\*\*\*

Куда ни посмотришь – всюду простирается серая, мрачная пустыня, по которой неспешным твёрдым шагом идёт молодой мужчина.

Массивные пыльные ботинки с металлическими пряжками оставляли след на вездесущем пепле, покрывающим голую, пустую и безжизненную землю. Холодные, суровые глаза цвета стали на его юном и красивом, но совершенно бесчувственном, ничего не выражающем лице были устремлены вперёд, и он равнодушно куда-то шагал, не обращая внимания ни на немногочисленные обуглившиеся и корявые деревья, кое-где ещё горящие угасающим пламенем недавнего пожара, ни на серое тусклое небо со сгущающимися на нём тяжёлыми угрюмыми тучами. Гробовую тишину нарушал лишь звук шагов и потрескивание тлеющей древесины. Мужчина приближался к фигуре, сидящей на выжженной земле.

Неясный силуэт оказался давно известной ему девушкой, облачённой в одежды нежных цветов и оттенков. Поравнявшись с бессильно склонившейся девой, молодой мужчина окинул её хладнокровным взглядом.

- А я предупреждал тебя, Природа.

Девушка трудом подняла яркие, но полные страданий глаза, которые тут же встретились с бесстрастными и пронзительными.

- Сколько мы знакомы, а я никак не пойму, как тебя называть,- тихо произнесла она.

- Разрушение, Хаос, Смерть… Величай, как хочешь, - продолжал мужчина, глядя на темнеющее небо. - Помнишь ли ты те далёкие времена, когда я говорил, что твои люди не принесут тебе ничего хорошего?

Воспоминания переместили его на тысячелетия назад, где он с неким восхищением глядел на величественную и прекрасную Природу, создающую вездесущую жизнь. Её невероятные творения удивляли его, как и та безграничная мощь, заключённая во всем её естестве. Глядя на волшебную, цветущую деву, он думал, что лишь она бессмертна, понимал, что не способен уничтожить создаваемые ею чудеса…

Сейчас же она была так слаба… До сих пор дивные, полные нежности и любви к жизни глаза потускнели, утратив своё сияние; кое-где на стремительно скованной бледностью нежной коже ещё можно было разглядеть былой румянец; некогда красочные одеяния местами были изорваны и запятнаны…

- Помнишь ли, с каким восторженным вдохновением ты показывала мне твоё первое разумное, одарённое душой существо, называемое человеком? С каким жаром просила быть к нему милосердным и благосклонным, не забирать слишком рано, давая жить дольше?

Измождённое лицо Природы украсила лёгкая мечтательная улыбка.

- Он был прекрасен! Люди так отличаются от всего того, что я создавала до них! Эти восхитительные создания так волновали меня, заставляя сердце стучать быстрее, что я всеми силами стремилась оберегать их, ограждать от всего, что случайно могло уничтожить столь хрупкие творения! В груди разливалось тёплое чувство счастья, когда я наблюдала, что они с каждым днём учатся чему-нибудь новому, развиваются физически и духовно!

Из уст Природы вырвался лёгкий смех, тут же прерываемый сильным кашлем.

- И к чему же привело это развитие? Сначала они любили и оберегали тебя, как нечто необыкновенное и священное, беря совсем немногое, необходимое для существования. Но что потом? С каждым веком люди требовали всё больше и больше, не отдавая ничего взамен. А ты так легкомысленно и щедро дарила им свои самые чудесные богатства, желая обрадовать и угодить! После этого твои люди, гонимые жадностью и развращённые желанием наживы, начали безостановочно истреблять другие живые существа, вырубать леса, совершенно не заботясь о тебе.

Мужчина с укором смотрел на молчавшую Природу, смущённо отведшую глаза.

- Знаешь… - робко заговорила она, - а ведь я и правда ничего не жалела для человечества. Мне не стоило больших усилий восстановить леса, поселить там новых животных и птиц…

- Природа, открой, наконец, глаза! Оглянись: видишь ли ты хоть одного, самого маленького зверька? А птицу?

Девушка невольно посмотрела по сторонам… Вокруг простиралась лишь тёмная, безжизненная пустыня. Она желала увидеть маленькую точку-птицу в серой дали мрачного неба. Так хотела найти пёстрого жука, бегущего по обгоревшей ветке, и этим доказать старому знакомому, что не всё потеряно, что жизнь ещё есть! Но её уставший взгляд ни за что не зацепился… Только пепел и мёртвые деревья…На прекрасные глаза набежали солёные, напоминающие морскую воду, слёзы отчаянья. Не глядя на них, мужчина продолжил:

- А потом человек создал промышленность, ставшую оружием против тебя. На местах живописных пейзажей он построил свои бетонные джунгли и зажил там, всё так же продолжая тебя предательски уничтожать… Человечеству было плевать, что ты задыхаешься удушающими выхлопными газами, источаемыми его заводами и машинами. И вся эта гадость летела в атмосферу, порождая там озоновые дыры…

Над пустыней прозвучал гром, и из сгустившихся до предела чёрных туч полился дождь… Попадая на нежную кожу Природы, он оставлял на ней дымящиеся язвы и ожоги, заставляя хрупкую девушку вскрикивать от внезапной боли… Молодой мужчина всё так же стоял под небесными каплями, не причиняющими ему никакого вреда.

- Ещё и кислотные дожди, несущие разрушения всей флоре и фауне… Они ведь тоже идут из-за человеческой глупости. Зато как люди кричали, что тебя нужно охранять и беречь! А после пустых разговоров шли и бурили всё больше скважин, загрязняли океаны и воздух, затем болели и удивлялись, почему я прихожу за ними раньше ожидаемых сроков, - он странно усмехнулся, - а потом хватались за оружие и начинали драться за ресурсы, которые так бездумно исчерпывали. Ну разве это не безумие? Безостановочно угрожали друг другу ядерной войной, пока однажды не использовали это смертоносное оружие в своих глупых, ничтожных и примитивных интересах, уничтожив самих себя и тебя.

Природа тихонько плакала, стоя на коленях… Холодный взгляд мужчины на секунду выразил искреннее сочувствие, когда он молча слушал тихие всхлипывания увядавшей на глазах девушки.

Он не был рад своему господству над этим погибшим, потерявшим свою красоту миром… Однако не видел смысла и в сожалении: какой в нём толк, если назад уже всё равно ничего не вернуть?

- И всё-таки они не были ошибкой… Если бы они знали, к чему это приведёт…Я уверена, они бы остановились…

Мужчина понял, что он не переубедит старую знакомую. Она, слушая его с понурой головой, всё же отзывалась о людях с ласковой нежностью, подобно той, с которой любящая мать отзывается о своих чадах.

Иронически хмыкнув, он пошёл дальше, оставляя тихо стонущую природу позади; в равнодушном, бесчувственном лице, ставшим странно задумчивым, что-то поменялось… Проходя мимо давно мёртвых деревьев и оставляя новую дорожку следов на пепле, когда-то бывшим частью бьющей ключом жизни, он двигался навстречу тусклому солнцу, освещающему пустынную землю через загрязнённые слои безжизненной атмосферы.