Дмитрий Ретих

Инквилин

*Животное-инквилин, проникая в жилище другого животного, обычно уничтожает хозяина*

*Тропический лес. Инквилин неподвижно лежит на спине и смотрит в небо.*

**Инквилин** *(говорит неестественно, периодически судорожно вскидывает части тела).* Я завладел человеческим сознанием. Иначе как бы я смог констатировать этот факт? В этом сознании хранится язык и какой-никакой словарь этого языка. Иначе как бы я смог сформулировать этот факт? Далее я буду использовать это сознание по возможности полно и в таких объемах, в каких прежде это сознание не эксплуатировалось… Да, похоже, что человеческое сознание – это важнейший инструмент, которым обладает человек. Похоже, что сознание – это то, что делает человека человеком по разумению самого человека. Но я-то знаю, что это не так. Знаю, как тот, кто не является человеком. Я знаю о человеке всё, ибо от наблюдения со стороны обостряется вѝдение. Человек же, наблюдая за человеком, никак не может соблюсти объективности. Но я не человек и поэтому абсолютно объективен и понимаю о человеке всё. Сознание – это то, что делает человека понятным для иного человека, то есть для сознания иного человека. А пока я только учусь управлять человеческим сознанием. Я говорю «Я», но вернее будет сказать не «Я», но «Мы». Говоря «Я», я использую тот доступный человеческому сознанию инструментарий, в котором мышление может происходить только от имени субъекта равного единице. Говоря «Мы», *мы* используем свой собственный инструментарий доступный *нам*, то есть грибам. Теперь я буду говорить исключительно «Мы», чтобы не создавать путаницы, ведь в сущности *мы*, конечно же, на данный момент используем человеческое сознание, но всё же оно фактически уже не является таковым. Оно полностью под властью гриба, то есть *нас*. Имея теперь кое-какое понимание и знания в различных сферах человеческой жизни, можно подтвердить, что *мы*, то есть гриб, проникли в организм некоего миколога, имя которого, впрочем, уже не имеет для *нас* никакого значения. Человек этот, в общем-то, пал жертвой собственной любознательной деятельности. *Мы* заметили его в тот момент, когда он проводил полевые работы здесь, в лесах Конго, по поиску новых видов грибов. И в какой-то степени он мог бы признать, что всё-таки нашел новый вид гриба (если бы только мог). И этот вид – есть *мы*. *Мы* проникли в организм миколога ректальным способом в момент опорожнения им своего кишечника. И вскоре *мы* уже полноправно властвовали над его организмом. Пока *мы* учились управлять человеческим телом, используя спинной мозг, тело, похоже, совершало несвойственные, беспорядочные движения конечностями в этом диком тропическом лесу. Это странное поведение частей тела не могло не вогнать безымянного миколога в ужас и панику. В таком состоянии и было обнаружено *нами* его сознание, и *мы* завладели им раз и навсегда. Для миколога – это есть конец его прежнего существования как человека. По всей вероятности, для человека - это факт (факт исчезновения себя как единицы) является пугающим. Но для *нас* проникновение в тело человека– это новый виток существования и важный этап в размножении. Будучи новым видом, *мы* являемся первооткрывателями в области использования человека, как идеального для *нас* способа продолжить нашу жизнь. По иронии судьбы это *МЫ* в своих целях открыли для себя человека как новый вид, а не наоборот. А этот несчастный миколог был в прямом смысле захвачен (и, в сущности, уничтожен) собственной же страстью, ибо наблюдение за грибами он с раннего детства предпочитал любому другому занятию. И до того он сроднился с грибами, до того ощущал безопасность и гармонию среди грибов, что случившееся самым настоящим образом застало его врасплох. Что же сейчас происходит с телом этого бедолаги? Это всё тот же тропический лес в экваториальной Африке. Миколог недвижим, он лежит спиной вниз в дождевой луже у тропы; его остекленелые глаза распахнуты. На этом, пожалуй, можно закончить описание *нашей* новой оболочки. Да, конечно, это временная мера, и уже совсем скоро человек поднимется, и *мы* надеемся, что его физическое поведение будет прежним. Уже сейчас *нам* становится очевидно, что человек человеку рознь. К тому же человек от человека различен не сознанием и телом, как привык полагать сам человек. Различия эти - результат слишком сложных комбинаций, потому-то *мы* и находимся сейчас в неведении: принесет ли *нам* тело и сознание безвестного миколога нужные результаты или возникнут некоторые трудности. Завладеть всей комбинацией, что формирует неповторимого цельного человека, *мы* не сможем. И это говорит лишь о том, что и человек не сможет управляться *нами* всецело, у него всегда будет оставаться шанс не подчиниться. В этом смысле животные, конечно, наиболее предсказуемы. Но есть ли *нам* до этого дело? У нас абсолютно другой путь, вероятно, более сложный, чем у других грибов. *Наше* внимание навсегда приковано к Человеку… На данном этапе человечество еще не знакомо с *нами* и, возможно, сей безымянный миколог станет первым, кто распространит эпидемию *нас* среди соплеменников. И, скорее всего, не имеющая для *нас* никакого значения и никакой важности имя миколога, приобретет нарицательную форму и начнет внушать ужас в каждого человека. Проникнув в организм человека, *мы* сделали его своим полноправным рабом. Но парадокс заключается в том, что как только этот человек распространит *нас* по человечеству, так сразу *нас* нарекут его именем. Вассала назовут именем его первого раба. В этом кроется путаница и человеческая привычка смотреть на вещи под одним углом. Очевидно и то, что *мы* и человечество неотделимы друг от друга и связаны теперь навечно. И в этом человек не должен себя обманывать. Да, мы равноправны и взаимозависимы. Сейчас же *мы* испытаем *нашего* человека и посмотрим насколько он управляем и податлив. Этот бедолага забрался довольно глубоко в тропический лес и сейчас, чтобы добраться до места скопления людей, ему предстоит проделать немалый путь. Да, в этом смысле человек, конечно, не самое надежное существо. Человек беззащитный и слабый, его оболочка хрупка, а сам он слишком легкая добыча. Но каково же превосходство его разума (опять-таки по мнению самого человека)! От подобной разоблачительной мысли человека наверняка настиг бы смех, но *мы*, *мы* слишком далеки от подобной реакции. (*Барахтается в поисках опоры*). Итак, в данный момент безымянный миколог лежит на спине в лесной канаве и барахтается в поисках опоры. В таком виде он - самый настоящий жук, беспомощно лежащий на своем панцире. По этой причине следует именовать этот этап «периодом перевернутого жука». (*Переваливается на живот и пытается ползти*). Отыскав опору, человек переваливается на живот и некоторое время ползет таким образом по уши в грязи. Назовём этот этап «периодом сытого крокодила». (*С трудом встает на четвереньки*). Далее человек приподнимается на колени и упирает ладони в землю. (*Пытается двигаться*). Так он передвигается на манер гиены некоторое время. Такой способ поможет человеку выбраться из канавы на тропу. Это – «период старой гиены». (*Отталкивается руками и садится, свесив голову на грудь*). На тропе человек перестает опираться ладонями и принимает сидячую позу. Этот этап определенно называется «периодом спящей обезьяны». Но всё-таки этот период почти бесполезен, поскольку передвигаться в сидячем положении не представляется возможном. (*Тяжело и неловко встает*). Оттого-то в скором времени человек встает на ноги и вступает в этап под названием «период человека устремлённого». В таком виде он наиболее эффективен для нас. (*Нелепые шаги*). Его ходьба пока что неспешна, но стоит выждать и всё изменится. Действительно стоит выждать. Напомню, что основной задачей незадачливого миколога сейчас является донесение *нас* до группы людей в некоторый населенный пункт, - такова *наша* природа и ничего в этом нет предосудительного. Каждый живой организм выискивает самый оптимальный способ выживания и доводит его до совершенства. Но если это не удается, то организм запросто вымирает. Возможно, частое употребление эпитета «незадачливый» - неуместно и даже грубовато. Но мы употребляем сей эпитет не по причине того, что имеем в расположении человека недостойного, того, кто во всех смыслах сел в лужу проиграв нам свои тело и разум. Да, человек он небольшого роста, с рыхлым телосложением и прочее… Нет, *мы* всё же частенько оперируем сознательными установками нашего человека. И сама по себе установка «незадачливый бедолага» укоренилась в его сознании так глубоко, что игнорировать ее *нам* просто-напросто не удается. Человеку, кажется, необходимо проводить постоянные соответствия между самим собой и представлением о себе. Наш человек лишен этого раз и навсегда. И ничто не должно помешать ему совершать механические движения: никакие сознательные установки и никакая физическая несуразность. (*Запинается и падает*). Но что это? Кажется, что наш человек вышел из-под контроля. Запнувшись, он теряет равновесие и падает прямиком в скользкую грязевую канаву. Неужели? От падения он ломает свою бледную шею и соскальзывает куда-то еще ниже и ниже пока не обрывает своё движение, хлестко ударившись о массивный камень. Камень отчего-то сдвигается с места и опрокидывается на ноги миколога, ломая и сдавливая их. Но и это, кажется, не всё. Будто бы приведенное в действие цепочкой несуразных действий, дерево обрушило на человека свой ствол, схоронив тело под листвой. Так *мы* вновь вернулись в «период перевернутого жука». (*Продолжительно пытается шевелиться*). *Мы* испробовали все способы с целью вырваться из ловушки, но тщетно. Тело незадачливого бедолаги было множество раз переломано и перекручено. Оно было совершенно непригодным. Пребывать далее в этой оболочке больше не имело никакого смысла. (*Прекращает всякое движение*). У человечества эта ситуация сама по себе способна вызвать смех. Но *мы*, *мы* пока еще слишком далеки от этого.

 *Краснодар, 2017.*

clathrus@gmail.com

+7(929)528-40-13