О готовности зелья Северус сообщил почти через неделю, когда Геральт от скуки начал всерьез размышлять об очередной прогулке в лес – в гости к кентаврам, на поиски накеров, топляков или хоть какого-нибудь завалящего утопца.

- Как оно действует? – спросил Геральт, внимательно изучив зеленоватую светящуюся субстанцию, по консистенции похожую на сопли или слизь.

- Как поисковое зелье. Совмещается с картой, - ответил Северус и, чуть поколебавшись, добавил: неточно, слабо и с погрешностью до полутора миль.

Геральт кивнул и, скрестив руки на груди, прислонился к стене. Зельевар как-то почти обиженно глянул на творение своих рук, взял со стола длинный свиток, оказавшийся достаточно точной картой, и вручную капнул в центр пару капель.

Несколько мгновений ничего не происходило – зелье колыхалось на пергаменте жирной липкой массой, но Северус не показывал никаких признаков волнения, так что, видимо, все шло правильно. И действительно, спустя почти минуту масса ощутимо вздрогнула, засветилась ярче и потекла узкими ручейками по всей карте. Северус резко вдохнул, Геральт услышал, как быстрее забилось его сердце, а потом почти остановилось, пропустив два удара.

- Сработало, - хрипло пробормотал он и повторил: Сработало, Геральт.

Геральт подошел к карте и вгляделся в шесть горящих трупным зеленым светом точек.

- Это Поттер, - Северус ткнул пальцем в самую северную и самую крупную точку. – Хогвартса на карте нет, но он примерно здесь и расположен. Что до остальных… - палец заскользил по карте. – Один в Лондоне, и это плохо. Город огромный, и нам повезет, если лорд предпочел спрятать крестраж среди магглов. Здесь… - он указал на побережье, - будет проще всего искать, но стихия всегда усиливает магию, так что защита здесь будет очень мощной. Зато… - на востоке обнаружилось сразу три точки совсем рядом друг с другом. – Зато мы можем быть почти уверены, что это сам Лорд.

- Почему? – спросил Геральт.

- Он не стал бы прятать три предмета в одном месте, значит, это он сам с чем-то очень для него ценным, а рядом – еще один тайник, - отозвался Северус и наклонился к карте так низко, что почти коснулся ее носом. Геральт прищурился и указал на Хогвартс:

- Здесь две. Почти одна на другой.

Северус выпрямился и провел ладонью по лицу.

- Бесполезно. Хогвартсу тысяча лет, мы можем полжизни разбирать его по камушку, но ничего не найдем, пока не будем знать, что и где искать.

- В таком случае, - пожал плечами Геральт, - начнем с чего-нибудь другого. С этого, - он ткнул в побережье.

Северус, возможно, хотел возразить, но не стал. Отправляться решили на следующее утро – это были выходные, так что, даже если поход затянется, у них будет время, чтобы вернуться.

Геральт провел ночь, тщательно полируя мечи и доваривая в позаимствованном у Северуса котелке несколько жизненно-важных эликсиров. Ему предстояло встречаться не с монстрами, а с магией, а чародеи обычно весьма непредсказуемы.

Наутро безо всякого завтрака – Геральт предпочитал есть после работы, а не до нее, а Северус хоть и выглядел весьма спокойным, нервничал слишком сильно, чтобы ему полез кусок в горло. Воспользовавшись тем, что утром в выходной день школа была пуста, они беспрепятственно вышли через главные двери и неспешно направились к деревеньке недалеко от замка.

- Как только выйдем за границы защиты, сможем аппарировать, - пояснил Северус, и Геральт, если бы хуже владел своей мимикой, обязательно бы сморщился – даже идиоту было ясно, что под словом «аппарировать» зельевар подразумевает «воспользоваться порталом», а порталы во всех их проявлениях Геральт терпеть не мог. Впрочем, выбора все равно не было – чтобы добраться верхом на другой конец страны, понадобилось бы дней десять.

Что границы Хогвартса остались позади, Геральт почувствовал сразу – как будто стало легче дышать. Медальон перестал вибрировать – впервые за несколько месяцев. Северус достал волшебную палочку и произнес:

- Возьми меня за руку.

Геральт покорно сжал его предплечье, но тут же ослабил хватку, заметив, как дернулся Северус.

- Готов?

Ответ был «нет», но ведьмак не стал его озвучивать, и в ту же секунду его тело болезненно сжалось, резко вытянулось, перекрутилось весьма неприятным способом и было болезненно шваркнуто о землю. Геральт мягким перекатом погасил инерцию и поднялся на ноги. Северус приземлился куда грациозней, даже не пошатнувшись, и посмотрел на Геральта с каким-то странным выражением.

Они оказались на пустынном утесе над серым северным морем, весьма неспокойным. Геральт прислушался – живых существ поблизости не было, если не считать некрупных хищных птиц и косяков рыбы. Позади – на очень большом отдалении – ощущалось людское поселение.

- Это где-то рядом, - сказал Северус, плотнее кутаясь в свою мантию. Геральт указал вниз и чуть влево:

- Там есть пещера, и глубокая.

- Почти наверняка то, что нам нужно. Геральт… - Северус наклонился, поднял с земли два камня и постучал по ним волшебной палочкой. Камни засветились синим. Один из них он протянул Геральту. – Это портал в Хогсмит. Надо крепко сжать и сказать название деревни, чтобы он сработал.

Геральт кивнул, сунул камень в один из кармашков куртки и первым подошел к краю утеса. Нормального спуска не было, но утес явно несколько раз обваливался в море и не успел еще сделаться гладким от воздействия волн, поэтому было, куда поставить ногу. Попробовав первый уступ, Геральт перенес на него вес и, повиснув на руках, начал спускаться. Кое-где камни держались очень слабо и вываливались из-под сапог, но не доставляли особых сложностей. Спрыгнув вниз, он недовольно выругался – в сапоги тут же залилась вода. Зато медальон задрожал, показывая, что они пришли не зря.

Северус лезть по камням не стал, взмахнув мантией, как черными крыльями, он плавно спустился вниз, тоже скривился от ледяной воды и заметил:

- Здесь совершалась очень сильная магия. До сих пор остался след.

- Держись за моей спиной и возвращайся, если я прикажу, - ответил Геральт, обнажая серебряный меч.

- Я не трус, чтобы бежать, - резко сказал Северус. Геральт глянул на него краем глаза и сообщил:

- А это не трусость, а разумность. Гарри не обрадуется, если мы оба здесь сдохнем и оставим его одного разбираться с Лордом и его шестью воплощениями. Пошли.

Идти пришлось почти по колено в воде, но медальон дрожал так сильно, а все инстинкты Геральта вопили так громко, что подобные мелочи почти не замечались. Пещера постепенно начала сужаться, потолок низко навис над головой, и в этот момент Геральт остановился – по правой стороне он отчетливо почувствовал пустоту – еще одну пещеру с замаскированным входом. Коснувшись пальцами камня, он размахнулся и резким движением создал мощный Аард – воздушная волна ударила по камню и стихла, поглощенная им.

- Это магический барьер, - сказал сзади Северус, - и готов спорить, что зачарован он на крови.

Геральт пожал плечами и без колебаний саданул ладонью по ближайшему острому камню, а потом быстро вытер кровь о стену. Ссадина тут же затянулась, а в стене вспыхнула серебряная арка.

- Почти добро пожаловать, - пробормотал себе под нос Геральт и прошел внутрь.

Место хранения крестража было видно невооруженным глазом – посреди широкого подземного озера на маленьком островке сияла каменная чаша. В воде плавали бледные и безынициативные утопцы.

- Тронешь воду – и они попытаются тебя сожрать, - предупредил Геральт.

- Инфери… Любит он извращения. Отойди-ка… - Северус, полагаясь на одним чародеям доступные органы чувств, принялся шарить по воздуху рукой и почти сразу что-то нашел. Потянул на себя – из воды показалась старая замшелая лодка.

- Влезем? – с сомнением спросил Геральт.

- Я почти уверен… - Северус стукнул по бортику лодки палочкой, - что она рассчитана не на вес, а на магию. На одного волшебника – то есть на Темного лорда. Ты, уж прости, сойдешь за балласт.

Геральт пожал плечами, сообщая, что ему в общем-то все равно, и прыгнул в лодку. Северус залез следом, присел на корму, и лодка, не дожидаясь никаких команд, поплыла к островку. Утопцы мирно плавали под водой, тараща на гостей пустые тупые глаза. В озере их было множество – как минимум сотня. Если они начнут лезть на берег… Геральт решил пока об этом не думать, потому что этот вариант им с Северусом точно не понравится.

Лодка мягко стукнулась о берег. Геральт вылез на островок, приблизился к чаше и заглянул в нее – на дне лежал крупный шестиугольный плоский медальон. Причем оказалось, что чаша не сама светилась – свет исходил от прозрачной жидкости, которой она была заполнена до краев. Геральт попытался коснуться поверхности – но не смог, наткнувшись на невидимый барьер. Оказавшийся рядом Северус наклонился так низко, как позволил барьер, и отошел, раздраженно произнеся:

- Мордред раздери!

- В чем дело?

- Очень мерзкая вещь. Предполагается, что ее надо пить. И она вряд ли будет вызывать приятные сны.

- Яд? – уточнил Геральт.

- Скорее, галлюцинаген. Синий мох в составе почти наверняка будет вызывать кошмарные видения, тем более, что Темный лорд – мастер сводить жертв с ума подобным способом.

- Объясни, почему мы не можем его просто вылить?

- Оно не даст, - Северус грустно хмыкнул, достал из кармана мантии большую колбу, зачерпнул зелья и плеснул на землю. Не долетев, капли вспыхнули и исчезли, а уровень зелья в чаше остался прежним.

- Ну, - произнес Геральт, - давай выпью, что ли.

- С ума сошел? Я лучше маггла сюда под «Империусом» приведу. Или Лонгботтома – его полезность для общества выражена отрицательным числом. Или… - Северус зачерпнул колбой зелье, посмотрел на него внимательно.

Геральт выжидательно наклонил голову. Хотелось верить, что алхимик придумает какой-нибудь способ нейтрализации этой дряни. Алхимик же закончил изучение образца и резко опрокинул колбу себе в рот. У Геральта было мгновение – очень короткое, - чтобы помешать ему, но остров был слишком мал – по инерции от толчка зельевар пролетел бы слишком далеко.

- Идиот, - прошипел ведьмак. Северус протер губы тыльной стороной ладони и ответил спокойно:

- Когда из воды полезут инфери – а они полезут! – я буду не слишком полезен. К тому же, зелье рассчитано на людей и вред ли убьет человека, а ты все-таки не совсем человек. Твое здоровье.

Северус выпил пять полных колб, прежде чем повалиться на землю и застонать. Геральт наклонился к нему и помог сесть. Глаза зельевара закрылись, по вискам заструился пот.

- Нет, - прошептал он. – Нет, пожалуйста.

Ведьмак оглянулся на зелье. Оставалась еще почти половина. Судя по виду Северуса, ему было очень плохо, и вливать в него зелье дальше казалось жестоким. С другой стороны, если он, Геральт, усядется рядом с такой же позе и в таком же невменяемом состоянии, их будущее будет весьма плачевным и крайне предсказуемым – их сожрут утопцы. Он поднял колбу, зачерпнул зелья и влил Северусу в рот.

- Нет, - повторил зельевар. Из-под закрытых век потекли ручейки слез. – Меня, возьми меня. Пусть я умру. Лучше я…

Следующую колбу он выпил не сопротивляясь, а потом страшно закричал и забился в конвульсиях. Геральт зачерпнул еще зелья – на дне осталось буквально пара глотков.

Северус сжал зубы – или их свело судорогой, - и замотал головой. Геральт свободной рукой сложил знак Аксий – и зельевар затих. Послушно разжал зубы и проглотил еще зелья. Оставалось немного. Колба поскребла по дну. Подхватив медальон, Геральт сунул его в карман, а остатки зелья выплеснул на землю.

Северус сидел возле чаши, трясясь всем телом.

- Эй, - Геральт осторожно тронул его за плечо, - уже все. Северус!

Он открыл глаза с красными белками, всхлипнул и прошептал:

- Воды.

Воды у Геральта с собой не было – только эликсиры и немного спирта. Ближайшая вода наличествовала в озере, но лезть в него Геральт не планировал.

- В школе, - твердо сказал он. – Доберемся до школы.

- Воды, - повторил Северус. – Геральт, воды!

Геральт вытащил из кармана камешек-портал, сжал его в кулаке, поднял Северуса на ноги и произнес:

- Хогсмит.

Ничего не произошло. Он нахмурился и повторил название деревеньки и прибавил:

- Вот сука! Не работает!

- Барьер, - почти беззвучно сказал Северус, снова оседая на землю. – Здесь барьер. Надо выйти из пещеры.

Убрав временно бесполезный камень, Геральт закинул руку Северуса себе на плечо, обхватил его поперек туловища и потащил к лодке. Внешне тощий, зельевар оказался очень жилистым и тяжелым, так что Геральт с огромным удовольствием сгрузил его в лодку, сел сам, и в этот момент Северус, дернувшись, опустил руку за борт и зачерпнул воды.

- Мать твою! – Геральт выхватил меч и ударом отсек холодную, покрытую струпьями палу, схватившую Северуса за запястье. Встревоженные утопцы зашевелились, озеро как будто закипело, и в лодку полезли сразу двое.

Оба лишились голов, но на их место пришли четверо. Не церемонясь, Геральт за шиворот стащил Северуса на дно лодки и выпустил по нескольким тварям, пытавшимся влезть на корму, струю пламени. Завоняло горелым гнилым мясом, холодная клешня уцепила Геральта за сапог, но тут же была разрублена.

Северус пошевелился в лодке, и Геральт прошипел сквозь зубы:

- Не вздумай двигаться.

Первые утопцы были юркими, но слабыми. Из глубины следом за ними, привлеченные мясом своих сородичей, полезли старые, разожравшиеся и сильные. Клинок мелькал, балансируя на маленькой лодке, Геральт удерживал оборону со всех сторон, но утопцев не становилось меньше. Старые горели хуже, на них требовался уже не один, а два, иногда три удара. Трупы утопцев расплывались по поверхности озера, продолжая гореть, в пещере становилось тяжело дышать от смрада и смога.

Срубив голову очередной твари, Геральт решительно оттолкнулся ногой от берега и, ведомая магией, лодка поплыла к выходу.

Утопцы цеплялись за борта, лезли внутрь, бросались на нос, пытаясь остановить лодку. Северус на дне подозрительно затих, но, воспользовавшись секундой передышки, Геральт прислушался и уловил его слабое сердцебиение.

Лодка остановилась. Крутанувшись на месте, ведьмак оставил без голов сразу нескольких монстров и, взвалив Северуса на плечо, выскочил на берег. Проход бесшумно закрылся.

Северус застонал.

Не тратя времени зря, Геральт снова достал камень, произнес:

- Хогсмит, - и почувствовал, как из с Северусом подхватило и понесло куда-то вверх. Портал сработал.

До школы они шли в обнимку, шатаясь, как пьяные. Северус потерял сознание, и Геральту приходилось шататься и петь за двоих. В коридоре им встретился старик Филч. Он кинулся было к ним, но резко остановился и спросил:

- Вы пьяны?

Геральт скептически осмотрел свою одежду, заляпанную кровью утопцев, бросил взгляд на бледного, бесчувственного Северуса и решительно ответил:

- Свсем чу-чуть, - и, отодвинув старика в сторону, прошагал, шатаясь, в подземелья.

Холодная вода привела Северуса в сознание, он закашлялся, затряс головой и неожиданно деловитым тоном уточнил:

- Мы живы?

- Похоже на то, - не стал с ним спорить Геральт и попытался отчистить куртку от следов сегодняшней прогулки. Сапоги, похоже, были испорчены окончательно, штаны нуждались в штопке, а вот куртка пока держалась – дыра на локте не в счет.

Бросив бесполезное занятие, он принялся приводить в порядок меч, следуя заветам Весемира – оружие прежде всего. От этого занятия его отвлек Северус, который сказал:

- Я перед тобой в долгу.

Геральт, не поворачиваясь, спросил:

- Тебе еще зелье на мозги действует?

- Геральт, ты спас мне жизнь. Если бы не ты, я остался бы на острове среди утопцев, - говорил Северус злобно и как будто неприязненно. – Это называется долгом жизни.

- Это называется идиотизмом. Могли бы снова вернуться и придумать, что делать с этим варевом, - ответил Геральт и поднял меч повыше, проверяя, не осталось ли где на закаленном серебре пятен крови.

- У нас нет вечности на решение проблемы Лорда. Я действовал так, как счел нужным. А ты мог не спасать меня. Я видел, чего тебе это стоило.

Что же люди так любят все усложнять? Геральт вложил меч обратно в ножны, повернулся и сказал:

- Убивать монстров – моя работа. И защищать людей от монстров. Меня для этого создали.

- Создают инструменты, - отозвался Северус едко.

- А я и есть инструмент. Без эмоций и чувств. Очень хорошо отлаженный.

- Врешь и не краснеешь, - зельевар устало откинулся на спинку кресла. – Все у тебя в порядке с чувствами и эмоциями.

Геральт пожал плечами, показывая, что не намерен продолжать дискуссию, а потом хмыкнул и сказал:

- Идет. Тогда я весьма эмоционально и очень чувственно прикрыл задницу друга. Все равно никаких долгов. Разве что… Выпить я не откажусь.

Как обычно, выпивки у Северуса нормальной не было, поэтому они переместились к Геральту и засели за кости с бутылкой огневиски – на гвинт не было сил, а водки в этих краях не делали. Крестраж решили рассматривать позже – на свежую голову.

Когда через несколько часов пламя в камине позеленело, и в комнату вошел директор Дамблдор, Геральт и Северус уже отложили кости и фальшиво пели местную песню про одноглазую ведьму. Северус – вполне искренне и от души, а Геральт, которого огневиски брал еще хуже, чем водка, просто за компанию.

- Как чудесно, - с умильным выражением сообщил Дамблдор. При этих словах Северус мгновенно протрезвел.

- Директор?

- Северус, прости, что побеспокоил в выходной. Геральт, и вы простите старика. Но дело не терпит отлагательств. Я бы хотел поговорить с вами обоими. Антипохмельное?

- У меня свое, спасибо, - отозвался Северус. Профессор Дамблдор добродушно улыбнулся и скрылся в камине. Северус достал из кармана заранее припасенные склянки, осушил одну, протянул другую Геральту, но резко убрал обратно со словами:

- Подлец. Ведь трезв как самка единорога.

- Уже протрезвел, - почти честно сказал Геральт. – Я могу управлять своим обменом веществ, расщепить алкоголь – не проблема.

Дамблдор ждал их в кабинете, улыбчивый и благодушный, но Геральт напрягся почти сразу – от старого чародея волнами исходила опасность. Он был очень и очень зол.

- Чаю? – спросил он ласково.

Они оба отказались и сели на стулья.

- Северус, мой мальчик, - Дамблдор соединил кончики пальцев шпилем, - ты ничего не хочешь мне рассказать?

Северус, никак не отреагировавший на «мальчика», задумчиво потер подбородок и произнес:

- Много всего, директор. И в то же время – почти ничего.

Геральт перевел взгляд в окно и задумался о птичках – у чародеев была мерзкая привычка копаться в голове, а Северус, похоже, решил что-то весьма художественно сочинять, так что подставлять его не стоило.

- Что ты имеешь в виду? – Дамблдор напрягся, но волны злости стали слабее.

- Во-первых, это касается Грюма. У меня нет доказательств, одни подозрения, но он ведет себя не так, как старый параноик Грюм. Мы с ним знакомы… достаточно тесно, чтобы я мог об этом судить, - произнес Северус. – К тому же, уже дважды в мою лабораторию кто-то вламывался и крал крылья златоглазок и шкурки бумсланга.

- Оборотное зелье? – уточнил директор.

- Я подозревал Поттера, даже спросил, а потом просмотрел поверхностные воспоминания – это не он. Его возмущение было искренним, а на ложь и притворство ему не хватит мозгов.

- Северус! – одернул его было директор, но зельевар продолжил:

- Если Грюм – фальшивка, то мы можем почти наверняка утверждать, что он подложил имя Поттера в кубок.

- Ты можешь предположить, зачем ему это?

- Геральт считает… - Северус сделал паузу, позволяя Геральту кивнуть, напоминая о своем присутствии, - что Грюм так или иначе работает на Темного лорда и в конечном счете постарается помочь ему заполучить Гарри.

- Твоя метка продолжает гореть?

- Как и у Каркарова. Он набирает силу. И почти наверняка сразу же после обретения тела захочет убить Поттера. Геральт тренирует мальчишку, но это – капля в море.

- Геральт, я слышал, Гарри проявляет большое усердие на твоих занятиях, - обратился к нему директор. – Как ты оценишь его навыки сейчас?

Геральт вздохнул и ответил честно:

- Ниже нуля. Значительно. У него есть характер и потенциал, но нужны годы тренировок, чтобы что-то из него сделать.

- Боюсь, - ответил директор, - что у нас нет этого времени. Северус, ты сказал «во-первых». Что «во-вторых»?

- Поттер. Снова Поттер. Его шрам нарывает и кровоточит. Их связь с Темным лордом – неоспоримый факт, и я давно говорю вам, директор, что нам нужно приложить усилия к устранению этой связи.

- Отнюдь, - Дамблдор улыбнулся. – В этой связи таится огромная сила. Я попрошу тебя, Северус, не вникать в этот вопрос. Когда будет нужно, Гарри все узнает. Что-то еще?

- Это все.

- Не совсем, - подал голос Геральт.

Дамблдор немного удивленно глянул на него, а ведьмак добавил:

- Колония гигантских хищных пауков в получасе ходьбы от школы.

- Хагрид был опечален их гибелью, - вздохнул директор, потом блеснул глазами и сказал: - в отличие от меня. Уверен, нам станет спокойней без этих соседей. Так что у меня никаких претензий к вам, Геральт.

Геральт встретился с чародеем взглядом и медленно приподнял бровь.

- Разумеется, - как будто даже смутился директор. – Вы назовете сумму? Думаю, Совет попечителей с радостью выделит вам награду.

- Тридцати галеонов хватит, - ответил Геральт, прикинув в уме стоимость новых сапог и штанов.

Если сумма и была чрезмерной, Дамблдор не сказал об этом, только пообещал в ближайшие дни передать деньги. На этом аудиенция закончилась, разве что на прощание директор добавил:

- Тот вид, в котором вас застал сегодня Аргус… Надеюсь, вы будете благоразумны и не допустите подобного впредь.

В подземелье Северус вызвал домового эльфа, потребовал кофе и, выхлебав чашку, сказал:

- Хитрец. «Не допустите подобного впредь».

- Попросил не напиваться, - отозвался Геральт.

- Если бы. Сказал, что отлично понимает, чем мы занимаемся, но велел быть незаметней. Хотел бы я знать…

- Что?

- Почему он так бережет связь Поттера и Лорда. Он знает если не о самих крестражах, то о характере их связи, но намерено ничего не предпринимает. Не просто готов пожертвовать мальчишкой при необходимости, а намерено сообщает, что ничего не нужно делать, - Северус отставил пустую чашку из-под кофе и махнул рукой. – Одни догадки, бесполезно.

На следующее утро они занялись крестражем – это была старинный серебряный медальон, на котором изумрудами была выложена буква «S», похожая на змею.

- Символ Слизерина, - объяснил Северус. – Не удивлюсь, если этой побрякушке лет четыреста – Лорд всегда любил говорить о своем родстве со Слизерином, так что мог озаботится и найти родовой артефакт. Жаль… - Северус коснулся медальона почти нежно, - жаль разбивать будет. Возможно, удастся извлечь его, не повреждая носитель…

Геральт хотел было фыркнуть и сказать, что он думает о дурацкой сентиментальности в отношении проклятых вещей, но вдруг заметил, как неотрывно Северус смотрит на медальон, как нежно его поглаживает, и, не теряя ни секунды, взял со стола подготовленный клык местного василиска и резким ударом вогнал его в крышку. Северус вскрикнул, будто его поранили, а медальон забился в подобии агонии. Мелькнуло и исчезло злобное тупое лицо с красными глазами и ноздрями-щелками, и все кончилось. Северус тяжело дышал, держась за грудь. Медальон оплавился и почернел.

- Сильная… штука, - произнес Северус.

- Да уж, - согласился Геральт, разглядывая надломившийся клык. – В следующий раз я намажу ядом меч – удар будет точнее.

До конца дня Северус застрял в лаборатории – варил зелье, похожее по свойствам на то, которое пил в пещерах. Геральт спросил, зачем, но Северус только отмахнулся – и ведьмак решил не задаваться вопросами, на которых нет ответа, а вместо этого вышел на свою тренировочную полянку, пробежал полосу препятствий, поработал над стойками, как следует размялся. Разумеется, в середине тренировки к нему пришла неразлучная четверка – Гарри, Рон, Драко и Гермиона. Девочка по обыкновению спряталась ото всех за толстой книгой, а мальчишки с искренним восторгом отправились махать деревянными мечами, висеть на турниках и отжиматься. Когда, закончив разминку, все трое побежали вокруг поляны, Гермиона отложила книгу и подошла к Геральту.

- В чем дело? – спросил он.

- Геральт, вы сможете честно ответить мне на вопрос? – спросила она серьезно.

- Ну, попробую. Ты его сначала задай.

- Вы с профессором Снейпом вчера были не пьяны, да? Я видела из окна, как вы шли от Хогсмита. Вы почти тащили профессора на себе и совсем не выглядели пьяным, только специально шатались.

- И где вопрос? – уточнил Геральт.

- Зачем вам это было нужно?

Геральт опустился на поваленное дерево, чтобы смотреть на девочку прямо, а не сверху вниз, и спросил:

- А почему ты думаешь, что тебя это касается?

Гермиона закусила губу, наморщила нос, но ответила:

- Сэр, вы появились из ниоткуда и остались в замке. Помогаете Гарри на Турнире, учите нас – но вы здесь не за этим. Вы спрашивали Гарри про его шрам, брали воспоминания. В общем, я думаю, что вы хотите как-то помочь победить Сами-Знаете-Кого. Помочь Гарри. И мне кажется, что вчера…

Геральт тяжело выдохнул:

- Как ты думаешь, Гермиона, в чем сейчас твоя основная задача?

Девочка опять сморщила нос, не понимая вопроса.

- Ты лучшая ученица в школе, хорошая чародейка. В чем твоя цель сейчас?

- Я… я не знаю. Наверное, сделать этот мир более справедливым. В будущем. Отменить рабство, уничтожить дискриминацию… - она осеклась под насмешливым взглядом Геральта. – Нет?

- Нет, - передразнил он ее. – Учиться. Изучить все, чему тебя тут учат.

- Вы... я понимаю, о чем вы. Что нам не нужно думать о Сами-Знаете-Ком, о шраме и прочем, только об учебе, потому что рядом есть взрослые… Но они ничего не сделали, когда Сами-Знаете-Кто хотел украсть философский камень! И когда по школе ползал василиск. А в прошлом году…

- В этом году Гарри должен не умереть на Турнире, а вы с Роном и Драко – помочь ему в этом, - прервал ее Геральт. – С лордом и прочими буду разбираться я. И мне будет куда легче работать, если я буду уверен в том, что в решающий момент мне не придется защищать слишком инициативных подростков. Гермиона?

Гермиона опустила глаза.

- Гермиона? – снова позвал ее ведьмак.

- Я поняла вас, Геральт. Гарри, кстати, разгадал загадку яйца. И мы… - она хихикнула, - нашли решение. Очень простое.

- Действенное?

- Да, абсолютно. И нам его никто не подсказывал.

Геральт задумался, не спросить ли, что они нашли, но не стал этого делать. Должны же они хоть где-то проявлять самостоятельность.

После нескольких часов собственной тренировки и тренировок с детьми, Геральт разогнал компанию по факультетским гостиным, а сам направился к себе. Но в коридоре остановился и принюхался. К обычному едва ощутимому запаху сырости и трав из лаборатории примешивался новый очень легкий аромат. Гвоздика, что-то сладкое цитрусовое, почти незаметная спиртовая основа.

Геральт осторожно открыл дверь в комнату и произнес, глядя в пространство:

- Здравствуй, Рита.

Маленький жук обнаружился на спинке кресла. Взмахнув жесткими крылышками, он пропал, а на его месте возникла улыбающаяся красными губами Рита Скитер.

- Сюрприз, - сказала она. – Как ты меня обнаружил?

- По запаху, - ответил Геральт, закрывая дверь, и спросил: Зачем пришла?

- Фи, как грубо, - оскалилась Рита и вытащила из маленькой сумочки блокнот. – А я тебе принесла информацию. Хорошую. И много. Ты не представляешь, сколько бы мне заплатили, если бы я ее опубликовала.

- Но ты благородно принесла ее мне. Я тронут. А теперь давай к делу, а то я собирался поспать, - Геральт подвинул себе табурет и уселся, всем видом показывая, что ждет рассказа.

- К черту благородство, - она мгновенно стала серьезной. – Тот-Кого-Нельзя-Называть, для некоторых – Темный лорд, фигура загадочная и мистическая. Но так ли безупречно-чистокровен и велик этот волшебник, остановленный годовалым младенцем Гарри Поттером? – произнесла она.

- Рита, - напомнил Геральт, - я не твой читатель и я хочу спать. Давай ты просто расскажешь о фактах?

Рита поджала губы:

- Не понимаю, почему я с вами двумя сотрудничаю.

- Потому что ты – немного жук, - хмыкнул Геральт.

- Том Риддл, - произнесла в ответ женщина. – Так звали его в детстве. Окончил Хогвартс в конце сороковых, родителей не знал, рос в приюте для сирот. Его отец – Том Риддл, эсквайр из городка Литтл-Хенглтон в Корнуолле, а вот мать… - Рита блеснула улыбкой, продемонстрировав золотой клык.

- Так, стоп, - прервал ее Геральт. – Воспользуйся-ка камином и позови сюда Северуса.

Зельевар был недоволен тем, что его вынудили оторваться от котла, но все-таки пришел, а Рита, явно обрадованная увеличением аудитории, продолжила рассказ, кратко введя Северуса в курс дела.

- Его мать – нищая сквибка, но из очень интересного рода. Гонтов.

Похоже, для Северуса это что-то значило, потому что он сосредоточенно сдвинул брови.

- Она родила от Риддла ребенка и умерла. Кстати, похоже, любовью там и не пахло – Риддл вернулся в свой городок и клялся, что она его опоила.

У Риты, пожалуй, было еще одно достоинство кроме непостижимой пронырливости – она очень неплохо рассказывала, при этом, в отличие от Лютика, не скатывалась в неуместную лирику и в описание цветов на чьем-нибудь подоле. В пятнадцать минут она уместила рассказ о жизни и приключениях мальчика Тома, который в пятнадцать лет убил родных отца, деда, бабку и дядю, в семнадцать – девочку на несколько курсов младше, а в двадцать один, предположительно, почтенную старушку. Дальше его след потеряла даже Рита – он уехал куда-то на восток, зато спустя несколько лет вернулся с неожиданным пожеланием – преподавать в Хогвартсе.

- Дамблдор отказал ему наотрез, - хмыкнула Рита, - старуха Вильгельмина – одна из директоров – очень болтливый портрет. Она рассказала, что Том ушел в ярости.

- То есть, - буркнул Геральт, - ему не дали должность, он обиделся и пошел создавать армию, так?

- Думаю, наоборот, - возразил Северус. – Он хотел создать армию, поэтому попытался устроиться в школу. Нас… - он замялся, - нас всех вербовали в школе. Весь Ближний круг – точно.

Рита сделала было стойку, но тут же разочарованно вздохнула, вспомнив, что написать про Северуса не выйдет.

- После он затаился. Его уже никто не знал как Тома Риддла.

- Что нам это дает? – спросил в пустоту Геральт.

- Ничего. На первый взгляд… - себе под нос произнес Северус. – Или очень многое. Мне нужно кое-что проверить.

Он подскочил и быстро вышел из комнаты. Геральт пересел в кресло, ноги положил на табурет и прикрыл глаза. Рита пошевелилась, подошла к нему, обдав ароматом духов, и задумчиво провела пальцем вдоль шрама на лице. Геральт приоткрыл один глаз, оценил расстановку сил и снова закрыл. Рита восприняла это как приглашение и расшнуровала ворот рубашки.

- Рита, - сказал Геральт, все-таки открывая глаза.

- Геральт, – ответила она, усаживаясь на подлокотник кресла.

Вообще-то Рита была не в его вкусе. И дома его ждала огромная проблема – двойная. Но чтобы отказываться от того, что предлагается с такой откровенной настойчивостью, требуется очень большая сила воли и аскетизм. Аскетом Геральт себя не считал, поэтому мягко, но настойчиво пересадил Риту с подлокотника к себе на колени и неторопливо расстегнул несколько пуговиц на ее мантии, открывая светло-зеленую плотную рубашку, обтягивающую грудь.

В тот момент, когда мелкие пуговички были почти расстегнуты, а Рита сняла с него рубаху и с любопытством принялась изучать шрамы, в комнату вломился Северус.

Риту пришлось снять с колен, рубаху – надеть.

- Неймется, - прорычал Северус. – Рита, спасибо за информацию. Увидимся позднее.

- Северус, - начала было она, но встретилась со злобным взглядом, взмахом палочки вернула прическе и одежде идеальный вид, обернулась жуком и вылетела из комнаты. Северус закрыл дверь и наложил какие-то чары, после чего вытащил из кармана золотую диадему с крупным сапфиром в центре.

Геральт тут же забыл обо всех претензиях и взял украшение. Медальон, и без того дрожавший, заходил ходуном.

- Где ты ее нашел?

- В том месте, где все спрятано, - ответил Северус. – Это одна из тайн замка, комната, которая может быть чем угодно.

- Впечатляет. С чего ты решил…

- Что она может быть там? – Северус пожал плечами. – Мы знали, что в Хогвартсе есть крестраж. И я не подумал бы б этой комнате, если бы Рита не рассказала о попытке Лорда стать преподавателем. Я сразу подумал, что он спрятал крестраж именно в это время. Значит, у него не было возможности долго готовить тайник.

Кажется, Северус хотел добавить что-то еще, но не стал. В комнате Северуса Геральт забрал клык василиска, сцедил яд и обмакнул в него острие меча, а потом проткнул диадему, расколов сапфир на две почти ровные половинки. На короткое мгновение в комнате потемнело, снова мелькнуло красноглазое лицо – и все пропало.

- Минус два, - сказал Северус. - Это почти невозможно.

Теперь им оставался один в Лондоне, три, включая Лорда, где-то на востоке – Северус предположил, что в том самом городке Литтл Хенглтоне, и, главное, Гарри.

Между тем, подошло время второго тура – в этот раз участникам нужно было продержаться под водой в течение часа и спасти нечто ценное. Педагоги нервничали еще больше, чем во время первого тура, кроме, как ни странно, Северуса.

- Знаешь, что они задумали? – спросил его Геральт тихо.

- Жабросли. Отличные водоросли, тихоокеанские. Пять галеонов за унцию, - ответил Северус и добавил: - из моих запасов, разумеется.

Геральт хмыкнул и уточнил:

- Едва ли на месте коробочки лежали пять галеонов.

- Даже записки со «Спасибо» не нашел, - фыркнул Северус.

- Неожиданные таланты у Гарри обнаруживаются.

- У Поттера? Ни за что, у него мозгов не хватит. Это дело рук Грейнджер. И я почти уверен, что Малфой предлагал эти жабросли купить, но Поттер, Грейнджер и Уизли его отговорили, - Северус поднял воротник мантии повыше – на трибунах было ветрено.

Участники по очереди прыгнули в воду – и на этом зрелищная часть закончилась. Геральт внимательно следил за тем, как четверо подростков движутся под водой, но тоже был спокоен – топляков и прочей нежити в озере не водилось, а тритоны нападут только в ответ на прямую агрессию. Не считая задачи дышать под водой – вполне выполнимой, как оказалось, - этот тур был достаточно простым и подходящим для детей. Особенно в сравнении с драконом.

Геральт спокойно следил за тем, как из воды выныривали участники – кто-то со своими «ценными» друзьями, одна девушка – в слезах и с пустыми руками. Все, кроме Гарри. Северус нервно забарабанил пальцем по колену.

- Они у тебя не просроченные были? – спросил Геральт.

- Свежие и проверенные, - ответил Северус.

Время шло, постепенно истекал час, и буквально на последних его минутах вынырнул Гарри, волоча за собой Рона и напуганную девчушку.

- Идиот, - Северус сделал каменное лицо, но едва заметно выдохнул. Каким бы ни был идиотом Гарри, который вообразил, что, если он не спасет оставшуюся пленницу, то она погибнет, он все-таки выжил.

А на следующее утро школа оказалась похожей на большой встревоженный улей. Геральт даже сначала не понял, в чем дело, пока не обратил внимание на то, что никто не завтракает – все что-то обсуждают.

Северус на завтраке отсутствовал, поэтому Геральт был вынужден обратиться с маленькому полугоблину Флитвику за разъяснениями.

Он дернул верхней губой, как будто хотел показать ряд мелких нечеловечески острых зубов, и сунул Геральту помятый выпуск газеты.

На первой странице красовалось изображение Гермионы, которую за плечо обнимал Гарри. Далее шел длинный текст, в котором высказывался целый ряд предположений о том, что девочка любит героев и крутых парней, крутя романы попеременно с Гарри, Драко (сыном богатого папы) и Виктором Крамом, еще одним участником Турнира. Подпись под текстом стояла: «Рита Скитер». Геральт смял газету и швырнул ее на пол. Только что Рита устроила себе очень большие неприятности.

Найдя взглядом лохматую голову, Геральт вышел из-за стола и подошел к Гермионе. Девочку гладили по плечам Гарри и Рон. За ее спиной переминался с ноги на ногу Драко, а перед ней лежала кипа вскрытых писем. Геральту достаточно было посмотреть на одно, чтобы угадать содержимое прочих.

- Гермиона, - позвал ведьмак. Она всхлипнула и замотала головой.

- Она ничего такого не делала! – нервно сказал Рон, но быстро стушевался.

- Я заставлю ее написать опровержение! – сообщил Драко гордо. – Мой папа… - но тоже замолчал, вспомнив, чем в прошлый раз закончилось упоминание папы.

- Гермиона, - повторил Геральт, - пошли.

Девочка сомневалась, но Гарри и Рон почти силком вытащили ее из-за стола, и вовремя – в тарелку с недоеденной кашей шлепнулся, подняв фонтан брызг, еще один конверт – пухлый. Гарри потянулся к нему, но Геральт его опередил, посмотрел на свет, понюхал и сказал:

- Там что-то жгучее. Потом посмотрим. Пошли, Гермиона.

Мальчишки поплелись следом, но были остановлены коротким:

- Вы тоже теперь Гермионы? – и остались в зале.

Девочку Геральт довел до ближайшего класса, пока еще пустого – до занятий оставался почти час. Усадил за парту, отбросил в сторону конверт и вздохнул. Утешитель из него никогда хороший не выходил, но здесь Гермиона хотя бы сможет порыдать почти без свидетелей.

- Я ее найду, - вместо рыданий сказала Гермиона. – И заставлю за это ответить.

- Заставишь, - согласился Геральт.

Девочка пошмыгала носом и сказала:

- Почему все верят? Мне пишут люди, которые меня даже не знают… И в школе… - она всхлипнула, - все будут думать про меня как про… Я не знаю, как теперь смотреть им в глаза.

- Знаешь, - Геральт присел на краешек парты, - там, откуда я родом, ведьмаков осталось очень мало. Мы делаем необходимую работу – очищаем мир от монстров, которые способны уничтожить людей за несколько лет. Но когда я прихожу в город, думаешь, меня встречают приветственными криками?

Гермиона подняла на него глаза, на которых мгновенно высохли слезы.

- Мне обычно кричат в след «мутант» и «урод», меня могут не пустить в корчму, а некоторые даже прячут от меня своих детей – боятся, видимо, что я их съем. И ничего, хожу по городам, смотрю людям в глаза.

- Это несправедливо, - сказала Гермиона.

- Как есть. Но если бы я дергался из-за каждого, кто подумает обо мне плохо, я бы давно уже сдох. Правда… - он пожал плечами, - это не значит, что я не получаю удовольствия, когда даю в морду особо зарвавшимся.

Гермиона улыбнулась, потом тихо рассмеялась и произнесла:

- Спасибо, Геральт.

Геральт кивнул. Девочка вытерла лицо, встала и направилась к выходу, но Геральт неожиданно для себя подсказал:

- Подумай, как она узнает информацию. И насколько это законно.

Он дал клятву не рассказывать о секрете Риты. Но он не клялся избегать любых разговоров и намеков на эту тему. И почти не сомневался, что Гермионе хватит въедливости, чтобы разгадать эту загадку самостоятельно.

Рита, словно чувствуя опасность, в Хогвартсе больше не появлялась, а в поиске крестражей обнаружилось затишье. Лезть в Литтл-Хенглтон стоило тогда, когда остальные – кроме, возможно, Гарри, - будут уничтожены. А кроме Гарри, оставался загадочный – в Лондоне.

- Давай хотя бы по городу походим, - предложил Геральт. Северус странно на него посмотрел и ответил:

- Ты просто наших городов не видел. Огромные улицы, тысячи железных машин, подземные поезда. Клянусь, тебе этого лучше не видеть.

О каких машинах и поездах идет речь, Геральт не знал, но был вынужден поверить Северусу на слово. Зельевар, кстати, закончил готовить дубликат вещества из подземной пещеры, в одиночку вернулся туда и создал подделку.

- Понимаешь, - пояснил он, - если Лорд нас опередит и решит проверить свои тайники, он не будет вычерпывать зелье – просто убедится, что оно на месте, а внизу лежит медальон.

До третьего тура оставалось два месяца, Крауч-Грюм все также шнырял по школе, но не предпринимал никаких действий, чтобы похитить Гарри. Наступило неприятное вязкое затишье.

Северус ходил по школе чернее тучи – его тоже напрягало витающее в воздухе напряжение. Профессор Дамблдор передал обещанные тридцать галеонов, на которые Геральт приобрел себе новые штаны и сапоги, закупил более или менее пристойной выпивки и все-таки нашел местный бордель.

Гермиона ходила по школе, подняв высоко голову, и сплетни, вызванные статьей, быстро умолкли – впрочем, возможно, этому способствовала охрана в виде Гарри, Рона и Драко, никуда ее не отпускавшая одну. Или проникновенная, но не совсем цензурная речь, произнесенная Геральтом в адрес нескольких идиотов, решивших, что проблемы девочки – повод для веселья. Или то, что особо непонятливые идиоты на себе ощутили всю прелесть усиленных занятий на Мучильне.

Из своего весьма обширного опыта Геральт знал, что затишье обычно бывает перед бурей. О ее начале сообщил вызов в кабинет директора.

Начал Дамблдор издалека – с разговоров об успеваемости студентов, о погоде и сливочном пиве. Геральт не перебивал – понимал, что любому человеку нужно время, чтобы собраться с мыслями. Наконец, описав прекрасного поросенка, которого подают в таверне «Три метлы», директор произнес:

- Геральт, я понимаю, что именно вы делаете с Северусом.

Геральт почувствовал неприятную щекотку в голове и быстро попросил:

- Не копайтесь в моих мыслях, пожалуйста.

Щекотка пропала, директор развел руками:

- Простите старика. Я понимаю, что вас уже не остановить. Но вы должны знать одну вещь, - он наклонился вперед, нависая над столом: вы не сможете все сделать за Гарри. Существует пророчество, и оно уже исполняется.

Геральт ничего не ответил, и Дамблдор продолжил:

- Только Гарри может победить Волдеморта. Особой силой, которой обладает.

- И что это за сила? – скептически спросил Геральт.

- Любовь, я полагаю.

Геральт держался почти десять секунд, а потом громко заржал. Слишком уж красочно представил, как именно можно завалить Лорда силой любви. Правда, он подозревал, что Гарри этот способ не понравится. Но если понравился Лорду – может, он и присмиреет, подобреет и перестанет играть в войну.

Дамблдор вежливо дал гостю отсмеяться, а потом продолжил:

- Силу любви недооценивают. Я полагаю, в вашем обществе она не слишком в большом почете, но она – проводник энергии, могущественный и опасный.

- Директор, - сказал Геральт, - просто скажите мне, как. Как вы себе это представляете?

- Я не знаю, - ответил профессор, кажется, честно, - но могу помочь пророчеству исполниться и постараться защитить Гарри.

Геральт поднялся и сказал:

- Профессор Дамблдор, я не понимаю таких игр. Моя работа – убивать чудовищ, и ваш Лорд – одно из них.

После этого разговора Геральт спустился к Северусу и застал того над картой – он без устали рассматривал три почти неподвижные точки в маленьком городке.

- Не вижу смысла больше ждать, - сказал Геральт. Северус вздрогнул и машинально потер предплечье с меткой, которая с каждым днем горела все сильней. – Избавимся от этих трех – и нам останутся Гарри и один неизвестный. Два вместо пяти.

Северус постучал пальцем по карте и ответил:

- Ты прав. Чертовски прав. Когда отправляемся?

Геральт предложил:

- Сейчас.

Была середина дня, смысла откладывать дальше было бессмысленно. Все эликсиры были готовы, мечи – наточены. Северусу нужа была только волшебная палочка, и она была при нем.

Геральт сунул в карман склянку с ядом василиска, Северус все-таки собрал с собой маленькую сумку с зельями, которая скрылась в кармане его мантии, и сообщил:

- Я готов.

Как и в прошлый раз, они пешком дошли до деревеньки Хогсмит, Северус сразу же создал два портала-камня. Несколько неприятных секунд – и они очутились в небольшой рощице с голыми чахлыми деревцами. Впереди виднелись несколько однотипных домиков со старыми крышами. Литтл-Хенглтон не был городом, это была деревня, причем бедная и запущенная, на всю – не больше тридцати человек жителей.

Покосившийся указатель на дороге сообщал, что через милю с небольшим должен начаться Грейт-Хенглтон, видимо, более крупный город.

Северус коснулся волшебной палочкой плеча Геральта, и ведьмак почувствовал разлившуюся по телу прохладу – он стал невидимым. То же самое зельевар сделал и с собой.

Двумя тенями они пошли по главной и единственной улице.

- Надо попробовать найти дом Гонтов, - шепнул Северус, - едва ли здесь много мест для тайников, а он – весьма вероятное.

Никаких опознавательных знаков не было, поэтому, не колеблясь, Северус вошел в один из домов и осторожно прочел мысли кого-то из жителей, после чего сообщил:

- Это там, на самой окраине.

Они спустились с холма и оказались возле маленького покосившегося домика. Крыша покосилась, и внутрь заливал дождь и засыпал снег.

- Где толпы мертвяков? – спросил Геральт, дотрагиваясь пальцами до дрожащего медальона.

- Я бы и без них обошелся, - отозвался Северус. – Странно, только стандартный защитный набор.

Несколько минут он стоял неподвижно, после чего объявил:

- Можем входить.

Геральт вытащил меч и отодвинул покосившуюся сорванную с петель дверь, ступил через порог – и сразу же оказался в непроницаемой непроглядной черноте. Его улучшенное мутагенами зрение было бессильно – оно не могло противостоять полному чернильному мраку. Сзади раздалось тихое:

- Люмос Солем, - но ничего не произошло. Северус перебирал заклятья, а Геральт аккуратно шагнул вперед – и увидел единственный источник света. Посреди черноты золотым светом сиял крупный перстень с черным камнем.

Геральт сделал еще шаг вперед, хотел было протянуть руку за кольцом, но передумал и осторожно подцепил его мечом. Северус сзади положил ему руку на плечо, и они начали осторожно отступать назад.

На свету перстень уже не светился. Геральт бросил его на землю, вытащил склянку с ядом и окунул в нее острие меча.

Северус склонился над кольцом и произнес:

- Заклятье истинного света – рассеивает любой мрак. Но зачем?

- У них разные задачи, - предположил Геральт.

- В пещере – резервный запас, а здесь – способ воскрешения, - с полуслова понял его Северус. – Все-таки он умен.

Не дожидаясь от кольца неприятных сюрпризов, Геральт рубанул по нему мечом. Вспышка – и черный камень треснул пополам.

Северус поднял уже неопасный предмет и убрал в карман – он хранил все уничтоженные крестражи. Теперь нужно было найти самого Лорда и что-то крайне ценное, что он держит при себе. Но прежде, чем кто-то из них успел высказать предположения – куда идти, слева от них за холмом ослепительно полыхнула синяя вспышка местного портала.

Геральт бегом бросился в ту сторону. Тяжелое дыхание свидетельствовало о том, что Северус бежит за ним, выдерживая нечеловеческий темп. Впереди показалось старое запущенное кладбище, и Геральт затормозил, перехватив все еще невидимого друга за мантию.

- Подожди здесь, - произнес Геральт тихо.

- Идем вместе, - также ответил Северус и пропал – теперь его можно было найти только по запаху. Геральт пригнулся и бесшумно пошел вперед, к центру кладбища. Уже вечерело, но ведьмачье зрение позволяло разглядеть открывающуюся сцену в подробностях. На широкой могильной плите стоял огромный котел, в котором уместился бы человек. Рядом суетился низенький лысый мужчина. Крупная змея играла кольцами чуть в стороне. А на дорогом надгробии, изображавшем ангела, стоял, опутанный веревками, Гарри Поттер. Каким бы ни был план Крауча-Грюма относительно Турнира, он сорвался. Но это было уже не важно.

Вытащив склянку с ядом, Геральт оторвал воротник от рубашки, намочил ткань и протер клинок целиком. Возможно, Лорда тоже лучше убивать ядом. Еще немного приблизившись, Геральт сумел расслышать бормотание коротышки:

- Плоть слуги, отданная добровольно, воскресит моего хозяина, - с чавкающим звуком коротышка отрубил себе левую кисть, захныкал, но продолжил сквозь слезы:

- Темный лорд воскреснет вновь, - после чего повалился на землю, а из котла выступило белокожее существо, похожее на человека и змею одновременно.

- Хвост, - проронило оно, - одень меня.

Коротышка взмахнул палочкой, и тело существа окутала черная мантия. Коротышка вложил ему в руки волшебную палочку, а Геральт подошел к самому надгробию. Надо было вытащить Гарри – остальное ждало.

Тихо опали веревки под острым клинком.

Геральт вытащил из кармана камешек портал и незаметно вложил его в ладонь Гарри. Тот сжал камешек.

- По моему сигналу – побежишь за надгробие. Сожмешь камень, скажешь: «Хогсмит». Понял? – Геральт говорил на пределе слышимости. Гарри медленно кивнул и, когда Лорд повернулся к нему спиной, Геральт шепнул:

- Беги!

И парнишка побежал прочь. Лорд дернулся, что-то вскрикнул, и в этот момент невидимость, наложенная Северусом, спала. Геральт быстрым движением вышел из укрытия и мечом отразил пущенное в спину Гарри проклятье, после чего сказал спокойно:

- Вот ты какой, лорд.

- А, - лорд хрипло втянул в себя воздух, - странный выскочка-немаг. Мой слуга говорил о тебе. Ты весьма способен. Чем Дамблдор тебя привлек? Деньгами? Я дам больше.

Коротышка скулил на земле, змея все еще лежала на своем месте, только подняла голову, выжидая. Лорд держал в руках палочку. Геральт прикинул расстановку сил, сделал поправку на где-то находящегося Северуса и рявкнул:

- Меньше слов – больше дела. Дерись, лорд.

От выпада змеемордый ушел плавным движением настоящей змеи, крутанулся на месте и переместился в сторону, полоснув зеленым лучом. Геральтн нырнул вниз перекатом и нанес удар – в том месте, где только что была рука лорда, оказался только воздух.

- Мать твою, - прошипел Геральт. Щит Квен рассыпался искрами от пропущенного удара, но зато плавным чиркающим движением Геральт распорол горло начавшему подниматься коротышке. Тот захрипел и упал на землю, лорд визгливо захохотал и ударил по земле волной огня. Могильная плита приняла на себя жар и рассыпалась на куски, Геральт поймал еще один луч мечом и наконец сумел задеть лорда. Тот взвизгнул от боли в рассеченной, но не отрубленной руке, и снова послал волну огня.

Лорд был силен. Невероятно, чудовищно, непередаваемо силен. Геральт дрался на пределе сил, но никак не мог подобраться к нему. Кто-то должен был устать – либо лорд, либо ведьмак. Увернувшись от очередного проклятия, Геральт встретился с бросающейся ему в горло змеей – и срубил ей голову. Лорд закричал от боли – змея была не просто любимицей, а крестражем.

- Это конец, - прошипел он.

- Опять болтовня? – Геральт рубанул мечом перед его змеиным носом и снова задел руку. Лорд переместился в сторону – и едва успел отразить атаку Северуса.

- Северус? – зашипел он. – Предатель.

Геральт не стал слушать, что ему ответил зельевар, вместо этого сделал глоток одного из эликсиров – по жилам заструилась энергия, восприятие усилилось, время замедлилось, и он бросился к лорду – но тот снова оказался быстрее. Удар меча и вспышка заклятия Северуса ударились об один и тот же светящийся щит, лорд облизнул сухие губы и сделал одно движение рукой.

Удар был страшен. Словно огромный таран ударил Геральта в грудь, откинув почти на другой конец кладбища, и припечатал сверху. Ведьмак упал спиной. Сука. Больно. Голова закружилась. Зелье, давшее ему мгновения ускоренных реакций, прекратило свое действие, оставляя невозможную боль в мышцах.

- Ты сделал неправильный выбор, Северус, - произнес лорд. – Очень неправильный. Ты мог помочь мне убить мальчишку и обрести полное могущество, получив взамен все. Но ты решил, что Дамблдор для тебя – лучший хозяин.

Геральт поднялся на ноги. Северус стоял на коленях, опутанный невидимыми веревками.

- Как давно ты меня предал, Северус?

С трудом переставляя ноги, подстегивая регенерацию, Геральт брел к ним.

- В тот день, когда ты решил убить Лили, - ответил Северус таким тоном, каким говорят приговоренный к смерти.

- Глупец! – расхохотался лорд. – Из-за девчонки ты потерял все.

Геральту оставалось каких-нибудь двадцать шагов, совсем немного. Лорд был полностью сосредоточен на Северусе. Регенерация восстанавливала поломанные ребра и поврежденные органы, но слишком медленно. Ведьмаков готовили драться с чудищами, а не с чародеями.

- Я был бы рад насладиться твоими мучениями, Северус, но у меня слишком мало времени. Авада…

Мелькнула тень, и перед Северусом из пустоты возник Гарри, в безрассудном порыве закрывая своего нелюбимого профессора.

- Кедавра, - закончил лорд. Зеленое заклятие ударило мальчишку в грудь, и в этот момент Геральт сделал решающий прыжок и одним ударом снес красноглазую башку. Лорд рассыпался прахом.

Геральт снял перчатку и тыльной стороной ладони провел по лицу. Подошел к Северусу, с которого уже спали волшебные путы, протянул ему руку, помог встать. Зельевар смотрел куда-то в сторону, на кладбище, на потемневшего ангела, только не на лежащего на земле Гарри. Геральт убедился, что друг держится на ногах, отпустил его и сказал:

- На земле холодно, вставай.

В отличие от Северуса, он отлично слышал сумасшедшее сердцебиение мальчишки.

Уходили с кладбища тихо, но с трофеями – пеплом лорда, его палочкой, башкой змеи и головой коротышки. Игнорируя все предложения, голову нес Гарри, причем на лице его никакой брезгливости не наблюдалось, скорее уж скрытое торжество.

- Эта голова – подарок его крестному, - тихо пояснил Северус и добавил непонятно: - теперь псину полностью оправдают.

С Гарри он не говорил – не мог осознать, что ненавистный ребенок врага и любимой женщины не просто спас ему жизнь, а закрыл его собой. Геральт вмешиваться не собирался – разберутся как-нибудь без него.

Порталом перенеслись в Хогсмит, а оттуда под заклятием невидимости и мантией-невидимкой Гарри прошли прямиком в кабинет Дамблдора.

Директор, увидев их, пошатнулся и медленно осел в кресло.

- Все хорошо, профессор, - Гарри бросил на пол голову и кинулся к директору, и тот слабо улыбнулся. Посмотрел внимательно на почти неразличимый теперь шрам на лбу Гарри и повторил за ним:

- Все хорошо. Все просто отлично, мой мальчик, - дрожащей рукой он сжал пальцы Гарри.

Геральт подвинул себе стул и сел, сложив на стол палочку, мешочек с прахом и змеиную голову. Коротышкина голова осталась на полу.

Северус закрыл дверь кабинета, прислонился к ней и требовательно сказал:

- Кажется, вам пора объясниться, директор.

- Да и нам есть, что рассказать, - заметил Геральт. – И я пока не решил, сколько стоит голова вашего лорда.

- Вы оказали нам неоценимую услугу, Геральт, - произнес Дамблдор, хитро блеснув глазами, и Геральт почувствовал, как его плата, махнув на прощанье крылом, вылетела в окно ко всем чертям. Обычно под неоценимыми услугами подразумеваются неоплачиваемые.

- Это очень интересно, - обронил Северус, - но о деньгах вы можете поговорить позднее. Итак, директор?

- Думаю, - произнес Дамблдор, - что стоит начать эту историю сначала – для Гарри.

Он прикрыл глаза, соединил кончики пальцев и заговорил:

- Ты знаешь, Гарри, что война с Волдемортом была тяжелой и кровавой. Многие гибли. Не только волшебники, но и магглы. Мы сражались, но на стороне Волдеморта были скрытность, скорость и полная беспринципность. Незадолго до твоего рождения я стал свидетелем редкого события – произнесения настоящего пророчества. Профессор Трелони произнесла его.

Дамблдор взмахнул палочкой и приманил небольшую каменную чашу, в которой Геральт узнал Омут памяти. Дамблдор коснулся палочкой поверхности, и из чаши показалась призрачная фигура женщины, закутанной во множество платков.

- Грядет тот, у кого хватит сил победить темного лорда. Он будет рожден на исходе седьмого месяца теми, кто трижды бросал ему вызов, и у него будет сила о которой не будет знать темный лорд. И ни один из них не будет жить спокойно, пока жив другой.

Фигура пропала. Гарри нервно закусил палец и спросил:

- Это… обо мне?

- Не только, мой мальчик, - ответил Дамблдор. – Под это пророчество подходили как минимум две семьи. Твоя и твоего друга Невилла. Так вышло, что о пророчестве узнал Волдеморт.

- Говорите правду, раз начали, - совершенно ледяным тоном произнес Северус. – Я. Я был тем, кто передал пророчество – вернее, ту часть, которую услышал, Темному лорду.

Гарри задохнулся и вздрогнул, а Северус добавил очень тихо:

- Это третья самая большая ошибка в моей жизни, Поттер.

- Мы спрятали и твоих родителей, и родителей Невилла, - снова заговорил Дамблдор. – Но вас предали, ты знаешь.

На этих словах Дамблдор перевел взгляд на голову коротышки, все еще лежащую на полу, и Геральт догадался, что это и есть предатель.

- Волдеморт пал, пророчество, казалось бы, свершилось. Если бы…

- Если бы ваш лорд не был психом, - подал голос Геральт, - который решил наложить сам на себя проклятье и разорвать свою душу на несколько кусков.

- Как вы об этом узнали? – спросил директор. Гарри сидел очень тихо и почти не дышал.

- Шрам. Он него фонит магией. Мы полгода убили на поиск того, что это может быть.

Он замолчал, а Северус тихо, по слову, очень кратко рассказал о том, что было дальше – только про секрет Риты не упомянул. Закончил, наконец, тем, как Геральт снял лорду голову, а несколькими секундами ранее Гарри закрыл его собой от смертельного проклятия, убившего в нем крестраж.

- Вы знали? – надтреснутым голосом спросил Гарри. Дамблдор понял, что это вопрос к нему и вдруг стал на вид еще старше, чем минуту назад. Не великий волшебник, а усталый старик.

- Знал, Гарри. Не с самого начала – но знал. После того, как ты два года назад принес мне дневник Тома Риддла, я уже не сомневался в том, что это за магия. Я начал искать крестражи, но старость всегда проигрывает молодости.

Геральт благоразумно промолчал и ничего не сказал о возрасте.

- Значит, - Гарри нахмурился, - теперь остался только один? Один крестраж?

- Нет, Гарри, - на губах директора снова появилась улыбка. Он отодвинул ящичек стола и достал из него небольшой предмет – губную гармошку, которая странно подрагивала. – Видишь ли, есть возможность собрать крестражи воедино, но я не мог ею воспользоваться – вырывая крестраж, этот ритуал разрушает носитель. Я не мог рисковать тобой. А предметом, находящимся где-то в сейфах Гринготса, судя по моим расчетам, я совершенно не дорожу, так что…

Геральт поднялся со стула, взял у директора губную гармошку, положил ее на стол, достал меч и проткнул насквозь. Раздался пронзительный визг, гармошка вспыхнула, и на ее месте остался маленький, не больше младенца, окровавленный трупик с кожей цвета сырого мяса и змеиной головой. Гарри вздрогнул, но сумел не отпрыгнуть в сторону. Геральт задумчиво оглядел труп, достал из-за голенища сапога маленький острый кинжал и отрезал ему голову. Стряхнул на пол кровь, изучил и поставил перед Дамблдором – пусть сам разбирается. Главное, что лорд уже гарантировано не воскреснет вновь.

- Получается, – мальчик шумно сглотнул, - все кончилось?

- Путь никогда не кончается, - скорее себе, чем ему ответил Геральт.

С улицы раздались громкие крики. Дамблдор первым подошел к окну, выглянул и сказал очень спокойно:

- Геральт, мне кажется, это за тобой.

Геральт тоже посмотрел в окно – посреди внутреннего дворика наливался, расцветал портал.

- Похоже, пора, - согласился он. – Удачи, директор.

- И тебе, Геральт.

- Можно вас проводить? – спросил Гарри.

Геральт кивнул, обернулся к Северусу и спросил:

- Спустишься?

Зельевар кивнул. Втроем они сбежали по лестнице и вышли во двор, где уже собралась толпа студентов. Первой к Геральту подбежала Гермиона. Сначала остановилась в паре шагов, а потом, что-то решив, подскочила и крепко обняла. Геральт погладил ее по лохматой голове и поставил на землю. Драко важно протянул руку, а после рукопожатия скорчил плаксивую рожицу и отвернулся. Рон улыбался и махал – так же, как и остальные. Гарри крепко сжал ладонь Геральта, в зеленых глазах светились искреннее счастье и искренняя грусть. Геральт наклонился к нему и шепнул:

- Ты храбрый парень. Только думай иногда головой, а не задницей, ладно?

- Ладно, - рассмеялся Гарри.

- И присматривай за Северусом, - также тихо продолжил ведьмак. – А то он своим ядом отравится.

Гарри закивал и отошел к остальным детям и учителям и тоже неистово замахал.

Геральт протянул руку Северусу, тот ответил на рукопожатие. Лицо зельевара было как обычно кислым и недовольным, но по глазам было видно, что расставаться ему тяжело. Разорвав рукопожатие, Геральт сунул руку за пазуху и вытащил потрепанную колоду для гвинта, протянул.

- Зачем мне две?

- Гарри будешь учить. Или еще кого, - пожал плечами Геральт.

Портал, наконец, набрал силу, вспыхнул, и с другой стороны отразились Трисс, Йенифер и Цири, стоящие вокруг мегаскопа.

Северус дернулся вперед, прошептав:

- Лили!

Но Трисс повернулась, и он замер.

- Можешь пойти со мной, - сказал Геральт, подходя к краю.

Северус колебался. Сделал было шаг – и отступил, обернувшись назад. Геральт поймал направление этого взгляда – он был обращен к мальчишке, который сегодня спас Северусу жизнь и за которым очень нужен был хороший присмотр.

- Удачи на пути, Геральт.

- Удачи на пути, Северус, - ответил ведьмак и шагнул в портал. Как же сильно он их все-таки не любил.

Дорогие читатели, совершенно неожиданно этим вечером история подошла к концу. Насколько он канонный\логичный\лиричный\правильный\неправильный – судить не берусь. Он такой. «Яжеавторятаквижу». Мне будет приятно прочесть ваши комментарии. Позднее, вероятнее всего, мы с бетой сядем за текст, причешем его, поправим логические нестыковки и все прочее. Честное слово.

А пока – с наступившим Новым годом!))