! Так, незнакомое для вас слово, сейчас поясню. У нас они называются ургами, помните от флекранского «ург» – управлять. Вот политики выполняют похожие функции.

Я хочу сказать, что от одного вида этого моя ментальная энергия рухнула вниз, всю ночь мне хотелось вернуться домой, еле сдержался от желания телепортироваться. Земляне устраивают войны, не могут поделить земли, а в новостях распространяют какое-то гнетущее настроение. Тогда мне стало понятно, почему в гостинице все ругались. Там висело огромное табло, где постоянно транслировались новости. После их просмотра уже не получается радоваться жизни. Я быстро записал свои наблюдения, а на следующее утро покинул Землю. Эти мои заметки до сих пор исследуют учёные, стараются изучить поведение землян.

Если ваш профиль соприкасается с психо-физиологическими науками, то, возможно, в будущем именно вы поймёте эту удивительную цивилизацию.

Я слушал взахлёб, не мог привыкнуть к внезапному любопытству, ведь раньше лекции учителя вызывали у меня только зевки, а теперь почему-то скука улетучилась. Атион Орг глянул на часы, хлопнул в ладоши и велел ученикам собирать вещи. Соознатели ринулись к столам, где лежали наши учебные планшеты, по пути ещё раз заглянув в иллюминаторы.

«Жалко улетать», – подумал я, смотря на неизведанную планету с такими странными людьми. Она манила, буквально мерцала, отражая свет главной звезды в этой системе. А там, далеко внизу, жила цивилизация, не подразумевевающая о космических наблюдателях.

Для нас привычно зависать на звездолётах над разными космическими объектами, проводить выездные занятия. А земляне, видимо, не могут себе такого представить. Неожиданно мою беспокойную голову посетила одна шаловливая мысль, прыгнула в сознание и, кажется, решила прижиться. Я подхватил планшет, Литан ждал меня у входа, укоризненно качая головой: он снова опаздывал на курсы по профилю.

\*\*\*

Научно-просветительский звездолёт состыковался с маршрутным, и наша дружная компания из 5 кластера перешла на его борт. Мы заняли свои посадочные места, Литан присел рядом. Всю дорогу соознатели обсуждали занятие, делились своими мнениями, некоторые восторгались лекцией и мечтали быть похожими на преподавателя. А я чувствовал какую-то смутную тоску при воспоминании о Земле. Что-то внутри меня желало ещё разок глянуть на синюю поверхность планеты.

Мысли путались, я почему-то вспомнил как мы гостили у моей тёти на Лиаме, где такие потрясающие леса! Никогда не забуду пикник, на котором нам пришлось кормить ещё и растения. Они там передвигаются с помощью корней, создают в почве пути и пристают к отдыхающим.

Наш звездолёт начал снижаться, пейзаж Флекры стал стремительно приближаться, мы быстро проскочили через слои атмосферы и уже могли видеть большие шпили небоскрёбов, утопающие в розовых облаках. Ещё несколько мгновений, и космический транспорт совершил посадку на главном космодроме города Аль. С флекранского это переводится, как игла. В прошлом столетии наши предки старались, чтобы в архитектуре города преобладали высотки с острыми крышами, поэтому теперь он носит такое название. Звездолёт плотно укрепился на подстраховочных сваях, соознатели стали собираться на выход.

Литан остановился, подключился к галактической сети и быстро посмотрел расписание. Нам по пути, потому что у нас с ним одинаковый маршрут обучения и иногда совпадает профиль. Мы немного поговорили об увиденном сегодня, дождались свой транспорт, набрали на сенсорной панели номера остановок и заняли места в передней части салона.

Безпилотник мягко качнулся и поплыл, постепенно набирая ход. Я прильнул к стеклу и прикрыл глаза: хотелось спать. Литан достал учебник, теперь его было бесполезно трогать, потому что занятия всё-таки важнее, чем дружеские разговоры. За окном проносились шпили небоскрёбов, пестрели зелёные участки насаждений с яркими площадками, электронные магазины выстраивались в сплошной, цветастый ряд, привлекая посетителей – городская жизнь шла своим чередом. Мой взгляд скользнул по череде пекарен, предлагающих ароматную выпечку на любой вкус. Представил любимую воздушную пышку хрустящей корочкой и аж подпрыгнул: «Мама же просила меня купть домой хлеб на обратном пути!»

Литан неохотно отложил чтение и смерил меня вопросительным взглядом.

– Мне надо выйти на этой остановке! – воскликнул я.

– Что случилось?

– Нужно хлеб купить, пусти!

Литан освободил мне дорогу, что-то пробурчал и снова принялся читать. А я подскочил к выпуклой красной кнопке, нажал её и выбежал из безпилотника через раздвижные двери.

На улице с облегчением выдохнул, бывают же такие совпадения! Магазин находился на другой стороне дороги, в этом районе города ещё проходила лётная линия звездолётов, поэтому мне надо было идти в подземный переход. Гул космического транспорта остался позади, в ушах больше не грохотало, передо мной раскинулись лавочки с сенсорными экранами, на которых можно посмотреть товары. Я неторопливо подошёл к одному из мониторов, уже собирался ознакомиться со списком, как услышал голоса позади себя. Осторожно обернулся – к магазину подходили двое мужчин в рабочей одежде. Судя по всему, они трудились в космическом блоке, об этом говорила космоэмблема на спине. Я насторожился, продолжил выбирать выпечку, но стал прислушиваться. Они остановились неподалёку от козырька лавочки. Краем глаза я увидел, как незнакомцы передают какой-то странный предмет, а потом до моих ушей донеслось:

– Вылетаем завтра на Землю.

– Ангар 35 готов?

– Ещё вчера.

Мне пришлось сделать над собой небольшое усилие, чтобы не выдать своего любопытства. Я ещё больше навострил слух, незаметно придвинувшись ближе.

– Завтра в 9 часов утра подходи.

– ОКИ одобрил визит?

– А как же! Ты же знаешь, - мужчина самодовольно похлопал по карману сумки,—против этого отдел космических исследований ни слова не скажет.

Тот удовлетворённо кивнул, потом посмотрел на часы, расположенные на верхнем кармашке его спецодежды, и что-то тихо прошептал, этого я уже не разобрал. После разговора они зашли в ту самую пекарню. Я стоял и почти не дышал, предвкушая возможную авантюру. В мозгу бился только один номер «35». Мысль, внезапно попавшая в мою бедовую голову, жгла затылок, манила и ждала воплощения. Я совсем забыл про хлеб, да ещё боялся наткнуться на странных работников в узких проходах магазина, словно мои опасные мысли отражались в глазах и готовы были выдать жуткую затею в любую минуту. Но долго ждать мне не пришлось: вскоре они, подхватив пакеты, вышли наружу и двинулись к подземному переходу. Я в это время прятался за рекламным стендом, они не должны были меня видеть. Как только мужчины скрылись под землёй, мне удалось наконец-то купить хлеб. Я шёл к остановке, рассматривал золотистую корочку в бумажном свёртке и думал:

«Если бы не обычный батон, то я бы всё пропустил».

\*\*\*

В 8 часов утра я был готов к великим достижениям. Кто знает, может, про меня потом напишут в книгах, как о самом отважном космическом исследователе? Все домашние уже ушли по своим делам, поэтому у меня получилось без особых сложностей плотно позавтракать, одеться и выбежать на улицу незамеченным. Рюкзак всё-таки оказался тяжёлый, он здорово мог усложнить мне задачу. Я ехал в безпилотнике и мысленно представлял порядок своих действий: вот нахожу ангары, подхожу к 35, захожу за него и открываю с помощью шпика запасной люк. Мы уже проделывали с Литаном такие шалости, поэтому я не сомневался в своей задумке. Шпик хоть и предназначен для домашнего измерения уровня облачности, прекрасно открывает подобные замки, его острая вершина, напоминающая отвёртку, как-будто создана для таких целей.

Транспорт притормозил у главного космодрома. Я взгромоздил на спину тяжеленный рюкзак и отправился навстречу приключениям. Вокруг раздавался привычный шум, со свистом в небо поднимались звездолёты, вдалеке виднелась широкая площадка для нового поколения звездолётов. Охранник на контрольном пункте взглянул на мой пропуск, с подозрением посмотрел на меня, но всё-таки пропустил. Мало ли что мне нужно на космодроме, может я лечу учиться, не понятно, почему без сопровождения, только. Любопытство, жажда знаний и желание рискнуть, как вы знаете, способны двигать камни.

Я бодро шёл по пластиковой дорожке к ангарам, продвигаясь через толпы народа, иногда я оглядывался и внимательно смотрел по сторонам, чтоб не пропустить возможную тревогу.

Мне удалось добраться до нужного ангара без последствий. Подходя к нему, я ещё раз осмотрелся и только потом обошёл свою цель. Чуть выше моего роста, а я был где-то метр 75, располагался большой, металлический люк с кодовым замком и скважиной. Я умел легко их взламывать, мы даже состязания на скорость устраивали с Литаном. Недолго думая, я встал на цыпочки, подтянулся легонько на руках, хватаясь за железные выступы, залез за ограждение и стал выполнять нужные операции. Внутри всё напряглось, дорога была каждая секунда, а злосчастный замок пока не поддавался. Сейчас дождусь, что он запустит сигнализацию...

Наконец-то замок жалобно пискнул и выключился. Я с облегчением выдохнул, руки дрожали от напряжения, в глазах плыло от страха, но сдаваться было нельзя. Немного передохнув, я принялся ковыряться шпиком в скважине. Часы на запястье прозвенели, время стремительно утекало, а я ещё даже не проник в ангар. К счастью, скважина всё таки сдалась, и люк пропустил чужака.

Внутри оказалось темно, пыльно, ладони цеплялись за железные стенки широкой трубы. Наконец я выбрался, повис на руках и спрыгнул, сгруппировавшись, на жёсткое покрытие ангара.

«Ух, больно!» – я привстал, осмотрел своё тело, заключил, что переломов нет и немного прихрамывая двинулся к огромному стеллажу с незнакомыми приборами. У меня не было времени осматриваться, поэтому я выбрал самое близкое убежище. После падения ныл бок, поза эмбриона при приземлении не спасла, хотя я так долго отрабатывал её.

В ангаре стоял полумрак, тихо жужжала всевозможная техника. Вчерашних незнакомцев я пока не увидел. Найдя себе местечко, скукожился всем телом и стал ждать. Секунды текли медленно, цифры на часах горели неоновым светом, напоминая о том, что скоро всё свершится. Вдруг я услышал не большое тарахтение, с таким звуком обычно открываются тяжёлые двери. «Неужели, пилоты уже здесь?», - в подтверждение моим догадкам послышались мужские голоса, незнакомцы, вероятно, приближались к звездолёту.

 Скоро должна начаться основная часть моей задумки. Я осторожно выглянул из укрытия и увидел, как мужчины скрылись в люке космического корабля. Одним рывком я вылез из стеллажного отделения, схватил первый попавшийся прибор довольно внушительных размеров и кинул его на ангарное покрытие. Сам же бегом кинулся к задней части звездолёта. Незнакомцы выскочили из аппарата.

– Что это было?

– Не знаю, давай посмотрим.

Они убежали в дальнюю часть ангара, где я ранее сидел в неудобной позе. Мне оставалось только залезть в корабль и уйти в багажный отсек. Да, опасно, но путешествие не продлится же несколько месяцев, поэтому мне не о чем беспокоиться. Разблокировав люк тем же способом как и раньше, я добежал до нужного отделения и, спрятавшись за массивными сумками, приготовился ждать взлёта. Тут же я переоделся в специальный герметический костюм, который использую во время выездных занятий.

Внезапно пол звездолёта завибрировал, на стенах зажглись зелёные огоньки. Я сел между двумя увесистыми сумками, а сзади себя поставил большой чемодан, рюкзак обнял обеими руками и вновь принял позу эмбриона. Перегрузка, в пассажирском салоне ощущается совсем не так, воздух в багажном отсеке был другой, казалось, что моя кожа вот-вот лопнет.

Летели мы по времени два часа. Эта модель звездолёта развивала порядочную скорость, а значит и перегрузки были порядочными. Поэтому я сто раз пожалел о своём решении. До этого мне не приходилось летать на таком транспорте, меня мутило, и я уже думал, что не доживу до «приземления», но вдруг пол снова задрожал. «Мы снижаемся?», - мне снова пришлось схватиться за чемоданы, чтоб перенести сильную тряску.

«Так, а как теперь выйти? Они же сейчас придут за своими вещами», - подумал я. Но никто не появился.

Наконец, в звездолёте настала спасительная тишина. Пилоты отправились «покорять» планету Земля. А ко мне только сейчас пришло осознание, что я один в чужой цивилизации.

\*\*\*

Атион Орг, наверное, точно не ожидал от своего не самого худшего ученика такого безбашенного поступка. Я пробежался по коридорам, проверил отсеки и резко затормозил у входного люка. В иллюминаторах отражался свет главной звезды под названием Солнце, мне захотелось от непривычки зажмуриться или закрыть глаза. Отсчитав пять секунд, одним движением я надел на голову защитный шлем, открыл замок шпиком и сделал неловкий шаг навстречу неизвестности. Люк с шумом закрылся за спиной, а я в немом восторге смотрел на природу незнакомой планеты.

До моих ушей доносились странные, переливчатые звуки, напоминающие стрекотание оклов на Лиаме, прямо перед лицом пролетело неизвестное существо с длинными конечностями. Я испуганно отшатнулся, чуть не упал, но смог удержать равновесие. Вокруг меня возвышались огромные зелёные дедндры, хотя здесь они назывались деревьями, под ногами копошились какие-то незнакомые создания. «Кажется, я в какой-то отдалённой местности, в которой не живут люди. Интересно, а корабль-то виден? Вероятно, нет, а то как бы его оставили на этой плоской поверхности», - размышлял я пока шёл до дендра странной окраски. Его ствол будто окунули в белую краску и сверху прошлись чёрной кисточкой. Я дотронулся легонько и тут же резко отпрыгнул: по нему ползали маленькие странные создания с тоненькими ножками. Больше я решил не знакомиться так близко с обитателями планеты Земля, мало ли кто меня здесь укусит или того хуже, сильно поранит.

Остановился в нерешительности, ещё раз огляделся вокруг в надежде найти что-то похожее на здание, но поблизости росли только дендры и маленькие их сородичи. «Что же делать?», - подумал я.

Внезапно я услышал какое-то бормотание на мелодичном языке, очень похожее на звучание молодого голоса. Пришло время вспомнить про транслятор и снять шлем. Мои волосы тронул чужой ветер, легко растрепав капризную чёлку. Я поёжился, даже испугался чего-то, ожидая получить ожоги, только ничего страшного не случилось. Вдруг на расстоянии метра появилась невысокая человеческая фигурка. Я внезапно передумал вступать в контакт, хотел уже юркнуть к сородичам дендров, но не успел. Представитель чужой цивилизации изумлённо застыл и смотрел на меня не мигая. Кажется, он был женского пола, из его рук вывалилась какая-то непонятная вещь, из которой тут же посыпались плоды круглой формы.

– Ты кто?, - удивлённо произнесла она.

– Я заблудился., - ответил я.

Мне хотелось верить, что землянка знает эту формулировку, поэтому напряжённо ожидал отклика.

– Не боись, я тебя быстро выведу, - широко улыбнулась она, - я здесь все тропинки знаю, у меня тут бабушка неподалёку живёт.

Так я с внутренним опасением отправился к какой-то бабушке.

Пока мы шли по темнистым тропинкам, прорывались через острые ветки сородичей дендров, я сто раз пожалел о своём поступке. А человек внезапно замолчал, думая о чём-то своём. «Интересно, о чём? Может, подглядеть?», думал я, представляя как потом будут говорить: «Он первый из всех флекран прочёл мысли землянина, при этом внимательно изучил их психические процессы в голове». Я рассматривал диковинные кроны дендров, которые закрывали почти всё небо, и не понимал, почему так легко дышится. Где-то ухнуло неизвестное существо, рядом со мной пробежался незнакомый зверёк, и где-то вдалеке звенели трели, похожие на пение птиц. Мне было очень страшно, а моя спутница чувствовала себя прекрасно, моё присутствие её, по видимому, никак не смущало. Тогда я твёрдо решил отвлечься и задать пару интересующих меня вопросов, как вдруг в мою ногу впилось какое-то растение. Незнакомка удивлённо посмотрела на меня и остановилась.

– Что случилось?

– Меня укусило растение.

– Растение? Шутишь? А ты смешной!, - она снова звонко рассмеялась, вот только мне было не весело.

– Я не шучу.

– Да брось, это же обыкновенная ёлочная иголка!

«Кажется, транслятор не может это перевести. Что за ёолочнаяйиголка?»,- подумал я.

Мне пришлось молча кивнуть и идти дольше, чтобы не вызывать никаких подозрений. Очень хотелось пить, есть и спать, всё-таки путешествие выдалось отнюдь не лёгким.

– Скажи мне, почему люди так много ругаются и воюют?

Девушка-человек резко остановилась и смерила меня изумлённым взглядом:

– Чегоо?

– Почему люди не могут творить добро? Зачем по телевизору показывают войны?

– Ну в мире всегда есть равновесие между добром и злом.

Я опешил:

– Ты хочешь сказать, чтобы кто-то получил добро, то другой должен страдать?

– Не совсем. Зло, видимо, всегда будет существовать в мире, как бы не хотели обратного, - она вздохнула, посмотрев на небо, - Но добро всё равно должно перевесить!

–То есть вы не такие и злые?

Я хотел себе заткнуть рот за такую оплошность, убежать обратно к звездолёту, потому что одним словом почти выдал себя.

– В смысле «вы»? Мир не без добрых людей! Но все всегда видият то, что хотят заметить.

«Всегда видят то, что хотят заметить», - проговорил я про себя и усмехнулся: «А они, оказывается, более проницательные, чем мы!»

Вдруг поверхность ушла у меня из-под ног, всё вокруг закружилось, завертелось, и моё тело стало таким лёгким, почти невесомым, ещё секунда и сквозь размытые пятна мне удалось рассмотреть лица родителей.

На мамином лице застыла маска испуга, она бросилась обнимать меня, кричать и обвинять, отец стоял молча в проёме комнаты и наблюдал за этой непростой сценой. Он потирал пальцами переносицу, качал головой, а я отлично понимал, что меня выдернули с Земли с помощью телепортатора. «Что там думает эта девушка-человек? Как же обидно, что у нас получился такой короткий разговор, но главное, всегда видеть то, что хочешь заметить», поэтому я не стал злиться на своих близких, подошёл и стиснул их в объятьях, горячо прося прощение.

«Читая мысли, мы слишком много получаем, расстаёмся с интуицией и внутренним доверием, а земляне по-прежнему умеют оставаться чуткими и улавливать оттенки добра в мире, полном зла».