**1.**

Многие знают многое, но никто не знает всего.

Не пора ли воздать молитву? Он вздрогнул и очнулся. Ветер мелкими брызгами окропил лицо, сбил дыхание. Налетая порывами, трепал плащ, срывал с головы кожаный капюшон, норовил забраться под стеганную куртку. Говад растер руки в попытке согреться. Спина затекла, хотелось размяться. Пожалуй, пора.

Пять суток в седле. Высокие башни Таро́на по-прежнему скрыты за горизонтом, где-то за холмами и чащобой, за утесом, что громоздился над мутно-зелеными водами речки, вдоль которой они держали путь. Узкая полоска гравия шуршала под копытами лошадей. Слева тянулся отлогий склон, поросший соснами. Пелена облаков заволокла небо, моросил унылый, затяжной дождик.

Говад взглянул на спутника, на причину, по которой он направляется в Тарон. На лошади из монастырской конюшни согнулся пленник. Цепи тянулись от грязных окровавленных запястий и разбитых ступней к ошейнику, он кренился на бок, словно набитый овсом мешок. С трудом верилось, что этот жалкий оборванец в заношенных лохмотьях – Калеу́р Меченый.

Через два дня Говад сдаст его шерифу, и с бандой Рарди Вэрга будет покончено. Говад согрелся мыслью, что через два дня в Тароне он будет ужинать горячим мясом и спать в сухой постели.

– Подумываешь снять с меня браслеты? – охрипший голос приглушил стук копыт по гравию. Лицо разбойника скривилось в усмешке, от которой снова стало неуютно.

– Их снимут вместе с твоей головой, – Говад отвел взгляд.

– Что ж, – пленник попробовал распрямиться в седле. – Это будет их третья попытка.

– Считай, что последняя. На этот раз никаких промедлений.

Слишком много смертей. Большой Тракт – разбитая дорога разрушенной империи – когда-то соединял крупнейшие города, ныне столицы княжеств, и города поменьше, многие из которых стерты с лица земли. Могучая империя рухнула под тяжестью своего величия. Пять городов стали объединять вокруг себя земли, началась гражданская война. В котле междоусобных войн горели поля и замки, армии громили, разбивали дороги и мосты. Единый тракт развалился на отдельные куски. Обездоленные искали спасение в укрепленных фортах, дезертиры грабили, насиловали и убивали – по имперской артерии потек яд смерти и разложения.

Сотни лет прошли с тех пор. Тракт потерял прежнее значение, но в веках сохранил дурную славу. Однако, в последние годы стали появляться весьма реальные факты, подтверждающие, что за нерушимыми крепостными стенами растет и зреет угроза. Торговцы, пилигримы и всякий бродячий люд, рассказывали о найденных на дороге растерзанных телах, о разграбленных и покинутых постоялых дворах. Власти опасались вражеского вторжения, незримый противник заставил их принять решительные меры.

Шериф Тарона, Румо́д Лерд, возглавил расследование убийств. Блистательный и харизматичный, он раскинул обширную сеть своих тайных агентов вокруг столицы, и вскоре в нее попались члены банды Рарди Вэрга. Правда самого главаря найти не удалось. Его нашли позже, в чаще, с раскроенной черепушкой. Члены банды единодушно свидетельствовали против Калеура Меченого. Ему приписывали звериную жестокость, хладнокровие и беспринципность. Его дважды ловили, но ему удавалось сбежать. По всему городу и на каждом придорожном столбе висел его портрет.

– Вот, значит, как? Хотят отделаться по-быстрому, да? Что ж, я их понимаю. Столько раз облажаться… Да только зря стараются.

– Всем известно, что те смерти твоих с Рарди рук дело.

Пленник расхохотался – худое тело сотрясалось как в лихорадке. Лошадь под ним испуганно заржала, мотнув головой.

– У Рарди Вэрга кишка тонка для этого.

– А у тебя, значит, нет?

– Ха, думаешь, это я его огрел? А потом располосовал его тело ногтями? Я не настолько безумен. Скажу тебе одну вещь, храмовник, только между нами… Там шалили те, безымянные. Они и сейчас шалят.

Говад сглотнул, его прошиб холодный пот. Одно дело слушать как умело прецептор повествует об истории старой империи; держать в руках богато украшенный золотом и камнями древний фолиант из монастырской библиотеки, на кожаных страницах которого записаны легенды о Делириуме; слушать страшилки братьев-храмовников в кругу костра. И совсем иное – услышать подтверждение от грязного ублюдка, которого казнят через два дня.

– Я читал легенды о Делириуме. То было слишком давно. Говорят, Орден истребил всех раби́дусов.

Звякнули цепи – пленник пожал плечами.

– И это я слышу от храмовника? Чем же нынче занимаются служители ордена? Обслуживают шерифов, перевозя преступников из форта в форт?

Говад поморщился. Уязвленное самолюбие требовало ответить, но он не придумал ничего лучше, как сказать:

– А по-твоему, значит, безумцы выжили спустя сотни лет?

– Поторчи в лесах, и не такое встретишь.

Говад вспомнил о тех дорогах Тракта, что теряются в лесах. Никто не знает, какие тайны там скрыты. Разве что бродяги вроде Калеура?

Постепенно солнце скрылось за утесом, растворилось в алом небе. Стало еще холоднее. Продолжать путь в сумерках, по усыпанному валунами берегу, было опасно. Говад свернул в сторону рощи. Он нашел укрытое от ветра место и там к сосне приковал пленника. Тот сопротивлялся, гремел цепями, захлебывался не то всхлипами, не то хохотом.

Пока лошади поились у реки, Говад набрал хворосту и долго разжигал сырой мох. Наконец, заклубился белый дымок, запрыгали язычки пламени, затрещал валежник. Тьма сгустилась и отступила. С дальней границы освещенного круга за Говадом наблюдали черные глаза Калеура.

Говад достал из седельной сумки черствый хлеб и ломтики вяленого мяса, часть кинул пленнику. Скромно поужинав, стал расстилать на ворохе сырой хвои дорожный плащ.

– Мой тебе совет, храмовник: гляди в оба. Нынче не каждому уготована легкая смерть, – изуродованное шрамами лицо хищно осклабилось.

Говад подкинул веток в костер. Он думал о том, что еще две ночи не сможет сомкнуть век. Где-то ухнул сыч. Пожалуй, настало время для молитвы.