# ПРОЛОГ

«Так много льда вокруг… и откуда он только берется?..»

Он шел по нетронутой равнине, оглядывая место, которое должно было в скором времени стать его могилой. Скорее всего. Никто ведь не знал, произойдет через час, через год, через век… даже он. Его называли по-разному. Кто-то Дьяволом, кто-то Шайтаном, кто-то Гадосом, сам себя Он называл Унвидэль. Но на самом деле у Него не было имени. Да и не могло быть. Ведь у Него не было родителей, не было братьев и сестер. Он появился вместе с богом, но они произошли из разных стихий, в разных пространствах, в разных временных потоках.

Он часто думал, а что если бы не было кого-то из них? Что бы один делал без другого? С кем тогда приходилось бы бороться? Или на каждого бога найдется свой дьявол, и наоборот? Столько вопросов… и за долгие тысячи лет ни одного ответа.

Он брел по ледяным пустошам, освещенным лишь тусклым мерцанием Его короны. В эту глухомань кроме Него никто не заходил. Из живых. А вот душ, стонущих в вечных муках, вмерзших в серо-голубые скалы, тут было предостаточно. Он долгое время уже следил за этим местом. Вроде как Адом. Но мало кто понимал, что здесь нет пламени, нет котлов с кипящим маслом. Есть лед, холод и бесконечное уныние.

Его шаги отдавались на равнине гулким эхом, будившим Стражей – огромных черных псов с пустыми глазницами и длинными зазубренными клыками, с которых капала слюна. Они слушались лишь своего хозяина и, когда Он заходил сюда, жалобно скулили, ластясь к его ногам.

В дали, где Мерзлота заканчивалась, чернели Ворота. Карлики построили их давным-давно, но они не потеряли своего величия. Их камни не потрескались, не осыпались, лишь покрылись тонким слоем льда. Ворота впускали, но не выпускали. Лишь Он да несколько демонов могли пройти через них обратно.

К ним Он и направлялся. Чем ближе Он подходил к их граниту, тем сильнее накатывала на него тревога. Не страх, нет. Его мучил лихорадочный взгляд в спину. Стражи, чувствовавшие малейшие изменения в Его настроении, глухо порыкивали то назад, в пустоту, то на Ворота, будто могли отогнать его сомнения.

Он помнил, как одна из Провидиц, - старых уродливых ведьм, в свое время одаренных предвидением, - сказала: «И будет час, когда падут Ворота, и Стражи взвоют и ополчатся против Дьявола, и окропится кровью Его лед Мерзлоты, и будет сражен Он, а вместе с ним падет и бог». Никаких уточнений. С тех пор и бог, и Дьявол жили в вечном предвкушении смерти. Но никогда оно не скреблось в его мозгу с такой силой. И почему-то главными виновниками всего были Ворота.

Впрочем, пока что они стояли, не падая. Можно было быть спокойным. Но это только пока.

Он толкнул их тяжелые створки, покрытые коваными изображениями Его же самого, и шагнул в обдавший жаром Турн, – пустынную равнину перед входом в Ад, над которой возвышался Его замок.

Черная крепость усталым гигантом лежала на бесплодной земле, в вечных сумерках стонущей под тяжестью ноши. Он посмотрел на свое обиталище. Никогда еще оно не казалось Ему таким одиноким и старым. В его глазах вороном пронеслась печаль.

Над равниной раздался оглушительный свист, вслед за ним застучали копыта. К нему, поднимая клубы пыли, несся белоснежный жеребец. Он был под стать хозяину: узкие, изящные ноги, крутые бока, длинная грива, бережно расчесанная, аккуратная морда с большими глазами. Лучший в конюшнях Легиона.

Замерев перед Ним, конь покорно опустил голову. Он погладил жеребца по загривку, взялся за луку и изящно запрыгнул в седло. Взяв поводья и причмокнув, Он направился к замку, оставив рядом с Воротами лишь облако пыли и ветер, одиноко выводивший тоскливые рулады...

# ГЛАВА 1. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Ночной лес молчал. Мыши не копошились в листве, в кронах не ухали совы. Эрнст сидел у костра, укутавшись в серый, поизносившийся плащ. Он странствовал уже несколько лет, не слишком понимая, зачем, и не ставя перед собой конкретных целей. Просто странствовал, и все.

Были лишь причины продолжать двигаться. Война стирала с карты города и деревни, перемалывала людей в своих жерновах, не собираясь останавливаться(расписать бэкграунд). Междоусобица, развернувшаяся в Нимлисе после смерти короля, сметала на своем пути все. Так в половодье вспененный, ревущий поток сносит плотины, мосты, топит в себе все живое, не щадя ничто и никого.

Повсюду царила анархия: на дорогах орудовали осмелевшие разбойники, в городах убивали, крали, насиловали. Стражу это не очень-то волновало, поскольку ее представители и сами участвовали в бесчинствах. Люди боялись выходить на улицу даже днем, на ночь крепко запирали двери, путешественники спешили до первого закатного луча найти убежище.

Эрнст же был из тех сумасшедших, кто ночевал в лесах, за несколько монет и кусок хлеба истреблял нежить, а иногда и разбойничьи шайки, и все свои пожитки носил с собой. Их было не так уж и много: сменная одежда, фляга, меч, несколько метательных ножей, снадобья да кое-какая еда. Транспорт был самый простой: жеребец со спокойным нравом по кличке Медок, данной за желтовато-коричневый оттенок, требовавший лишь ночного отдыха, полянки с травой и речки. Ничего лишнего.

Село, в котором родился и вырос Эрнст, разграбил отряд наемников. Людей перебили, дома сожгли. Часть женщин утащили с собой в качестве развлечения, а детей взяли, чтобы продать либо в рудники, либо ремесленникам. Сам же он уцелел лишь чудом. Когда началась резня, он был в лесу, собирал хворост. Увидев пожар, он бросился домой, но было поздно: родители убиты, дом сожжен. Он спрятался в подвале, просидел там до утра. На рассвете, когда отряд ушел дальше, юноша выбрался из укрытия, обыскал то, что осталось от хижин, собрал необходимые вещи, нашел несколько уцелевших лошадей (продумать появления лошадей), выбрал одну из них и навсегда ушел из родных краев.

Теперь он был на другом конце страны, в незнакомом лесу. Обычно люди чувствуют себя очень одинокими в подобных ситуациях. Эрнст же спокойно относился к своему положению. Изменить он все равно ничего не мог, поэтому сетовать на злую судьбу не было смысла. В конце концов, такой образ жизни ничем не хуже других.

Костер тихо потрескивал, фыркая в тишину пучками дыма. Единственный звук в давящей на уши темноте. Она заползала в мозг, в его самые укромные уголки, оставаясь там надоедливой мухой. Эрнст поежился: гнетущее наступление чего-то плохого растеклось по его спине мурашками.

Шестое чувство редко его подводило, и руки сами сжались на мече. Жеребец, пасшийся на соседней полянке, подошел к хозяину и беспокойно фыркнул. Животные никогда не ошибаются. Мужчина привык доверять своему верному спутнику, ведь тот имел с миром совсем иные связи. Люди так прочно засели в городах, что уже не могли по малейшему дуновению ветерка сказать: плохо или хорошо? А вот лошади, хоть и были привязаны к человеку, да и прочая животина, прекрасно ладили с природой.

Эрнст подкинул хвороста в костер и устроился поудобнее в выемке меж корней дуба. Осень, вступившая в свои права, услужливо сделала из опавших листьев мягкую подстилку. Но засыпать было нельзя: лошадь жалась все ближе к огню и все тревожней била копытом. Путник закрыл глаза и прислушался. Первые несколько секунд не было ничего, кроме треска огня и перестука копыт. Тут, чуть влево, отчетливо раздалось клацанье когтей о древесину. Под выцветшим плащом перекатились мышцы, приготовившись для удара. Ближе. Еще ближе.

Одно молниеносное движение и длинные, когтистые пальцы фьори (1. сноска) сомкнулись на лезвии меча. Огромные белесые глаза, чуть светившиеся в темноте, недовольно расширились, и узкий рот вместе со слюной исторг из себя визгливое стрекотание.

Существо отскочило в тень. Оно явно было недовольно сопротивлением добычи. Эрнст внимательно слушал: когти перебрали по стволу дерева вверх, скачком впились в соседнее и затаились. Надеяться на то, что нечисть испугалась и сбежала, было бессмысленно: хоть фьори не отличались свирепостью, силой и размерами, все же упорства и терпения им хватало, они могли гнать добычу многие часы, прежде чем выпадал удачный случай добить ее.

Когти царапнули древесину в прыжке, но промахнулись и вонзились в землю. Нежить завизжала, вновь прыгнула и вновь промахнулась. Жеребец отчаянно забил передними ногами и заржал: он был в ужасе, главное оружие фьори действовало безотказно. Запрыгнуть на коня и затоптать серое тельце было невозможно - животное было неуправляемо.

Эрнсту пришлось несколько раз отразить удары когтистых лап, прежде чем он смог атаковать в ответ. Меч впился в мясо и отрубил одну руку. Фьори жалобно взвизгнул, пошатнулся, но бросился вперед, не желая сдаваться так легко. Передвигаться на трех конечностях было неудобно, наносить удары одной - тем более. Мужчина развернулся и с размаху рубанул мечом по спине существа. Хрупкие кости сломались под лезвием, плоть разорвалась, и тельце, разрубленное пополам, рухнуло к ногам Эрнста. Глаза потухли и подернулись пленкой.

Мечник отер выступивший пот рукавом и убрал меч в ножны. Мушки-тревоги умерли вместе со своим хозяином. Конь еще несколько раз фыркнул и успокоился. Мужчина брезгливо оттащил труп подальше от места ночлега, вытер руки и вновь сел между корнями дерева.

Сонливость исчезла. Одного только Эрнст не мог понять: фьори обладают скудным, но все же интеллектом и способны отличить легкую добычу от потенциально опасной. Почему же этот напал на него? Вообще, подобные вопросы мучили его уже около недели: нежить буквально сходила с ума. Нападала днем, не страшилась огня, не следовала банальному инстинкту самосохранения. Твари будто чувствовали приближение чего-то, что сможет их защитить, и осмелели до неприличия.

Мужчина облокотился на выдававшийся из земли огромный корень и задумался. Не раз на трактах он встречал юродивых, самозабвенно, будто глухари, возвещавших о конце света. В храмах становилось больше прихожан, священники обращали в культ Бога все больше народа. Все будто помешались, лишь немногие сохраняли спокойствие. Что-то надвигалось. Что-то злое, от чего на душе скреблись кошки.

Но пока оно только надвигалось, а не было данностью, Эрнст отбросил дурные мысли и заснул.

\*\*\*

Утро разбудило его щебетанием птиц и солнечными лучами, пробивавшимися сквозь листву. Мужчина поднял голову и распрямил спину. Жесткие корни дуба врезались в его кожу противной болью и ноющей тяжестью. Эрнст поднялся, пытаясь размять затекший позвоночник. Увы, это мало помогло, зато все захрустело, как хворост. Увидев, что хозяин проснулся, конь фыркнул и топнул копытом. Ему хотелось уже размяться.

- Что? Застоялся? – Путник потрепал животное по холке и позволил облизать ладонь. – Ну, потерпи немного, сейчас соберусь – и в путь.

Эрнст свернул подстилку и затолкал ее в сумку. Достал из другой пару ломтей хлеба, перекусил, затоптал кострище. Обычное утро, ничего нового. Так начинался каждый его день, и то, что для других казалось опасной, но романтичной экзотикой, для него стало опостылевшей рутиной, не несущей никакого вдохновения. Лишь усталость, боль в затекших конечностях и ссадинах и бесконечные версты дорог. Он запрыгнул в седло и повелительно причмокнул. Копыта зашуршали по опавшей листве, а через пару минут уже бодро отстукивали дробь по каменистому тракту в направлении «куда глаза глядят».

В этот раз глаза глядели в сторону ближайшего селения: заканчивались деньги и припасы, а у крестьян всегда найдется пара-тройка «монстрюг, шо по ночам шастають та честному люду жить не дають», за которых они готовы заплатить сотню-другую монет и сверху еще баранью ляжку положить.

Однако встречались и те, кто гнал чужака взашей. Детей заводили во дворы, запирали калитки, злобно и с опаской смотрели из-за заборов. В таких селеньях еще свежа была память о наемниках, и рассчитывать на помощь не приходилось. Лучше было как можно скорее проехать через деревню и оставить ворота далеко позади. Эрнст не винил этих людей, ему было жаль их. Жаль их души, растоптанные копытами боевых коней и спаленные жаром факелов. Жаль их способность доверять, пробитую арбалетными стрелами и исполосованную кинжалами и мечами. Это были уже даже не люди, а лишь мешки с костями, озлобленные, подавленные, обреченные всю свою жизнь проклинать все, что находилось за околицей.

Тракт тянулся унылой коричневой лентой куда-то за горизонт, солнце поднималось все выше. Оно было холодно и тускло, будто светило из-за огромного стеклянного купола, с севера на диск наползали облака. Мужчина взглянул на него и поежился. Всего пару недель назад дороги были заполнены подводами, доверху груженными зерном, корнеплодами и прочими дарами земли, по обочинам тянулись полосы зеленых трав, деревья приветливо качали густыми кронами. Сейчас же все было пусто, а по бокам тянулся унылый желто-бурый пейзаж.

В этой провинции осень наступала быстро и тянулась долго, как и весна. Природа нехотя увядала и нехотя возрождалась. Но винить ее было не в чем: близость к границе с варварской Аркхарией и обилие горных хребтов никак не способствовали хорошему настроению и жизнерадостности. Аркхарцы нападали на все селения, до которых только могли достать, не попавшись на глаза военным силам Нимлиса, а в настоящее время их отсутствие играло им на руку, так что они заходили все глубже и глубже (междоусобица выгрызла большинство регулярных войск, брошенных на борьбу с восставшими князьями и конкурентами, а здешние феодалы свои личные отряды предпочитали держать при себе, на всякий случай).

Но кроме набегов варваров и наемников, местные испытывали трудности и с земледелием. Каменистая, почти бесплодная почва не позволяла выращивать ничего, кроме картошки да репы, ранние холода выбивали большинство посевов. Все культуры сюда привозили из других частей страны и драли за них невообразимые цены. Единственным спасением было разведение овец и коз – единственных животных, более-менее комфортно чувствовавших себя в этом унылом, почти разоренном краю.

Эрнст как раз ждал, пока стадо пересечет тракт, следуя за пастухом в поисках пригодного пастбища. Блеяние сотни животных отдавалось эхом в холодном воздухе, все больше и больше нагоняя тоску на всадника. Что-то неуловимо витало вокруг него, упрашивая поскорее убраться отсюда в более приветливые места. Но делать было нечего, мужчина тронул поводья, устремляя жеребца вперед по тракту.

Через пару часов начался дождь. Он въедался в почву, размывая дорогу, и вскоре лошадь начала поскальзываться на грязи. Пришлось ехать медленнее, чтобы Медок не упал и не сломал ногу. Плащ из гаргарской ткани не промокал, так что за простуду можно было не беспокоиться – она не грозила. Но вот боевой дух окончательно улетучился: и без того тоскливый пейзаж превратился в размытую серо-коричневую кляксу и напоминал пятно грязи на лохмотьях нищего.

Еще спустя полчаса налетел пронизывающий ветер, и от него спасения не было даже в гаргарском плаще. Этот народ, облюбовавший дождливый, но теплый Тармир – край озер и болот, слыхом не слыхивал о холоде и зиме, так что их одежда была тонкой, как ажурные чулки проституток. Простуда все же стала реальной перспективой. Ехать стало еще труднее, прибытие в село отодвинулось где-то на два часа.

\*\*\*

Когда в мутной водной пелене замаячили очертания забора, окружавшего деревню, Эрнст окончательно продрог и едва мог двигать конечностями. Медок, уставший месить грязь и уныло свесивший мокрый хвост, начал рваться вперед, едва заметив селение. Пришлось его осадить, иначе он мог споткнуться на первой же кочке.

Частокол, медленно приближавшийся сквозь воду, был хлипким и служил скорее для обозначения пределов села, чем для защиты. Покосившиеся бревна, кое-где прореженные дырами и начавшие подгнивать, торчали во все стороны под всеми возможными углами. "Интересно, - подумал путник, - сколько выпили те работяги, что водружали их на место?". Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что виноват был не зеленый змей, а наемники: из дерева повсюду торчали обломки стрел, зияли шрамы от топоров и тарана.

О хорошем приеме пришлось забыть, но сворачивать с дороги было поздно. Медок опасливо процокал по поваленным воротам и втянул носом воздух. Пахло гарью и мертвечиной, зловеще и сыто каркали вороны. Аркхарцы (только на их стрелах наконечники зазубренные) побывали здесь максимум пару дней назад.

Цоканье копыт привлекло внимание выживших: из маленького домишки, самого целого из всех остальных, вышел старик. Одна рука его была перевязана, вторая сжимала вилы с обломанным черенком.

- Ты кто такой? - сиплый голос чуть подрагивал от страха, боли и злобы. - Решил поживиться после горняков? Думал, всех вырезали, а тебе добра оставили? Убирайся отсюда! - Вилы просвистели всего в нескольких сантиметрах от бока коня, заставив того испуганно заржать.

- Что же ты, старик, вилами в честного человека кидаешься? - Эрнст потрепал Медка по холке и покосился на орудие труда, застрявшее в заборе противоположного дома.

- А почем мне знать, честный ты, иль нет? Уходи из деревни, и без тебя натерпелись. - Старик зашел обратно в дом, громко хлопнув дверью.

Мужчина постоял еще немного, развернул жеребца и решил поискать хатку поцелее, чтобы переждать дождь и переночевать, если непогода не утихнет до заката. Рискованно было оставаться в селе, уцелевшие во время набега крестьяне могли напасть. И даже не потому, что странник сделал им что-то плохое, а просто чтобы перестраховаться. Он чувствовал себя самоубийцей, но выбора не было: если с людьми можно договориться, то с природой - нет. С другой стороны, возникал вопрос, а остались ли здесь люди, или в том домике ютилась горстка напуганных, забитых, окрысившихся зверьков, которые так до конца своей жалкой жизни и будут бояться пришельцев?

Эрнст отогнал мрачные мысли и, привстав на стременах, осмотрелся. Большинство хижин обуглились, крыши провалились, у некоторых даже упали стены, дверей нигде не было, а если и были, то болтались на петлях, поскрипывая в такт порывам ветра. Плутания между домами, однако, дали свой результат: погреба, как и предполагалось, уцелели. Аркхарцы, что степные, что горные, больших домов не строили и подвалами не пользовались, так что во время побегов о них даже и не задумывались.

Выбрав тот, что на вид был покрепче, путник сломал замок и спустился в сырой сумрак. Стены казались надежными, затопление погребу не грозило, в углу осталась бочка с квашеной капустой и ведро с водой. Около дальней стены было сухое место, где можно было обустроить лежанку, а старые полки пошли на костер. Удовольствовавшись результатом, Эрнст вышел наружу. Нужно было увести коня из-под дождя и спрятать так, чтобы местные не нашли. Благо, дом, в подвале которого обустроился странник, был более-менее целым, во всяком случае, уцелели все стены и крыша, хотя внутри царил полный хаос. Высокие двери и потолки позволили Медку комфортно разместиться внутри, а отсутствие окон спрятало его от посторонних глаз. Как показалось Эрнсту.

Едва он вышел из хижины, как из пелены ливня перед ним появились несколько людей. Одежда их была изорвана, кое-где виднелись пятна крови, в руках было нехитрое оружие вроде давешних вил. Настроены они были решительно и не очень дружелюбно. Вперед вышел широкоплечий детина, грозно потрясавший здоровенным поленом, хотя по виду оно больше напоминало небольшое деревце.

- Ты чаво эт по чужим хатам шаришься?

- Я всего лишь искал, где переждать дождь и переночевать... - начал было мечник, но осекся: оправдывайся - не оправдывайся, а мужик не поймет.

- Поищи-к ты его в другом месте, паренек. - Бревно картинно подскочило в воздух и приземлилось на другую ладонь.

- Да где же это я его искать буду? До другой деревни пять верст пути, а по такой погоде я туда и к завтрашнему утру не доберусь. - Эрнст все же решил поспорить с крестьянами: бревно, вилы и пара лопат довольно хилая альтернатива закаленному мечу.

- А почему эт меня это волновать должно, а? - Детина шагнул вперед, поигрывая мускулами.

- Будьте людьми. Я неделю был в дороге, ночевал в лесу, ел черствый хлеб... - попытался давить на жалость странник, про себя подумав, что давить вроде и не на что.

- Ну дык сам выбрал.

- Мое село разорили, как и ваше. Мне пришлось странствовать...

- А как же, расчирикался тут. Так мы тебе и поверили! - Визгливо прикрикнул тощий мужичонка из-за спины сотоварища.

- Ну не верьте. Мне-то что? - пожал плечами Эрнст, многозначительно покосившись на рукоятку меча, выглядывавшую из-под плаща.

- Ты на железяку свою не зыркай, а то мы тебе так позыркаем, что родная мать не узнает. - Пригрозил третий из компании.

- Попробуйте. - Мужчина сложил руки на груди и вальяжно облокотился на косяк.

- А ну хватит! - Откуда-то из мутного воздуха возникла фигура, в которой он опознал «приветливо» встретившего его старика. Видимо, это был староста: вышибалы почтительно отступили перед ним и опустили импровизированное оружие. Только детина с бревном остался стоять, где был.

- Воська, успокойся, пока никто не покалечился.

- Странные у вас тут порядки: то вилами кидаетесь, то от своих же спасаете... - протянул Эрнст.

- Я все еще тебе не рад. Но раз уж зла ты нам не чинишь да сам через набег прошел, так уж и быть - оставайся до утра. Но чтоб на рассвете духу твоего здесь не было! - Старик кивнул односельчанам, и процессия ушла обратно в дождь.

Странник облегченно вздохнул. Он слишком устал и замерз, чтобы вступать в нечестную драку, гораздо нужнее были ему еда и отдых. Обольщаться, впрочем, не стоило: благодушие старосты могло смениться слепым гневом в любой момент, достаточно было даже не так стоящей скамьи. Мужчина искренне не понимал, почему он вообще разрешил чужаку остаться в деревне и остановил импровизированный отряд полиции.

Но пока все было относительно спокойно, нужно было пользоваться этим спокойствием. Эрнст спустился обратно в погреб и сел на лежанку. Продрогшие конечности тут же отозвались болью и противной усталостью, заставив поморщиться. Он аккуратно отстегнул меч от пояса, положил рядом; плащ, абсолютно сухой, свернулся в подобие подушки, запасная накидка послужила одеялом.

Сырой воздух подвала, набухший затхлостью и плесенью, не способствовал сну. От него, казалось, не было спасения нигде: ни на холодном полу под тонким покрывалом, ни на пуховых перинах под стегаными одеялами. Этот воздух словно был живым существом, со своим рождением, своей историей и своей смертью. Он вдавливал влагу в мозг мужчины, будто хотел затопить его мысли, растворить их в себе.

Маленький костерок, трепыхавшийся рядом с лежанкой, отчаянно боролся за каждую свою искру, отдавая маленькие кусочки тепла страннику, подбросившему еще несколько досок в огонь. Тот радостно затрещал, разгоревшись сильнее. Волна тепла обдала тело Эрнста, отгоняя сырость и холод, наполняя странным умиротворением. Она будто создала в этом царстве водяной дымки маленький уголок уюта и безопасности.

Ловя этот момент безмятежности, странник, продрогший, уставший, потерянный вдали от дома, схватился за ускользающую ниточку сновидения и погрузился в зыбкое, долгожданное забытье.

\*\*\*

С небольшого балкона, прилегавшего к тронной зале, открывался вид на сумрачную равнину, простиравшуюся до самого горизонта. Он знал, что это лишь видимость, ведь он сам ее создал. Когда он пришел в эти земли, здесь была только Мерзлота, ворота которой чернели вдали тонкой полоской.

Рожденный Тьмой, он стал наместником Ее владений. Так все и начиналось: Тьма и Свет. И обрывки мироздания, которые они создали для себя. Потом первая изрыгнула его, а второй – бога. И новорожденные были равны между собой, пока одному из них не пришла в голову мысль создать новые игрушки. Так появились люди. И бог оставил «друга», ушел править новым миром, вобрав в себя Свет, став самим Светом.

Он же хотел остаться на краю вселенной, один, в тишине и покое. Но Тьма не пожелала отставать и создала Мерзлоту, демонов и растворилась в нем. Теперь Он был Ее воплощением и мог управлять всем, что было когда-то подвластно Ей. Но эта власть была Ему в тягость так же, как и бесконечная борьба бога против него, которая из извечной борьбы Тьмы и Света превратилась в дележку территории. Ангелы проповедовали рай после смерти с адом на земле, демоны соблазняли раем на земле с адом после смерти. Бог самозабвенно плодил людям испытания, являлся во снах пророкам, поощрял верных ему, с эгоистично-детской радостью принимал подношения. А Он...

А Он просто хотел покоя. Ему не нужны были все эти черные курицы и младенцы, заковыристые заклинания, о которые Он сам не раз ломал язык. Всю эту бутафорию придумали демоны высших рангов, чтобы запугать людей и просто понимать, кто кого призывает. Не более того. Да даже сами ранги придумали сами демоны, мол, у ангелов есть, а мы чем хуже?

Он хотел бы вечно вот так стоять на балконе, созерцать бесконечные сумерки, ощущать на коже ветер и слышать лишь бряцание золотых амулетов на мантии. Хотел бы любить и быть любимым, дружить и быть другом. Всего того, что было дано людям, но чем они не пользовались. Дьявол, воплощение Тьмы, сосредоточие Зла, хотел чувствовать...

От раздумий его отвлек голос Самаэля - его советника и, возможно, единственного друга.

- Мой лорд, Ваш совет был созван. Все ждут только Вас.

Он обернулся и оглядел демона с ног до головы. На нем, как обычно, была красная, расшитая черной нитью мантия, кожаный костюм, выгодно подчеркивавший его подтянутое, мускулистое тело. На голове сверкали, пробиваясь сквозь густую белую шевелюру, небольшие рожки, за спиной виднелись аккуратные крыла летучей мыши. За исключением этого, облик Великого Герцога и Главнокомандующего Армией Тьмы был вполне человеческий.

- Ты никогда не меняешься...

- Издержки должности, мой лорд. Вы назначили меня ответственным герцогом за отслеживание ситуации в мире людей, а их доверие завоевать можно лишь, если выглядишь, как они.

- Да, знаю.

- Вы, впрочем, тоже не брезгуете человеческим обликом, мой лорд. - Самаэль было покосился на будто выточенное из мрамора лицо своего господина, как вспомнил об этикете и отвел глаза.

- У меня есть на то свои причины, герцог. - Он сверкнул глазами в сторону советника, но видя его смущение и страх, смягчился. - Не бери в голову. Причуды власть имущих, сам знаешь...

- Ну разумеется, - почтительно склонился демон, открывая дверь балкона и пропуская начальника мимо себя. "Все же, это не самый худший вариант, который мог меня ожидать", - подумал герцог и шагнул в тронную залу.

Совет расположился за длинным столом, вынесенным специально для очередного заседания. От этой официальности и бюрократии, которыми так славились "божественные творения", его выворачивало. Он с радостью бы все это упразднил, но как пастух не может обойтись без своей своры, приглядывая за стадом, так и ему был необходим Совет, а демоны, входившие в него, были склонны ко всей этой бутафории.

Стоявший в зале гомон смолк, как только он перешагнул через порог. Все встали, склонившись чуть не до земли, Лилит - единственная женщина в Совете, - же осталась сидеть, стреляя глазами то на герцога, то на повелителя. Последний небрежно махнул рукой, разрешая всем сесть, и опустился на трон.

- Добрый вечер, господа. Надеюсь, вы понимаете, зачем наш возлюбленный властелин собрал вас сегодня? - Первый советник не торопился занять свое место подле господина.

- Ну, уж точно не затем, чтобы слушать тебя, Самаэль. - Лилит закинула ноги в изящных туфлях на стол, демонстрируя всем бедра, показавшиеся в разрезе платья. Она давно метила на место советника и никогда не упускала возможности ему насолить или хотя бы разозлить его.

- Мне кажется, Ваши колкости, герцогиня, не уместны.

- Мне кажется, Вы, герцог, не уместны. - Передразнила его дьяволица.

- Хватит. - Он поднялся с трона. - Вы ведете себя, как человеческие дети. Это не достойно герцогов Ада.

- Просим прощения, мой лорд. - Откликнулись оба. Сколько бы они не препирались между собой, но страх перед начальством был сильнее.

- Самаэль, объясни господам советникам, зачем они здесь. - Он снова сел, откинувшись на спинку трона. Заседание еще толком не началось, а он уже хотел уйти отсюда. Куда угодно, лишь бы подальше от этого клубка змей, дерущихся за власть.

- Как Вам будет угодно, мой лорд. - Советник взял свиток, лежавший на столе, и развернул его. - Уважаемые, ни для кого не секрет, что ангельское воинство рыщет по земле в поисках избранника. Наши отряды так же не отстают. Верно?

- Так точно, герцог. - Отозвался Агарес, глава адской разведки.

- Хоть это и на пользу нашему народу, но вот на, так сказать, внешнюю политику это влияет. Видя наших посланников среди людей, ангелы затаскивают в ряды верующих все больше. Количество сделок падет, нам некем пополнять легион. - Самаэль остановился, осматривая притихших демонов. Каждый из них осознавал, что как только найден будет избранник, начнется война против Рая, и не важно, кто найдет его первым. Армия должна быть готова в любой момент выступить, а если в ней будет недостаточно солдат - крах неизбежен.

- Давайте подумаем людскими мерками. За год, сколько было сделок? - советник повернул голову к смущенному Мефистофелю.

- Два миллиона семьсот тысяч двести пятьдесят одна, герцог. - Ответил тот, нервно ковыряя когтем волосатой лапы ножны своего меча.

- А сколько душ собрали ангелы?

- Два миллиона семьсот тысяч двести пятьдесят три, герцог. - Мефистофель понизил голос, но вместо тихого, робкого ответа, глотка зверя исторгла рык, отчего демон смутился ещё больше.

Он посмотрел на ответственного по сделкам слегка исподлобья. Семеро из десяти советников, сохраняя черты своего происхождения, старались придавать себе более-менее человеческий облик, зная, что речь так гораздо внятнее и легче поддается интонационным изменениям. Оставшиеся трое так кичились своей природой, что предпочитали сохранять истинное обличье. Он привык к их рыку, тяжелому звериному сопению и периодически капавшей с клыков слюне, но порой наружу всплывало отвращение к их безобразному виду.

Мефистофель будто съежился под тяжелым взглядом императора. Остальные затаили дыхание, даже Лилит не осмеливалась спустить очередную шуточку.

Он отвел глаза, кивнул Самаэлю.

- Итак. У ангелов на две души больше. Вы понимаете, что это значит? На место одного святоши придут двое, в то время как одного грешника заменить будет некем. А это может решить исход битвы, господа. - Первый советник постучал пальцами по столу. - Я слушаю ваши предложения, советники.

Тронная зала погрузилась в молчание. Никто не осмеливался даже дышать, не говоря уже о том, чтобы высказать свое мнение. Он оглядел каждого демона, отвернулся. Его глаза наткнулись на окно, за которым были его сумерки, его поля и пастбища, его Свобода. Тут же захотелось бросить это никому ненужное сборище лицемеров, оставить все на Самаэля и просто уйти. Без разницы - куда. Просто идти по бесконечным просторам, только для того, чтобы идти...

- Мы можем послать суккубш... - робкий голос Вельзевула нарушил тишину.

- И оставить мой замок без слуг? - тут же взъелась Лилит.

- Герцогиня, личный комфорт - ничто перед опасностью, которая грозит нашему господину.

- Вы правы, но большая часть моих девочек и так славно потрудилась в свое время, они заслужили немного отдыха.

- Тогда пошлем инкубов, женщины тоже падки на наслаждения.

- И мой замок останется без чернорабочих, - фыркнула Лилит и сложила руки на груди.

- Пошлем и тех, и тех. - Он оборвал назревавший конфликт. - Герцогиня, вам придется найти других слуг, благо, чертей в Турне предостаточно.

С Ним Лилит спорить не осмелилась.

- У Вас все, советник? - Обратился Он к Самаэлю.

- Да, мой лорд.

- Тогда собрание окончено. Мефистофель доложит мне через человеческий месяц.

Все встали, поклонились и вышли из залы.

Он растянулся на троне, устало подперев голову рукой. Домовые-уборщики, оказавшиеся весьма полезной нежитью, в мгновение ока унесли стол и стулья, поварята принесли небольшой обеденный столик, подали еду и выпивку. Он взял кубок, осушил залпом, даже не почувствовав вкус своего любимого гномьего рябинового вина, настоянного в хрустальных бочках.

- Вы устали, мой лорд? - Самаэль, все это время молча стоявший у трона, позволил себе сесть на поданный стул.

- Не то слово. - Он откинулся на спинку трона, закрыл глаза. - Знаешь, хорошо бы не было никакой битвы, просто пусть придет и убьет меня, раз уж пророчество не изменить. Зачем столько лишней мишуры из-за смерти одного запаршивевшего создания?..

- Мой лорд, Вы о себе слишком низкого мнения. Человек должен будет убить воплощение самой Тьмы. Ради такого можно и повозиться.

- Угощайся, - вскользь бросил Он, подавая второй кубок советнику. - А вообще, ты не прав. Людей часто недооценивают. Они слабые, желчные, двуличные. Если так судить, то любой человек, даже самый безгрешный, оказывается хуже распоследнего черта-золотаря. Но у них есть то, что не дано ни одному демону и ни одному ангелу. У них есть дружба, любовь, ненависть, страсть... Все то, что и делает их людьми. Они хитрые, изворотливые, они умеют выживать, в то время как мы, что те, что другие, - Он показал на потолок, - премся напролом, бросаемся грудью на баррикады, отстаивая права кто матери, кто отца, забыв уже, почему они боролись друг с другом... Я устал, Самаэль, устал от этой лжи, ведь мы врем сами себе. Это не ваша битва. Это битва меня и бога. Тьмы и света. Не ваша. Вы здесь совершенно ни при чем. - Он поднял глаза, посмотрел прямо в зрачки советника. - Обещай мне, что если тебе будет грозить опасность на поле боя, если тебе даже покажется, что ты можешь умереть там, среди этой демоно-ангельской кучи мяса, - обещай, что ты сбежишь.

- Но господин, это достойно трусливых чертят...

- Самаэль, обещай мне, что ты спасешься пусть даже ценой предательства армии. - Его руки впились в плечи демона так сильно, что побелели костяшки. Тот даже не подал вида.

- Если Вы так этого хотите, то я обещаю.

- Поклянись мне, Самаэль, Первый Советник, Верховный Герцог и Главнокомандующий Легиона. - Он сжал пальцы еще сильнее.

- Клянусь, мой лорд. Клянусь Мерзлотой и всеми ее исчадьями.

Он отпустил плечи демона, устало уронил руки, закрыл ладонями лицо.

- Мой лорд, мне уйти? - Герцог озабоченно нахмурился.

- Да, если не сочтешь это грубостью с моей стороны.

- Не беспокойтесь, я все понимаю.

Демон вышел из залы. "Не хотел бы я оказаться на его месте. Впрочем, может его смерть и к лучшему..." - подумал он, захлопывая за собой тяжелую створку двери...

\*\*\*

Эрнст проснулся от пробиравшей до костей промозглой сырости. Костер потух, обугленные головешки уже успели остыть, холодный пол колкими иголками вгрызался в бок через лежанку, в щели подвальной двери сочился жидкий свет восходящего солнца.

Мужчина тяжело сел, осмотрелся. В памяти смутно всплыли из потоков дождя события прошлого вечера. Рассвет уже занялся - нужно было уезжать, пока крестьяне вновь не нагрянули с претензиями по порче имущества. Собрав вещи, он вылез из подвала и брезгливо ступил на размытую в непонятное грязное месиво землю.

Дождь утих, облака поредели, но воздух оставался холодным и сырым, пропахшим ливнем и лужами. Это было бы довольно приятное осеннее утро после ночной грозы, если бы не запах мертвечины и громкое карканье воронья. Эрнст поморщился, тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. Пора было выводить коня из импровизированного стойла.

Странник вошел в дом, встреченный радостным ржанием. Изрядно пожеванная соломенная перинка сдала Медка с потрохами: этот с виду неказистый конь умудрялся найти себе еду где угодно и в каком угодно виде. Он тут же уткнулся бархатистым носом в плечо хозяина и подставил янтарную шею, в надежде, что ее погладят. Эрнст улыбнулся и потрепал скакуна по холке. Он еще никогда так остро не осознавал, что тяжелое лошадиное дыхание под ухом - это самый родной и самый близкий для него звук на протяжении вот уже пяти лет, и что если вдруг с Медком что-то случиться, то не останется ничего, что бы удерживало его в этом мире.

Мужчина тяжело вздохнул и стал седлать скакуна. Сейчас не то время, когда можно размышлять о смысле жизни.

Через полчаса Эрнст уже подъезжал к околице. В сумке лежал небольшой бочонок с квашеной капустой, набранной в том же подвале, и кусок копченого мяса, случайно найденный в ларе под печкой. Еды хватит на пару недель, то есть на перегон до более приветливых мест вроде Урвана или Хортиции. Обе провинции находились в глубине страны и управлялись довольно влиятельными дворянами, так что набеги пока обходили их стороной.

Грязь после ливня еще не высохла, и Медок брезгливо хлюпал по коричневому месиву, кое-где увязая по бабки. Путь предстоял длинный: кроме той деревни, которую он только что покинул, в этой стороне селений больше не было - их все разорили аркхарцы. Эта была последней.

В спину вдруг пахнул холодок, будто Эрнст оставил за спиной склеп. Собственно, так оно и было. Те выжившие, что остались в деревне, были обречены на смерть. Их было не так много, еды - тем более, они были вымотаны, ранены, погребены под отчаянием. Мужчина поежился. Он вспомнил свое село, вспомнил, как оставлял его. Холодок был таким же, как тогда...

\*\*\*

К обеду облака расползлись, уступив место блеклому солнцу. Стало теплее, но не суше, копыта Медка все еще хлюпали по лужам. Тракт был пуст, насколько хватало глаз, по бокам тянулись выцветшие, рыже-коричневые деревья, уныло щебетали редкие воробьи. В общем, пейзаж был более чем невеселый, и внезапно нагнавший его караван стал приятным отдыхом для глаз.

Крепенькие тяжеловозы тащили несколько подвод, на первой из которых сидел довольно упитанный купец, по бокам на племенных жеребцах гарцевала охрана. Эрнст вильнул в сторону, пропуская процессию вперед. Но видимо, недостаточно быстро.

- А ну посторонись! - прикрикнул на него начальник всадников, рослый мужик. - Развелось бродяжек...

Странник заставил Медка сойти на обочину и остановиться. Его взгляд скользнул по подводам и остановился на одной из них. Из-под парусины торчала огромная, когтистая лапа горной мантикоры. Его губы дернулись в отвращении и усмешке: тушу везли какому-нибудь феодалу. Шкура пойдет на шубу, когти - на каблуки для туфель женушки, яд из скорпионьего хвоста - на снадобья от ревматизма, львиная голова с небольшими рожками появится над камином гостиной, как свидетельство боевых подвигов хозяина, ни разу в жизни не бравшего в руки ничего тяжелее серебряного ножа для мяса.

Презрительная гримаса не ускользнула от глаз бдительного охранника.

- Чего ты морщишься, бродяжка? Мантикоры испугался? Или хочешь прочитать лекцию про истребление безопасных видов? - Он картинно потряс мечом. - Только открой рот - и пикнуть не успеешь, как твоя голова будет в грязи валяться!

- Я не хотел вас обидеть, господин. - Эрнст почтительно склонил голову. - Лишь подумал, какой ужасной тварью была эта мантикора.

- Правильно подумал. - Фыркнул всадник.

Тут в кустах раздался хруст и тихий писк. Спор мигом позабылся, все выхватили мечи, приготовившись к атаке. Путник, стоявший ближе всего к кустам, спешился, мягко начал обходить заросли. Ветви покачнулись, захрустели, и к его ногам выполз детеныш мантикоры. Он жалобно мяукнул, поджав хвост, и принюхался. Мяукнул чуть громче и посмотрел в сторону повозки.

Ухо у него было порвано, на мордочке запеклась струйка крови. Сейчас он меньше всего напоминал гордое животное, больше походя на потерявшегося в городских дебрях львенка. Детеныш пошел было к подводе, но прямо у него под носом в землю воткнулся арбалетный болт. Он взвизгнул, отпрыгнул назад к кустам.

- Вы убили его мать. - Эрнст изо всех сил старался сдержать свой гнев. Он мог бы понять, если бы туша в подводе была тушей самца. Он мог бы понять, если бы там была бездетная самка. Но уж чего он точно не мог понять, так это слепую человеческую жадность, способную убить самку с детенышем.

- А тебе-то что? Будешь нас отчитывать? - Буркнул купец. - Убить гаденыша. Не хватало еще, чтобы он до самого города за нами тащился.

Начальник охраны спешился, пошел к львенку. Меч свистнул и с громким лязгом опустился на меч Эрнста.

- Не позволю. У вас есть добыча, за которую вы получите неплохие деньги. Оставьте его в покое.

- Да ты что, с ума сошел? Если он придет в город, он же всех там перебьет! - Стражник надавил на меч, но руки странника даже не дрогнули.

- Ему нет еще и полугода. Он может убить разве что крысу или кошку. Уходите. Не заставляйте меня делать то, о чем я пожалею.

- Не смей мне угрожать, щенок! - Лезвия мечей скользнули друг по другу с противным лязгом.

Противники встали в стойку. В наступившей тишине львенок жалобно мяукал, зовя мать, которая уже никогда не смогла бы к нему прийти. Этот плач, напоминавший похоронное пение, тяжелыми колоколами отдавался в ушах Эрнста.

Мантикора или человеческий ребенок - какая разница? Для всех живых существ потеря родителя - это самое болезненное, что можно испытать в жизни. И можно ли доставить эту боль созданию лишь по тому, что оно отличается от тебя, лишь по тому, что оно мыслит не так, как ты? Скажи мне, стражник! Можешь ли ты взвалить на себя эту ношу, можешь ли взять на себя этот грех? Сможешь ли ты, презренный человек, спать по ночам, зная, что лишил этого маленького львенка сначала смысла жизни, а затем и самой жизни? Ответь мне, стражник!

Эрнст не замечал, что говорит вслух. Мысли текли через него, как течет вода сквозь пальцы. Самозабвенно, совершенно отойдя от осознания реальности, он говорил. Говорил то, что чувствовал, то, что хотел сказать. Он сам стал мыслью, потоком эмоций, не скованным рамками человеческого тела и разума, чистой и не запятнанной внешним миром рекой энергии.

Он увидел, нет, почувствовал, как эта энергия, как он сам, вливается в меч, наполняет его силой. Лезвие окутал мягкий, цвета индиго свет, выдернувший из общей картины мира руки и лицо Эрнста. Стражник с ужасом смотрел на представшую перед ним картину: мужчина, мгновения назад был лишь сумасшедшим незнакомцем, вставшим на защиту нежити, сейчас был прекрасным воином, излучавшим столь великолепную энергию, что противостоять ей было просто невозможным. Лицо его преобразилось, черты стали более благородными, глаза сияли белизной.

От страха дерзкий стражник выронил меч и упал на колени. Руки его тряслись, взгляд застилали слезы. Взрослый мужчина в мгновение ока превратился в жалкое пресмыкающееся существо.

- Демон! - Крикнул кто-то из отряда. Арбалетные болты со свистом взрезали воздух, но не достигли цели - меч Эрнста сбил их в каких-то мгновениях от лица странника. Страх, воцарившийся в душах до этого грозных воителей, заставил их с воплем отчаяния бросить оружие на землю.

Путник почувствовал, как из него вырастает нечто огромное, сияющее. Нечто, что было вне этого мира, вне этого времени, что до сего момента он и вообразить не мог. Ему вдруг представился огромный, изготовившийся к нападению дракон. Эрнст никогда их не видел вживую, но только это животное было для него способным на такую неистовую мощь. Дракон глубоко вдохнул, вытянул вперед длинную, украшенную гребнем шею, и из раскрытой пасти полилось ревущее пламя, испепеляющее все и вся на своем пути. Зверь закрыл рот и растворился в холодном осеннем воздухе.

Эрнст выронил меч из рук и потерял сознание.

\*\*\*

Он очнулся от прикосновения чего-то мягкого к своей щеке. Мужчина тяжело открыл глаза и увидел детеныша мантикоры, трущегося о его лицо. Тот насколько мог радостно мяукнул и ткнулся мордочкой в плечо путника.

Эрнст сел и потер лицо руками. Он совершенно не помнил, как упал в обморок и что произошло перед этим. В голове вертелись обрывки образов: подвода с мертвой мантикорой, ее львенок, внезапный прилив сил, страх всадников и внезапно накатившую темноту. Все мешалось в одну неопределенную кучу, которую еще только предстояло разобрать. Определенно мужчина мог сказать пока лишь одно - произошло что-то, что выходило за рамки привычной ему жизни.

Холод от земли начал пробираться под одежду, но странник не обращал на него внимания. Он должен был понять, что произошло и как ему с этим быть. Главное сейчас - не потерять голову и не поддаваться панике. Что бы это ни было, этого уже нет. Но не факт, что не будет, буркнул голос где-то в голове.

Так, встать, подойти к Медку, взобраться в седло, направиться дальше по тракту. Начало плана было идеальным, если бы не одно но. Медок упорно не хотел даваться в руки. Видимо, случившееся его напугало, нервозности добавляли и обугленные доспехи в кучках пепла, и он беспокойно бил передними копытами, отфыркиваясь и пятясь назад от хозяина.

- Эй, хватит. Это же я, - Эрнст протянул руку и дотронулся до шеи коня. Животное заржало, но заставило себя принюхаться. Знакомый голос и запах успокоили его, и он уткнулся теплым носом в ладонь мужчины.

Сзади послышалось тихое мяуканье. Точно, львенок. Путник развернулся к нему и посмотрел в желтые глаза. Детеныш мягко прыгнул, махнув еще неокрепшими крылами, и приземлился прямо под ноги своего спасителя. Тот смотрел, как маленький комочек шерсти трется об него. Наклонился, провел рукой по голове, увенчанной небольшими рожками, по спине между крыл, коснулся скорпионьего хвоста. Самец, месяца три-четыре, уже размером с крупную собаку. Такой спутник обеспечит спокойные ночи в лесах, поможет в охоте на нежить, нагонит страху на особо придирчивых забияк. Хорошо бы было взять его с собой, учитывая то, что как раз сейчас он вступает в активный рост и уже через несколько недель будет доставать Медку до живота. Но чем его кормить, да и сможет ли он приспособиться к равнине?..

Львенок продолжал тереться о его ноги, тихо мурлыча. Видимо, его не особо волновало все произошедшее, только изредка он грустно поглядывал в сторону брошенной подводы...

- Ты шел за ней от самых гор... - Желтые глаза блеснули. - Пора прощаться, малыш. Нам нужно уходить.

Детеныш медленно подошел к трупу матери, потерся о холодный мех в последний раз. У мантикор был хорошо развит интеллект и были даже свои маленькие обряды провода умерших. Львенок расправил крыла, описал в воздухе три круга над телом, опустился и начал петь. Эта смесь мурлыканья и приглушенного рычания действовала успокаивающе, заставляя забыть о горечи потери и вообще обо всех проблемах.

Эрнст первый раз видел, как мантикора провожает почившего сородича, и зрелище это производило невероятное впечатление. Даже люди не могли передать столько эмоций, хотя были наделены гораздо более разнообразной речью. Холод, ветер, тусклое солнце, покачивающийся в такт своему пению львенок над умершей матерью, пустой тракт... Тяжесть сдавила все внутренности, сжав их в плотный комок печали.

Он очнулся от того, что наступила полная тишина. Львенок закончил петь и, понурив голову, возвращался к нему. Мужчина наклонился и почесал мантикору за ухом.

- Пора, малыш. - Эрнст вскочил в седло и повелительно причмокнул. Обдумать случившееся можно и позже, а пока что надо убираться отсюда.

Фигура всадника и крылатая тень рядом долго маячили в сером воздухе над трактом, пока, наконец, не скрылись за поворотом. Дорога вновь была пуста, ветер тоскливо выл вслед путникам...

# ГЛАВА 2. ПО ПУТИ

Душный смрад придорожного трактира распирал легкие Каргора всеми человеческими запахами, которые только можно было представить. Урожденный варкар, привыкший к временным лагерям, конюшням, бойням, никак не мог привыкнуть к людям. Эта чужеродная вонь давила на грудь, вызывая отвращение и приступы тошноты. Вообще человеческая раса для варкаров была чем-то невообразимым: маленькие, по большей части слабые, всю жизнь проводящие за стенами крепостей, выхаживающие больных младенцев, таскающих за собой раненных, а про их женщин и говорить нечего - либо тощие, как скелеты, либо разжиревшие, как свиньи на убой. Встречаются исключения, конечно, но тоже на любителя.

Варкары были полной противоположностью этим... выродкам. Гордые воители, высокие, мускулистые, большую часть жизни кочующие, отвоевывающие каждую новую стоянку у аркхарцев на южных отрогах гор. Однако были и те, кому приходилось уходить от своих. Кого-то выгоняли за предательство, кого-то оставляли позади из-за болезни и ран, а Каргор же был из тех, кто бежал сам. Бежал, потому что видел слишком многое. Потому что не мог согласиться со старейшинами. Потому что, даже будучи хорошим солдатом, имел понятие о чести.

И вот теперь он сидел где-то вдали от родных, от горячего солнца южных предгорий, от горных озер, в пропахшем людьми трактире, вслушиваясь в стук дождя за окном. Одинокий, но не утративший гордости. Изъеденный печалью, но не сломленный. Усталый, но по-прежнему сильный.

Жареный поросенок в его миске успел остыть, а пиво согреться. Впрочем, его это не смущало – все лучше, чем сухари и копченая баранина, которые Каргору приходилось жевать в пути. Чтобы как-то отвлечься от затопивших вдруг мыслей, он принялся за еду. Вкусно, ничего не скажешь. Хоть с готовкой у людей было все в порядке.

Воин покосился на свою кисть, когда-то загорелую, а сейчас приобретшую типичный для его расы голубовато-стальной цвет. Он привык к тому, что на него бросали взгляды исподлобья, привык к задирам, которые хотели проверить его силу, привык ко всем прелестям бродяжничества, привык к тому, что вокруг него всегда было пустое пространство в тавернах. Вот только тосковал по коричневому загару. Мужчина фыркнул: войну не пристало придаваться таким мыслям. Он продолжил трапезу.

Где-то за спиной заскрипела дверь трактира, пахнуло сырой землей и дождем. Застучали сапоги, остановились у его столика, и напротив сел молодой человек, рядом на лавку прыгнул детеныш мантикоры, выросший уже до размеров крупного волка. Каргор слегка удивленно приподнял брови.

- Не против? – бросил он варкару.

- Нет.

- Спасибо. Хозяин, мне барашка с картошкой и пива! – крикнул вновь прибывший посетитель вглубь зала. Получив утвердительный кивок, он вновь повернулся к столу.

Варкар вполглаза наблюдал за соседом. На вид лет двадцать - двадцать пять, обветренная кожа, грубые ладони, щетина, походный плащ, отчетливый запах коня от одежды. Путник, как и он сам. Первый человек, который разделил с ним стол за трапезой. Человек, да не совсем. Было в нем что-то неуловимое, что вселяло в воина уважение. Налет силы, которая открывается, лишь когда нужно, но чье незримое присутствие ощущалось так же, как дерево столешницы под руками.

Он перевел взгляд на львенка. Тот лежал на лавке, свесив хвост, и поглядывал в сторону миски с поросенком. Уже самостоятельный, но еще не способен ловить добычу крупнее себя без помощи. В горах мантикоры - обычное дело, за кочевыми племенами варкаров часто следует парочка, в надежде на легкую добычу в виде коз и овец или даже подачек особо раздобрившихся варкарок. Но на равнине, вместе с человеком... забавно.

- Хороший, правда? - Человек заметил заинтересованность варкара его питомцем и слегка улыбнулся.

- Здоровый, сильный. Если сумеешь приручить - послужит хорошую службу. - Варкар кивнул и глотнул пива.

- Уже убил одного гуля. - Путник погладил львенка по черной спине. Тот довольно зажмурился и громко замурлыкал. - Спас моего коня.

- Боевой. Где подобрал?

- Случайно нашел. - Человек на секунду нахмурил брови и, казалось, провалился куда-то в свои мысли.

- Понял, не мое дело. - Каргор пожал плечами и продолжил есть.

- Ваша просьба. - Хозяин трактира поставил перед его соседом миску с бараниной и кружку пива и наклонился к уху странника. - И мой Вам дружеский совет: не сидели бы Вы с этим... Он же варкар, мало ли чего ему в голову взбредет. И животинку свою придержите, а то уж больно она у вас страшная.

- За еду спасибо, а вот совет совсем не дельный. - Человек покачал головой. - Варкар варкару рознь, а собеседник приятный, и животинка моя спокойней твоего кота будет. Держи за мясо. - С этими словами он кинул в руку трактирщику несколько медяков и отвернулся. Тот пожал плечами, злобно стрельнул глазами в сторону Каргора, потом мантикоры и ушел.

- Не бери в голову. В этой провинции хоть и спокойно, но чужаков не любят. Боятся, что сюда междоусобица доберется.

- Я привык. Не в первый раз. - Воин пожал плечами. - И что? Не боишься меня?

- Нет. С чего бы? Если бы ты хотел мне зла, давно бы уже сделал. Да и то вряд ли - Черныш хоть еще и не взрослый, а постоять за себя и меня может. - И человек приступил к еде.

Каргор прислонился к стене и молча размышлял. Этот человек - приятно исключение из остальной расы - определенно ему нравился. В нем угадывался закаленный боец, проткнувший немало тел мечом, умудренный опытом, не обделенный умом. Это вселяло уважение в горделивого варкара.

И все же та призрачная сила не давала ему покоя. Его народ хорошо чуял магию, но ни к одному известному виду то, что он ощущал, не подходило. Это была ни светлая ворожба эльфов, ни грубые заговоры гномов, ни темные проклятья северных некромантов, ни простенькие чары людских ведьм. Это было что-то не от мира сего. К тому же мантикора ни за что бы не присоединилась к простому человеку: эти существа хорошо понимали, кто есть кто, и к тем, кто не внушал уважения, отнеслись бы как к добыче или просто бы проигнорировали. Это его настораживало и подстегивало любопытство. Но сотрапезник не хотел о себе распространяться, а нарываться не стоило.

Тем временем дождь продолжал лить, и сырая, промозглая темнота поздней осени медленно начала заползать в окна. Трактирщик прошелся между столов, зажигая свечи, и зала наполнилась тусклыми бликами, еле-еле разгонявшими мрак. Разговоры стали тише, почти на уровне шепота, и равномерный гул превратился в рваный шелест. Сменились и посетители: проезжие купцы и путники поприличнее поспешили либо уехать, либо уйти в снятые комнаты; их места заняли наемники и конные разъезды местной стражи, быстро захмелевшие и начавшие вести все более скабрезные и громкие разговоры.

Потенциальной опасности прибавилось вдвое, и Каргор надел перчатки и накинул капюшон куртки, скрывая необычный цвет кожи. Человек приказал мантикоре спрыгнуть на пол и спрятаться под стол, а трактирщик метался по залу так быстро, как только мог, чтобы не дай бог кто-нибудь из посетителей не решил, что заказ несут слишком медленно. Никому здесь не хотелось лишних проблем. Конечно, можно было бы уйти из трактира, но на улице было уже темно, лил дождь, а ближайшее село было в пяти часах пути, так что лучшего варианта у них не было.

Томительное ожидание тянулось уже, казалось, целую вечность, когда двое стражников повздорили и начали драку. Мышцы напряглись, рефлексы были готовы привести тело в движение в любую секунду. Но пока драка ограничивалась только двумя людьми, зыбкое спокойствие троицы у окна оставалось нетронутым. Каргор внезапно осознал, что думает о своих случайных сотрапезниках, как о части небольшого отряда. Плохо ли это, или хорошо, он не мог сказать. Но пока что это была данность, и с ней приходилось мириться.

Агрессия спорщиков перекинулась на остальных стражей. Два лагеря – в поддержку первого и второго – столкнулись между собой. Трактирщик, лицо которого выражало то ли отчаяние, то ли стеснение за приносимые неудобства, попытался выпроводить компанию на улицу, но получил кулаком по носу и, утирая краем фартука кровь и причитая, ретировался в кухню, оставив разгорячившихся удальцов разносить залу.

Потасовка медленно двигалась в сторону окна, угрожая захватить и путников. Варкар незаметно положил руку на спрятанный под плащом кинжал. Пускать кровь не хотелось, но один только вид алого, исписанного рунами лезвия из крепленого чешуей горного сласка сплава обычно наводил на откормленных казенными харчами стажей внутренних провинций такое впечатление, что не приходилось даже пускать в ход кулаки.

Одного из стражей кто-то ударил в лицо, и тот влетел прямо в их стол. Вставая, он запнулся о собственный ботинок и вновь повалился на столешницу.

- Не позволю господской страже подножки ставить! – заорал неудачливый хранитель порядка и кинулся было на человека, как застыл на месте и, поскуливая, стал медленно пятиться назад.

Каргор, от неожиданности и скорости происходящего забывший про кинжал, никак не мог поверить в то, что видел. Ощущение незримо присутствующей силы, не покидавшее варкара весь вечер, оправдало себя. Вокруг его сотрапезника, только что невозмутимо допивавшего свое пиво, появились тонкие струйки голубоватого свечения. Они походили на щупальца медуз, которых Каргор ловил в детстве в заливе Ундора. Струйки извивались, сплетались между собой и снова расходились, живя своей собственной жизнью. Тут, будто повинуясь чьем-то приказу, они стянулись в единый стебель, на конце которого распустился, подобно цветку, алый шар. Шар пару раз дернулся, повернулся вокруг оси, потянулся к стражнику и вдруг взорвался ослепительной вспышкой света.

Каргор закрыл глаза и отвернулся к стене, опасаясь за свое зрение и то, что он может увидеть.

- Можешь повернуться обратно. – Немного приглушенный голос человека звучал спокойно и непринужденно.

Воин медленно открыл глаза и тут понял, что в зале тихо. Он резко обернулся и окаменел. Все было спокойно. Стражи сидели на своих местах, выпивая и посмеиваясь над синяками, наемники в углу обсуждали дела, даже стражник, влетевший в их стол, волочил пьяные ноги откуда-то со стороны стойки, за которой стоял раскрасневшийся трактирщик.

- Что…

- Ничего. Просто немного подправил мысли здесь присутствующих. Твои не трогал, не переживай.

- Кто… как… не понимаю… - Каргор действительно не мог ничего понять. Он был наслышан обо всех видах магии, но даже некромантам требовались огромные усилия и куча отвратительных ингредиентов, чтобы повлиять на чью-либо память. А тут все произошло за считанные секунды.

- Я сам не понимаю. Я снял комнату… ну, трактирщик так считает, во всяком случае… Пойдем туда. – Человек встал и направился к лестнице в дальнем конце залы. Львенок, в последний момент урвавший недоеденный кусок мяса с хозяйской тарелки и определенно довольный своей добычей, неторопливо шагал следом, держа трофей в зубах. Ошарашенному воину оставалось только последовать за ними.

Войдя в свободную комнату, человек первым делом закрыл ставни и зажег единственную свечу.

- Не стоит привлекать внимания. Его и так было слишком много сегодня. Кстати, меня зовут Эрнст.

- Каргор. – ответил варкар и сел на небольшой табурет около стола. Его колотило: как варкар, он не боялся ничего, что знал или о чем слышал, но как любое живое существо, он боялся того, чего объяснить не мог. Сила мужчины, стоявшего перед ним, поражала, вселяла ужас и восхищение. И крайнюю степень любопытства, которое хотелось удовлетворить немедленно.

- Что произошло внизу? - в голосе не было и тени сомнения, только твердая решимость все узнать.

Эрнст сел на кровать и застыл. Некоторое время тишину нарушало только довольное урчание Черныша, который жевал мясо.

- Это началось месяц назад. – Наконец мужчина прервал молчание. – Как раз когда я нашел Черныша… Купеческий подряд убил его мать ради шкуры и рогов, и он шел за ними от самых гор. Я столкнулся с ними случайно, на тракте. Они решили, что неплохо было бы меня проучить за нерасторопность, мол, не убрался с дороги вовремя, а тут показался Черныш. Купец приказал убить его, и тут… случилось это. Я разозлился, ведь львенок ни в чем не виноват, он не пытался ни напасть, ни даже защитить себя. Я что-то начал говорить стражнику, злился все больше и больше, и появилось это свечение. Я потерял сознание, а когда Черныш меня растолкал, вокруг были только их обугленные трупы и абсолютно целая повозка с трупом самки…

Снова наступила тишина. Эрнст замолчал, набирая в грудь побольше воздуха и продолжил рассказ.

- Неделю я не думал об этом и не вспоминал. Слишком нереальным это казалось. А потом это повторилось. В одном селении я получил заказ на гурба, поселившегося на местом кладбище. Ночью, на охоте, я замешкался и позволил ему зайти сзади. Я успел лишь подумать о том, что будет, если не смогу отразить удар, и тут снова свечение, вспышка, и обгоревшие кости за спиной. Жутко болела голова, но сознание осталось при мне.

- Полезная вещь… - иронично заметил Каргор, уловив паузу в рассказе.

- Да. Но пугает, не так ли?.. Две недели после случая на кладбище я провел в лесах, двигаясь в сторону Хортиции. Научился более-менее контролировать эту… силу, магию – называй, как хочешь. Как оказалось, она может не только разрушать, но и создавать, и влиять на живых существ. В общем, она исполняет все мои желания. Хотя многого я не проверял, и, откровенно говоря, проверять боюсь. После таких вот тренировок мы вернулись на тракт и за неделю добрались сюда. Нашли этот трактир, а дальше ты знаешь.

Мужчина снова замолчал. Огонек свечи бликами мерцал на его лице. Каргор смотрел на него, но куда-то мимо. Его представление о мире медленно рушилось. Всегда его учили, что человек – это ничтожное существо, слабое, хилое, не приспособленное к жизни, а сейчас он видел напротив себя опровержение этому. Перед ним сидел воин, живущий в постоянных перегонах от села к селу, большую часть времени проводящий в чащах, склепах, болотах и пещерах в погоне за нежитью, получивший невиданную силу, но не испугавшийся, а сумевший ее обуздать.

Он задумчиво перевел взгляд на свои руки, все еще затянутые в перчатки. Возможно, среди людей есть не один такой Эрнст. Возможно, мировоззрение варкаров не соответствовало действительности. Мысли путались, накатывались одна на другую, как волны беснующегося в шторм моря. Основной проблемой, в прочем, было то, что он совершенно не понимал, что происходит. Его врожденная гордость и презрение к слабости отошли куда-то на задний план, сейчас он чувствовал себя маленьким ребенком в огромном, неизвестном мире.

Но и поддаваться панике он не собирался. Позволить неизвестности захватить тебя означало верный путь к поражению. Необходимо было разобраться во всем, разложить все по полочкам. Только полочки постоянно меняли бирки, и это самое «все» раз за разом падало обратно бесформенной кучей. Из раздумий его выдернул голос Эрнста.

- А ты как здесь оказался? Земли вашего народа довольно далеко отсюда, да и на купца ты не похож.

Каргор вздохнул, встал с табурета и прошелся по комнате. Черныш скользнул около его ног и повалился на кровать рядом с хозяином, видимо, история чужеземца ему была тоже интересна. Воин вздохнул и повернулся лицом к камину.

- Я бежал. Не мог больше оставаться… там. – В словах сквозила горечь, которую он никак не мог скрыть. – Тебе ведь известно, что мой народ хоть и кочует, но имеет несколько городов. Я был начальником дворцовой стражи в Диугуре, Городе Коганов. Все шло, как должно было идти: мы несли пост, охраняли Когана, порой нам поручали расследование преступлений против него. Ничего необычного. Пока мы не узнали, что у отца нынешнего Когана был внебрачный сын, еще один претендент на трон. Его мать и часть Советников скрывали это на протяжении шестнадцати лет, пока ребенок рос, тогда же они решили совершить переворот. У меня не было другого выбора, как доложить Старейшинам об этом. Они послали меня с частью моего отряда к матери наследника, чтобы убедить ее отказаться от переворота. Это была дипломатическая миссия. Как мы тогда думали.

Каргор остановился. В его памяти всплыли события того дня. Выпотрошенные трупы, головы на копьях около въезда в замок, повсюду жадное, сытое карканье и тельце младенца, пришпиленное к стене арбалетным болтом…

- На половине пути к нам присоединился отряд ундунов – карателей на вашем языке. Их командир вручил мне приказ о том, что они будут сопровождать нас на случай сопротивления заговорщиков. Я надеялся, что это лишь мера предосторожности, но как же я ошибался...

Мы остановились под стенами замка на ночлег, чтобы утром вступить в переговоры. Мой отряд отправился спать, а ундуны остались на посту. Когда мы проснулись, они как ни в чем ни бывало вместе с нами пошли к замку. То, что мы там увидели... Варкары – раса воинов, мы безжалостны и беспощадны. Но мы не убиваем мирное население. Это претит нашим понятиям о чести. Мы никогда не трогаем тех, кто не причинил зла. Ундуны же нарушили это правило. Ночью они вырезали всех, кто был в замке: женщин, стариков, детей, даже грудных младенцев. Между отрядами разгорелся спор, и они перебили всех моих солдат. Оставили только меня. Раненного их же мечами, меня несли, будто знамя поверженного мятежа…

Старейшины хотели, чтобы я молчал о случившемся и ни в коем случае не говорил Когану, но я не мог предать свое племя и свою честь, хотя она и так уже была втоптана в грязь. Я понимал, что не смогу больше служить им, а если оставлю службу и останусь в наших землях, то против меня будет не только уцелевшая часть моего отряда, но и ундуны, и все остальные варкары. И я бежал сюда, в Нимлис.

Год я скитался по стране, не зная, куда себя деть. Меня отовсюду гнали, только изредка мне удавалось наняться на самую тяжелую и грязную работу, чтобы получить хоть немного денег. Большую часть пропитания давала охота. Мне удалось скопить кое-что и купить коня, если, конечно, этого доходягу можно называть конем. Здесь я оказался случайно, я просто не знал, куда мне ехать, а на карте это был ближайший трактир. Теперь ты знаешь…

Каргор замолчал. К горлу подкатил комок обиды, разочарования, поруганной чести и отвращения. Плечи едва заметно вздрагивали от поднимавшегося из глубины души гнева.

- Прости, что заставил вновь это вспомнить. – С сочувствием и смущением сказал Эрнст.

- Не бери в голову. Варкары умеют справляться с чувствами лучше людей. Без обид.

В комнате воцарилась тишина. Даже Черныш лежал неподвижно и тихо. У каждого здесь была своя история жизни, своя боль, свои потери. Три потерянных души, оторванные от родного дома, обреченные скитаться всю оставшуюся жизнь, волей слепого случая сведенные вместе…

\*\*\*

- Господин! Мы нашли его! – Самаэль ворвался в тронный зал, взволнованно и радостно теребя свиток с докладом разведки, и тут же остановился в некотором замешательстве, не увидев Его на троне.

Он устало вздохнул и зашел в зал с балкона. Видя на лице советника смущение, мешавшееся с желанием побыстрее поделиться хорошей новостью, Он слегка улыбнулся. Все-таки, демоны были в чем-то очень похожи на людей.

- Нашли?

- Да, мой лорд. Первый выплеск был человеческий месяц назад, второй - спустя человеческую неделю, потом две недели были небольшие колебания, а сегодня снова был выплеск, и разведке удалось локализовать эпицентр. Нет никакого сомнения, мой лорд.

- Прекрасно. – Он быстро просмотрел поданный герцогом свиток.

- Ангелы еще не смогли определить источник, мы значительно их опережаем. Разведчики готовы в любой момент доставить его сюда. Какие будут указания, мой лорд?

- Никаких. Не трогайте его. Я сам с ним встречусь.

Глаза Самаэля округлились. «Он сошел с ума? Нет, определенно, он сошел с ума…» - подумал демон.

- Господин, это слишком рискованно. Если Вы подниметесь в мир людей, ангелы могут это обнаружить, и тогда не избежать столкновения, Вы ведь их знаете… и потом, избранный может воспользоваться даром, и пророчество свершится раньше положенного… - Самаэль запнулся.

- Ты все же понял… - Он посмотрел на советника усталым взглядом, полным боли и вины перед другом.

- Господин, не надо. Я прошу Вас.

- Самаэль, ты же знаешь, что этого не избежать. Так какой смысл тянуть? Я устал от ожидания, пусть уже случиться, и все.

- Я пойду с Вами, я не брошу Вас там одного.

- Нет. Если он применит дар, ты тоже окажешься под ударом.

- Вы меня не остановите. Делайте со мной, что хотите, можете бросить меня в Мерзлоту, убить или обречь на вечные муки, но я пойду с Вами. – Самаэль смотрел Ему в глаза с решительностью, которой хватило бы на весь Легион.

- Почему ты так предан мне?

- Потому что иначе и быть не может.

Они смотрели друг другу в глаза, пытаясь заглянуть в самую душу. Хотя есть ли у демона душа? Или же он просто сгусток Тьмы, наделенный особыми свойствами? Он никогда не мог этого понять. А сейчас, глядя в голубые глаза Самаэля, он видел эту душу. Казалось, он даже мог ее потрогать, стоило только протянуть руку. И сила ее была так велика, что он не мог ей противостоять.

- Хорошо, ты пойдешь со мной. Но помни про свою клятву, Герцог.

- Конечно, мой лорд.

Тронная зала опустела, в ней остался лишь ветер, влетевший в распахнутую дверь балкона.

\*\*\*

В комнате все еще царила тишина. Никто не решался нарушить ее покой словом или движением. Эрнст лежал на кровати, Каргор лежал на полу, на расправленном плаще, Черныш пристроился на столе, свесив хвост. Свеча давала минимум света, но позволяла различать очертания предметов, и этого было вполне достаточно.

Воздух был неподвижен и тих, даже пылинки, висевшие в нем, оставались на своих местах. Вдруг, что-то всколыхнуло их, они слегка подвинулись и вновь застыли. В комнате стало как-то не так; в картине появились части, которых не должно было быть. Две темные фигуры, спрятанные в тени, были едва различимы, даже для Черныша они были не более чем странными пятнами, которым и значения придавать не стоило, но он что-то чуял. Что-то странно знакомое, родное, к чему хотелось прижаться…

Он поднял голову, принюхался. Запах, этот странный запах… он никогда его не слышал раньше, но он знал его с самого детства. Эта смесь дождя, роз и вина тянула мантикору к себе. Он осторожно и бесшумно спустился со стола и, мягко переступая лапками, шаг за шагом приблизился к источнику запаха. Снова принюхался и, признав фигуру за своего, потерся об нее пушистым боком. Из темноты мантии, обволакивавшей фигуру, высунулась рука и провела по черной кошачьей спине. Черныш непроизвольно замурлыкал.

От разрушившейся тишины Каргор и Эрнст очнулись от дремоты. Поняв, что в комнате есть кто-то кроме них, мужчины вскочили и выхватили оружие, но свеча вдруг погасла, и все погрузилось в кромешную тьму. Еле нащупав друг друга, воины молча прижались спинами, приготовившись защищаться.

- В оружии нет нужды. – Из темноты раздался приятный мужской голос. – Мы не причиним вам вреда, если вы ответите нам тем же.

- Тогда покажитесь. – Ответил Эрнст, дотронувшись до ладони варкара, давая понять, чтобы тот был наготове.

Комната наполнилась мягким свечением, исходившим из каждого угла, и взорам постояльцев предстали два мужчины, один из которых уже успел сесть на кровать и играл с Чернышом, а второй почтительно стоял рядом. Их вполне человеческий облик перечеркивали только крыла и рога стоявшего и кошачьи зрачки и невероятно богатые одежды сидевшего.

Человек и варкар переглянулись. Их взорам предстало что-то совершенно непонятное. Во-первых, как эти двое попали в комнату, если дверь и окна закрыты; во-вторых, почему они так выглядят. Вопросов было много, ответов не было ни одного.

- Я же говорил Вам, господин, что одному идти опасно. – Сказал рогатый, слегка наклонив голову.

- Обычное оружие не причинит мне большого вреда, хоть и доставит некоторые неудобства. И ты об этом прекрасно знаешь. – Ответил «господин», не отвлекаясь от почесывания живота Черныша.

- Кто вы такие? – Твердо сказал Каргор, для которого сверхъестественного на сегодня было уже слишком, и он решил просто вести себя, как обычно, не задумываясь о нормальности и адекватности происходящего.

- Самаэль, Великий Герцог, Первый Советник и Главнокомандующий Легиона. – Почтительно склонившись, представился рогатый. – Повелитель Тьмы и Ночи, Праотец Зла и…

- Не надо. – Перебил его второй. – Моих титулов слишком много, и большинство из них не совсем правдивы. Так что, Дьявол, можно просто Унвидэль. – Он слегка наклонил голову в кивке.

- Хорошо, предположим. А что вам надо? – Продолжил свой допрос Каргор.

- Я не слышу почтения в твоем тоне, бывший командир дворцовой стражи Каргор Индвур Алый. Ты разговариваешь не с преступником в тюрьме, а с Королем Ада! - Жестко ответил Самаэль и хотел, было, продолжить свой гневный монолог, но Унвидэль остановил его жестом.

- Мы пришли, чтобы поговорить с Эрнстом. – Спокойно проговорил он и повернул голову к предмету своих интересов. – Ты ведь обнаружил свой дар, не так ли?

Эрнст ошарашено переводил взгляд с Черныша на Дьявола, с Дьявола на советника, с советника обратно на Черныша. В его голове никак не укладывалось, что то, что он считал проклятьем, назвали даром, да еще не кто-нибудь, а Дьявол. Настоящий. Живой. Дьявол. Тот самый, которого он всю свою сознательную жизнь считал сказкой, страшилкой для непослушных детей.

- Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но я прошу тебя выслушать меня. Доводилось ли тебе слышать о Пророчестве Ульфии?

- Доводилось. Там какая-то чушь про то, что дьявола убьют вместе с богом. – Медленно, с нотками неуверенности ответил Эрнст.

- Увы, это не чушь, и меня все же ждет трагический конец. – Грустная улыбка скользнула по Его губам. – Однако не все так просто. Никто не может убить меня. Кроме избранного. Ты и есть этот избранный. – Взгляд кошачьих глаз пронзил Эрнста.

Избранный? Из Пророчества? Сознание помутилось, и странник почувствовал, как земля уходит из-под ног. Не может этого быть. Невозможно. Это же все сказки…

- Да. Не стоит так пугаться. До тебя было много избранных, но их либо не находили, либо они кончали жизнь самоубийством, либо сходили с ума. Но ты особенный. Ты справился с даром. – Унвидэль встал и прошелся по комнате. – Видишь ли, дар – это почти живое существо. После смерти избранного, он ищет нового хозяина, пока не найдет подходящего. Проявляет он себя первый раз либо в момент смертельной опасности, либо в момент, когда выплескиваются настоящие эмоции. При этом он не разбирает, что происходит, он просто уничтожает все источники потенциальной опасности вокруг носителя.

Однако им можно и нужно управлять. Ты смог подчинить его себе, и теперь он будет твоим рабом. А теперь мы подошли к сути вопроса. – Дьявол подошел к Эрнсту и посмотрел ему в глаза. – Хватит ли тебе сил и смелости убить меня?

Вопрос повис в воздухе. Ни сил, ни смелости сейчас не было даже у Каргора. Любое живое существо, попавшее в такой необъяснимый вихрь событий, теряет всякое самообладание. Конечно же, не все впадают в истерику, ступор, панику… но чувство, что тобой играют, и желание как можно быстрее все это закончить и вернуться к нормальной жизни испытывает каждый. Варкар уяснил это для себя уже давно и сейчас совершенно не удивлялся тому, что руки отказывались твердо держать кинжал.

Молчание затянулось. Первым решился его нарушить Дьявол, снова севший на кровать.

- Эрнст. Я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Как только ты убьешь меня, бог тоже погибнет. Рамки добра и зла, и так не очень четкие, рухнут окончательно. Весь мир погрузиться в равновесие, спокойствие. Даже ангелы и демоны станут одинаковыми. Хорошо это, или плохо, никто сказать не может. Но это должно произойти. Провидицы не ошибаются.

- И ты просто пришел сюда? К своему убийце? Гениально и непостижимо. – Усмехнулся Каргор. – Я всегда был уверен, что высшие силы поумнее будут.

- Точно так же, как ты был уверен в непогрешимости Старейшин? – Съязвил Унвидэль, сверкнув глазами. – Это не глупость или попытка договориться. Это желание ускорить события.

- С чем я совершенно не согласен. – Вставил свое слово Самаэль. – Война с раем так же входит в планы, а Легион еще не вполне готов. Как и Святое Воинство.

- Давайте вы сначала между собой договоритесь, а потом к нам еще раз придете. – Сказал Эрнст и сел на табурет. Его слегка потряхивало, на лице блуждала нервная улыбка. Дружественный настрой посетителей не отменял их происхождения: Дьявол и Великий Герцог Ада – это не те существа, которых бы хотелось видеть на расстоянии вытянутой руки.

- Я смотрю, вы оба не хотите показать свое почтение. – Вновь взвился Самаэль.

- Кому? Тому, чьи порождения убивают людей, и на которые мне приходится охотиться? Тому, кто посылает демонов собирать души грешников?

- Мы делаем это лишь для защиты! Мы не можем оставлять Легион без пополнения.

Перепалка продолжалась, а лицо Унвидэля становилось все грустнее. В Его глазах блуждали отчаяние, боль и одиночество. Как объяснить человеку, что это не Он, а Тьма породила нежить и демонов, и Он сам точно такая же нежить, и что демоны сами решают, собирать им души или нет?.. никак. Это никак не объяснить. Человеческий мозг, каким бы развитым он не был и сколькими бы знаниями не обладал, не способен принять то, что Дьявол на самом деле имеет никакого отношения к созданию Зла и не подстрекает его, а часто, наоборот, сдерживает его.

Вот она, сила убеждения и пропаганды. Стоило на секунду упустить момент, как ангелы составили о нем такое представление, что самому становилось страшно. Ему приписали все злодеяния в мире, и никому не было никакого дела до того, что большинство грехов происходит не от Него и демонов, а от человеческой натуры. Убрать все эти россказни про чертей-искусителей, и останутся те же самые чревоугодники, убийцы, сплетники, завистники, сластолюбцы и прочие. Совершенно не обязательно специально махать перед обжорой сочной куриной ножкой – он сам ее найдет и возьмет. Однако человеку проще списать все на происки Дьявола, чем признаться себе в несовершенстве своей натуры. Увы, увы, увы…

Но в чем же виноват Он? За что свалилось на него эта «слава»? Он опустил голову на руки. Самообладание медленно покидало его.

Самаэль, на секунду отвлекшийся от спора, кинулся к своему господину.

- Что с Вами, мой лорд?

- Нет, ничего, все… нормально… - отозвался Унвидэль, не убирая рук от лица. – Нужно просто прийти в себя…

- Нам лучше уйти, мой лорд.

- Нет, мы еще не закончили… - Он встал. Взгляд его упирался в стену позади Самаэля. – Эрнст, ты должен это сделать. Меня не волнуют последствия, и я не хочу, чтобы погибали мои друзья. – Взгляд медленно перетек на герцога. – Ради последнего, что осталось, ради этой дружбы, Эрнст, убей меня. И дай мне обещание, что никогда не тронешь Самаэля.

Ему даже не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, как Эрнст кивнул. Он получил то, что хотел, теперь можно было уходить. Сияние погасло, и в комнате снова остались лишь человек, варкар и мантикора.

\*\*\*

Каргор зажег потухшую свечу. Огонек осветил его стальную кожу. Почему-то, в этом трепыхающимся свете он был похож на демона. Хотя, скорее всего, это были просто впечатления от прошедшего разговора. Единственным, кого все вполне устраивало, был Черныш. Он мирно сопел на кровати и совершенно не интересовался происходящим.

Эрнст распахнул ставни, и в комнату ворвалась леденящая свежесть последних осенних ночей. Голову просто необходимо был проветрить. От сонливости не осталось и следа, но готовности к действиям пока не было, как не было и четкого плана этих действий.

- Что скажешь? – Не отходя от окна, спросил он у варкара.

- Скажу, что одному теперь опасно. Даже с Чернышом. – Кот, сквозь сон услышавший свое имя, слегка шевельнул ухом.

- Хочешь пойти со мной?

- Теперь просто обязан. Моя честь запятнана уже достаточно, чтобы убегать после всего, что я видел. К тому же, ты, можно сказать, спас меня там, внизу, и я тебе должен.

- Я слишком опасный спутник сейчас. Если мной заинтересовались там, – Эрнст показал пальцем куда-то вниз, - то обязательно заинтересуются и там, - он ткнул пальцем в потолок.

- Как говорите вы, люди, ты между молотом и наковальней.

- Да. Именно. А вместе со мной туда попадешь и ты.

- Я уже сказал, что не могу уйти. Учитывая то, что и уходить-то некуда. Так какая мне разница?

- Хорошо. Тогда выступаем через два часа. Я соберу наши вещи, а ты сходи на кухню, возьми что-нибудь поесть. И запасись побольше, все-таки теперь нас трое.

Каргор кивнул и бесшумно вышел из комнаты. Эрнст накинул свой плащ, пристегнул меч к поясу. Сложил вещи Каргора в его сумку, оставив только накидку и кинжал.

Черныш все еще спал. Его теплые бока мерно вздымались и опускались. Эрнст вдруг осознал, как он вырос. Тогда, на тракте, он был размером с крупную кошку, рожки еле-еле пробивались, а сейчас он занимал половину кровати, грива начала оформляться, а рога были уже в пядь длинной. Мужчина сел рядом с мантикорой и закопался рукой в шерсть на загривке. Черныш приоткрыл глаза и вопросительно проурчал. «Даже голос стал совсем другим» - подумал Эрнст. Басистое урчание был гораздо внушительнее того писка, который лев издавал месяц назад.

Его размышления прервал вернувшийся Каргор. В руках он держал две весьма внушительные сумки со съестным, под мышками у него были два небольших крепеньких бочонка.

- Вот, набрал на троих. Здесь хлеб, солонина, яблоки,… в общем, все разнообразие того, что было в кухне. Думаю, нам хватит.

- Ты как в поход собирался. – Улыбнулся Эрнст.

- А разве это не поход? – удрученно ответил запасливый командир стражи. – Вот, кстати, отдельно на перекус сейчас, - варкар снял со спины небольшой мешок. – Правда, холодное.

Пока он надевал плащ и пристраивал кинжал за пазуху, Эрнст разложил еду на столе. В мешке оказались запеченная курица, вареные яйца, две фляги с компотом и несколько моченых яблок. Мужчина фыркнул про себя. Варкар, до того производивший впечатление аскета и непоколебимого гордеца, вдруг предстал добродушной хозяюшкой, готовой накормить до отвала любого, кто просто попросит воды. Возможно, конечно, это объяснялось практичностью воина, не понаслышке знавшего, что такое долгие перегоны по безлюдной местности, но портить впечатление не хотелось.

Тем временем в сумке нашелся кусок свиного окорока, который отдали Чернышу, а за все остальное принялись сами.

\*\*\*

Унвидэль сидел на полу балкона тронной залы, прислонившись спиной к перилам. Эмоции прошли, но невероятная усталость сковала тело и душу. Ему хотелось вернуться в ту комнату и умолять избранного освободить дар и убить его прямо сейчас, но… было действительно слишком рано. Многое еще предстояло сделать или довести до конца. Сумерки его бесконечно долгой жизни только начинались.

Дверь балкона тихо отворилась, и порог переступил Мефистофель.

- Господин, Вы приказывали доложить о количестве сделок. – Пробасил он.

- Я слушаю Вас, герцог. – Он даже не встал. Сил не было совершенно, а количество душ, появившихся в Мерзлоте, за этот месяц Он знал и сам. Отчеты Мефистофеля были скорее небольшим уточнением, бюрократической обязанностью, призванной придать солидности должности.

- Сто шесть тысяч сорок одна душа была собрана нами, и девяносто пять тысяч три души были собраны ангелами. Как видите, мы обогнали их на одиннадцать тысяч тридцать восемь душ, Повелитель. – Демон был явно доволен работой. Он ждал не столько одобрения своего господина, сколько возможности рассказать Лилит, что он утер нос ненавистным «воробьям».

- Прекрасная работа, герцог. Могу Вас поздравить. Вы можете идти. Ах, да, герцог, - бросил он в спину Мефистофеля, - позовите ко мне Самаэля.

- Как прикажете, Повелитель. – Демон поклонился и, пятясь, вышел с балкона.

Когда тяжелые шаги стихли, он откинул голову назад и тяжело вздохнул. Ужасно хотелось пить.

- Ульрик. – Позвал он.

- Да, хозяин. – Главный домовой в смешном колпаке и неизменном одном полосатом носке возник из воздуха прямо над Его головой.

- Принеси вино и два кубка.

- Как скажете, хозяин. – Ульрик растаял, а через несколько мгновений появился снова с серебряным подносом в руках.

- Исполнено, хозяин.

- Спасибо, Ульрик.

Домовой поклонился и исчез.

Как раз в этот момент на балкон вышел Самаэль.

- Вы звали, Повелитель?

- Да. Садись. – Он похлопал по полу рядом с собой. – Мы в неофициальной обстановке, помнишь, что я тебе говорил об этом?

- Помню. – Демон опустился на пол, чуть подобрав плащ. – Уверен, что все в порядке?

- Конечно. Я просто устал. – Он пошевелил пальцами, и бутылка вина наклонилась сначала над одним кубком, а потом над другим. – Бери.

- За что пьем? – Со вздохом сказал герцог, поднимая кубок с подноса.

- А за что ты хочешь выпить?

- За то, чтобы ты образумился.

- Тогда не чокаясь. – Усмехнулся Унвидэль, поднося вино к губам.

- Хорошее вино. – Причмокнув, сказал Самаэль.

- Да. Надо отдать должное Ульрику: он всегда находит самое лучшее.

- Где ты его только нашел?

- Не поверишь, до этого он жил в сортире какого-то трактирщика и каждый день напивался в хлам человеческим пивом.

Оба раскатисто засмеялись. На них вдруг накатило невероятное умиротворение, которого не было уже долгое время. Может, все дело было в вине, приятным теплом растекшемся по телу, а может, в том, что они давно не сидели вот так, наедине, без докладов, бумажек и бесконечных заседаний.

Самое ценное в жизни каждого – это именно такие моменты. Когда остаешься только с теми, кто действительно тебе дорог, и между вами нет никаких норм этикета, классовых и титульных ограничений. Когда можно просто поговорить, о чем угодно, хоть о вон том смешном облаке, похожем на енота. А весь остальной мир остается где-то там, за гранью этого маленького пространства, ограниченного теми же перилами балкона, или комнатой, или лесной полянкой. И совершенно не важно, что там происходит, пусть горит синим пламенем и летит в тартарары, главное, что ваше пространство, ваш небольшой мирок цел и невредим. Наверное, для этих моментов и стоит жить.

Он вдруг понял, что говорит вслух и тут же замолчал.

- Вот видишь, ты все же нашел причину не умирать. – Самаэль легонько пихнул его в бок локтем. – Так что прекращай этот балаган.

- Ты ведь знаешь, что мне не избежать смерти.

- Я тут над этим поразмыслил, кстати. - Герцог задумчиво уставился на свои руки. – Ты ведь воплощение Тьмы, верно? А бог – воплощение Света, так? Вот ты сам подумай, как можно убить Тьму или Свет? Разрушить физическую оболочку – может быть, но не убить. Значит, технически, ты не умрешь.

- Самаэль… мы не оболочки. Мы и есть Тьма и Свет.

- Тогда как вас можно убить? Тьма рассеивается, когда приходит Свет, а Свет исчезает, когда наступает Тьма. Вы можете лишь перетягивать канат друг на друга, но уничтожить друг друга не сможете.

- Я сам об этом думал. Но ничего путного не смог решить. Но Пророчицы еще ни разу не ошибались, согласись. К тому же… мне надоело. Это вечная вражда, до которой лично мне нет никакого дела, не может продолжаться вечно. Она и так затянулась, к тому же, уже давно вышла за рамки «один-на-один». Эта погоня за душами, за усилением армий… кому это нужно? Я не знаю, какие цели преследует бог, но для меня это лишь способ удержать контроль над адом. Если не будет Легиона и всей этой системы рангов, все пойдет прахом. Ангелы никогда не поступятся правилами, а вот демоны, особенно низшие… они и сейчас не слишком послушны…

- Они повинуются тебе и только тебе. Когда ты умрешь, тут так и так все развалится.

- Нет. Хоть рамки и сотрутся, но демоны не уживутся с ангелами. Рай и Ад останутся на месте, как были. И в каждом будет свой правитель. Как и сейчас, разница лишь в том, что враждовать не будут. И в Аду должен появиться новый король, новый повелитель.

- Спорим, Лилит вцепится в трон всеми щупальцами? – Они снова рассмеялись.

- Пусть цепляется, чем хочет, но Королем Ада будешь ты.

Самаэль посмотрел на Него взглядом, проникавшим в самые глубины Тьмы.

- Ты уверен в этом?

- Абсолютно.

Герцог взял кубок и залпом осушил остатки вина. Его охватило странное ощущение: он будто разговаривал со своим воображением. Осознание того, что его друг, сидящий вот тут, рядом, умрет через какое-то время, заставляло сознание считать его иллюзией, миражом, галлюцинацией. Чтобы избавиться от этого чувства, он положил руку на плечо Унвидэля. От ощущения тепла под пальцами стало гораздо лучше, но горечь от того, что он скоро больше не сможет почувствовать это тепло, выплеснулась тяжелым вздохом.

- Я думал, ты привык к этому.

- Нет. Я никогда не привыкну.

Он положил свою ладонь поверх ладони герцога. Тепло струилось сквозь его бледную кожу в сердце, согревая винным дурманом каждую крупицу Его существа. Никогда еще он не был так счастлив и так печален одновременно. Ведь, возможно, это были их последние посиделки на балконе и последние дружеские объятия.

# ГЛАВА 3. ВПЕРЕД ПО ТРАКТУ

Тракт тянулся выбитой лентой среди сугробов. Две лошади тяжело переставляли ноги по рыхлому снегу, мантикора мягко трусила чуть впереди, изредка поднимаясь в воздух, чтобы отряхнуть лапы. Солнце медленно поднималось над белой пустошью, совершенно не давая никакого тепла. Всадники кутались в плащи, поднимали повыше воротники, потирали озябшие ладони друг о друга.

Зима пришла внезапно: еще вчера вокруг лежало серое, коричневое и грязное месиво, а за ночь округа превратилась в снежную сказку. Розовые лучи восходящего солнца пускали зайчиков во все стороны, и равнина казалась одним большим бриллиантом. Редкие деревья, росшие вдоль дороги, были будто целиком сделаны из серебра – каждая веточка была идеально белой. В морозном монолитном спокойствии раздавался лишь скрип снега под копытами лошадей.

Но путникам было не до красоты. Нужно было как можно быстрее добраться до города, а обстоятельства этому совершенно не располагали. Жеребец Каргора чах на глазах: он и так был не очень-то крепкий, а долгий перегон окончательно его вымотал. Всю поклажу пришлось перевесить на Черныша, а темп движения сбросить до того максимума, который Василек мог выдержать. В целом, сейчас, они едва плелись по тракту. Как бы им ни хотелось прибавить шагу, животину было жалко.

Василек в очередной раз оступился, и процессия остановилась. Конь устало мотнул головой и фыркнул.

- Надо что-то делать. Так мы не доберемся до моста через Светелку и к закату. – Каргор спешился и стал осматривать копыта лошади. Подковы, хоть и новые, совершенно не спасали: предыдущие хозяева Василька совершенно не следили за ним.

- И что ты предлагаешь? Мы можем бросить его здесь, но это как-то жестоко. К тому же, Медок двоих не довезет, а Черныш еще маловат для седока. – Отозвался Эрнст, поглаживая Василька по холке.

- Знаю. И поверь, я бы не бросил его посреди пустого тракта в любом случае. Для нас лошади – это друзья, если конь пал или его пришлось добить, мы хороним их со всеми полагающимися почестями.

- И, тем не менее, надо что-то делать.

- Может, ты применишь дар?.. Я знаю, что это рискованно, не смотри на меня так. Если есть варианты получше – предлагай.

Эрнст вздохнул и осмотрелся. Везде снег был нетронут, ни единого следа, тракт тоже был пуст, и все же демонстрировать свои возможности на открытом пространстве не очень-то хотелось. Взгляд выцепил небольшой ельник саженях в пятидесяти от них.

- Давай заедем вон в те деревья.

Мужчина спешился и повел Медка под уздцы. Хоть сугробы были и не глубокие, шли осторожно – мало ли, что можно найти под снегом. Черныш шел впереди, намечая дорожку для Василька, который совсем понурил голову.

Оказавшись под елями, Медок сразу потянулся к нижним веткам, а Василек лег на снег. Черныш, за прошедшие две недели выросший еще больше, взобрался повыше на дерево и оглядывал окрестности.

- Ну и что ты хочешь, чтобы я сделал? – Эрнст убрал воротник от лица и осмотрел жеребца.

- Ты можешь подлечить ему ноги?

- Попробую, во всяком случае…

Он опустился на колени рядом с Васильком, приподнял его переднее копыто и закрыл глаза. По рукам поползли небольшие изумрудные змейки и сползли на лошадиные ноги. Они стягивали свои кольца все туже, пока совсем не впитались в кожу. Конь заметно повеселел, встал, слегка опираясь на Медка, и даже решил пожевать хвойную веточку.

- Надеюсь, этого хватит до моста. А там уж как-нибудь дотянем.

- Почему люди так относятся к лошадям? – Каргор погладил шею жеребца.

- Не все. А эти… не знаю, разные причины есть. У кого просто нет средств, кому наплевать…

- Зачем тогда вообще заводить лошадь?

- Пахать тоже кто-то должен, телегу возить…

- Вы, люди, слишком сильно отличаетесь от нас.

- У всех есть свои недостатки. И все могут чему-нибудь поучиться у других. – Эрнст пожал плечами и повернулся к дереву, на котором сидел Черныш. – Что это с ним?

Лев недовольно рычал куда-то в сторону тракта и бил хвостом по стволу дерева.

- Кажется, мы вовремя ушли в лес. – Тихо сказал Каргор.

По дороге шел конвой с военнопленными, а сейчас, из-за страха перед междоусобицей, они представляли куда больше опасности, чем отряд лесных разбойников. Всадники в высоких шлемах угрюмо трусили вокруг горстки раненных, замерзших и усталых пленников. Среди них были и люди, и аркхарцы, и даже пара гномов. Им приходилось хуже всех: их короткие ножки увязали в снегу до икры, в то время как человек проваливался лишь по щиколотку.

- Надо уйти глубже в лес. И как можно тише.

- Но следы-то никуда не денешь.

- Будем надеяться, что они ничего не заметят или не захотят проверять. Черныш, остаешься на стреме.

Лев тихо мяукнул в знак согласия и бесшумно забрался на ветку выше. Остальные ушли на несколько саженей дальше от опушки.

\*\*\*

Урнаил и Василевс мягко ступали по снегу, не оставляя следов. Их белые крыла тихо шелестели при движении. Ангелы подбирались к избранному все ближе и ближе. План был прост и незатейлив: поговорить, если не пойдет сам - схватить, привести в Рай, поставить во главе Воинства. Ничего лишнего, главное, дождаться, пока конвой уйдет за поворот.

Однако действовать нужно было осторожно. По данным, полученными ими перед заданием, демоны еще не вступали в контакт с избранным, но не факт, что за истекшие человеческие сутки ситуация не изменилась. Его уже могли завербовать или просто успели прочистить мозг, кто этих выродков разберет. Оставалось лишь надеяться на лучшее и не спугнуть его раньше времени.

От цели вылазки их отделяло не более двадцати шагов, как вдруг на них упало что-то черное и с грозным рычанием вцепилось в когтями в спину Василевса. Сквозь тонкую кольчугу проступила кровь, а нечто, воодушевившись нанесенным уроном, запустило зубы в одно из крыл. Урнаил постарался оттащить существо от собрата, но получил ощутимый удар тяжелым хвостом. О мирном появлении пришлось забыть.

Как раз в тот момент, когда, наконец, опознанная мантикора ослабила хватку и пошла на повторную атаку, избранный и варкар, прибившийся к нему, выбежали на полянку, где все происходило. Они тут же приняли боевую стойку, доверяя подозрениям своего питомца.

Урнаил заметался. Он не знал, что делать: оставить спину открытой и помочь другу или оставить его на милость зверюги и разбираться со смертными? Видя замешательство врага, те слегка расслабились, и ангел решил уладить все дипломатическим путем.

- Мы пришли с миром. – От банальности фразы свело скулы, но куда деваться?

- Заметно. – Ехидно усмехнулся варкар, поглядывая на попытки второго ангела сбросить с себя мантикору.

- Уберите эту богомерзкую тварь, и мы спокойно поговорим.

- Сначала назовите себя и цель своего прихода, а мы решим – отзывать Черныша, или нет. – Избранный был тверд и непоколебим.

- Я Урнаил, он Василевс. Мы посланники Рая, мы пришли осветить твое существование, смертный. Возрадуйся же этой благодати и последуй за нами в Светлый Сад. - Заученно оттарабанил ангел.

Избранный и варкар переглянулись и громко рассмеялись.

- Нет, ты серьезно? – Избранный сумел, наконец, выдавить из себя внятную речь. – На это ведутся разве что богобоязненные старушки и деревенские мужики с перепоя.

Мантикора продолжала атаковать Василевса, который был уже изрядно потрепан, и надо было что-то срочно делать. Плюнув на «пришли с миром» и дипломатическую миссию, Урнаил выхватил меч и кинулся к дерущимся. Попытка ранить зверя не увенчалась успехом: лезвие напоролось на кончик хвоста, который мог разрубить разве что хвост другой мантикоры.

Черныш тут же оставил жертву и переключился на нападавшего. Они кружили вокруг друг друга, не решаясь нанести первый удар. Мантикора решилась все же прыгнуть, но тут же махнула крыла и вильнула в сторону: она чуть не врезалась в своего же хозяина. Избранный в последний момент успел встать между ними.

- Хватит. Если вы хотите поговорить, то говорите, а не кидайтесь с мечом на моего кота.

- Пророчество Ульфии сбывается. Ты избранный, лишь ты способен убить дьявола. Раем оказана великая честь для тебя. Ты возглавишь Святое Воинство и поведешь его против Легиона. – Сплевывая кровь, ответил Василевс. Вся его одежда была в крови, крыла изрядно потрепаны, через всю щеку шли четыре глубоких царапины. В общем, он представлял весьма жалкое для ангела зрелище. Мантикора довольно терлась о ноги избранного, ехидно поглядывая на работу своих когтей.

- А если я откажусь?

- Мы приведем тебя в Рай силой.

- На твоем месте, я бы не был так уверен в своих возможностях.

Лицо Василевса исказилось гримасой злости и боли.

- Не время отпускать колкости. – Заметил Урнаил. – Ты должен исполнить предназначение. Это твоя судьба, и она должна свершиться.

- Я никуда с вами не пойду. Ни силой, ни, уж тем более, добровольно.

- Прости, у нас нет выбора. – Урнаил поднял руку, чтобы дотронуться до избранного, но тут же взвыл от боли.

Варкар, остававшийся все это время стороне, опустил руку с окровавленным мечом. Рядом с его ногами лежала отрубленная ангельская кисть.

- Я думал, ангелы сильнее. А вы, оказывается, слабее демонов. – Усмехнулся воин.

- Мы так просто не отступаем, смертный! – Однорукий ангел поднял меч целой рукой, но метко брошенный избранным кинжал вонзился в запястье, перебив нерв, и кисть безвольно повисла.

Урнаил был безоружен. Он уже ничего не мог сделать. Увы, для того, чтобы сотворить хоть малейшие чары, направленные не на себя, ангелам нужны были кисти. Небольшой промах в структуре при их создании сейчас обернулся огромной ошибкой. Он стоял на красном от собственной же крови снегу и не мог ничего сделать. На регенерацию тканей уходили многие часы, которых сейчас просто не было.

Василевс был не в лучшем состоянии. Он мог сражаться, но не протянул бы долго. Боль от укусов и царапин сковывала все тело, мысли не слушались. Более того, щека начинала распухать, и правый глаз все больше заплывал. По тому самому роковому случаю, мантикоры, самая спокойная, разумная нежить, были наиболее опасны для ангелов. Их яд способен был за несколько минут убить даже Приближенного, а раны от когтей и зубов оставляли шрамы, не поддававшиеся регенерации. Несмотря на свое безразличное, а порой и дружелюбное отношение к людям и прочим расам, мантикоры никогда не упускали случая поиграться со случайно забредшим на их территорию ангелом. Почему – никто не знал, кроме самих мантикор, а демоны шутили, что самые большие кошки охотятся только на самых больших воробьев.

- Уходите, пока не получили еще больше. – Сказал избранный, отворачиваясь от обесчещенных и посрамленных ангелов.

- Не смей поворачиваться к нам спиной, смертный. – Прорычал Василевс, вытаскивая меч из ножен. – Ты пойдешь с нами любой ценой.

- Черныш, они твои. – Мимолетом бросил варкар, уходя с полянки вслед за избранным.

За спиной раздался приглушенное мяуканье, полный боли крик и глухое чавканье вонзившегося в тело жала.

\*\*\*

- Тебе не кажется, что это было слишком? – Спросил Эрнст у Каргора спустя час после встречи с ангелами, когда они уже ехали по тракту.

- Возможно. Но нельзя было их отпускать. Нам хватает демонов, если на хвост сядут еще и пернатые, то спрятаться будет невозможно.

- Надо сказать спасибо Чернышу, он первым их заметил. Как только учуял?..

- Это их любимая добыча. Мы часто находили останки пернатых в логовах мантикор в горах. Раньше я думал, что это какие-то большие птицы или очередная нежить, а теперь все прояснилось.

Эрнст поежился и посмотрел на Черныша. Он тяжело наступал на снег и довольно облизывал сытую морду. Все указывало на то, что перед тем, как сняться со стоянки, он плотно пообедал. Вот только лучше было совсем не знать, чем.

- Интересно, почему они так любят… ангелятину?

- Не знаю.

- Потому что от нее они быстрее растут и получают кое-какие способности. – Раздался рядом чей-то голос.

Путники резко натянули поводья, заставив лошадей испуганно заржать и привстать на дыбы. Справа появился еще один всадник. Мощный вороной конь с белым пятном на груди слегка тряхнул головой, забряцав сбруей и стальным доспехом, прикрывавшим лоб и шею. Седок направил скакуна слега вперед, представая перед ошеломленными странниками во всей красе. Богатая шуба мягко спадала с его плеч, кожаные перчатки плотно облегали руки, на бледных щеках играл морозный румянец.

- Тебя трудно узнать без рогов, Самаэль. – Мрачно заметил Каргор.

- На то и расчет. Ангелы уже вступили в контакт, правильно я понимаю?

- Да. А тебе какое дело?

- Внешняя политика. Если ты выступишь в войне, как третья сторона, а не примкнешь к одной из армий, у нас больше шансов выиграть. Если же ты встанешь во главе одного из войск, то либо нас ждет поражение, либо Унвидэль не будет убит, и мир ждет неизвестность.

- А если я вообще не выступлю в войне? Ну, что если вы без меня помашете мечами и разойдетесь?

- Ничего. В этом-то и дело. Если избранный не вступит в бой, то это будет всего лишь еще одна стычка. Ты умрешь, и придет еще один избранный. Ты должен разорвать это кольцо. Мы не можем ждать вечно. Это угнетает Его. – Самаэль покачал головой. – Я здесь с небольшой просьбой и подарком, вообще-то.

- Ну, говори.

- Твои способности не совершенны, тебе нужны кое-какие знания, чтобы свершить пророчество. Отправляйся на север, в Хельауслеферн, страну некромантов. Найди там Херрин дер Финстернис, она все тебе объяснит. И возьми этот меч, он тебе пригодится. – Самаэль отстегнул от седла сверток и протянул Эрнсту. – А теперь мне пора. Кстати, ангелам не нужно знать об этой встрече.

Герцог развернул коня, и тот медленно побрел вдоль тракта.

- Стой, что значит, от ангельской плоти у мантикор открываются кое-какие способности? – Бросил ему в след Каргор.

- Спроси у Черныша. – Демон махнул рукой и растаял в морозном воздухе.

Эрнст и Каргор удивленно переглянулись и уставились на вылизывавшего лапы Черныша. Тот был совершенно спокоен и не обращал никакого внимания на мужчин, сверливших его удивленными взглядами.

- Ну и что мы должны у него спросить? – Каргор скептически оглядывал льва, пытаясь найти в его облике хоть какие-то изменения.

- А что угодно. – Утробный рык Черныша ввел всадников в абсолютный ступор.

Маникора встала, отряхнулась и пристально посмотрела на спутников.

- Да, мясо ангелов дает мантикор-р-р-рам возможность говор-р-р-р-рить. – Уточнил лев, отрываясь от чистки меха. – Мы обладаем высоким интеллектом, но р-р-р-р-речь нам от р-р-рождения не дана. Мы идем, или вы так и будете на меня смотр-р-р-реть, как на пр-р-р-риведение? – Он наклонил голову на бок и скептически фыркнул.

- Но почему ты ничего не сказал сразу после того, как наелся? – Первым очнулся Эрнст.

- Мясо действует не ср-р-р-разу. Его нужно немного усвоить.

- Но в горах мы не раз встречали твоих родичей, они не говорили. – Решил уточнить Каргор.

- В нашей ср-р-реде это не нужно. Мы пр-р-р-рекр-р-расно понимаем друг друга, а общаться с вами не настолько необходимо. Хотя иногда мы разговариваем с вар-р-ркар-р-рами, но только с теми, в ком увер-р-рены. Такие секр-р-реты должны оставаться в тайне.

- Жизнь становится все интереснее и интереснее. – Эрнст втянул ртом воздух и тряхнул поводья. Медок, привыкший к необычным событиям, потрусил по тракту. За ним тронулись Василек и Черныш.

- Какой у нас план? – Спросил Каргор.

- Едем в Гимас, как и планировали. – Ответил человек. – Закупаемся провизией, ищем тебе новую лошадь, а затем отправляемся в Хельауслеферн.

- Хорошо. Кстати, меня волнует один вопрос?

- Какой?

- Нашему разговорчивому другу сколько месяцев? Пять с половиной?

- Да. – За Эрнста ответил Черныш.

- Откуда ты столько знаешь?

- Во-пер-р-рвых, по вашим мер-р-ркам мне сейчас около шестнадцати. Во-втор-р-рых, пока мы жили в гор-р-рах, мама мне многое р-р-рассказала. – Он печально замолчал, но вскоре снова начал говорить. – Дело в том, что мантикор-р-ры были самой первой нежитью, котор-р-рую создала Тьма. После демонов, конечно. Поскольку она хотела пр-р-ревзойти Свет в твор-р-рениях, ей нужно было совер-р-ршенное ор-р-ружие против ангелов. И она создала нас. Для людей и остальных р-р-рас мы обычная нежить, уязвимая для всякого ор-р-ружия. Но стоит тот же двур-р-ручный меч взять ангелу, как он пр-р-росто соскользнет при удар-р-ре. Наши когти и яд смер-р-ртельны для них, а их мясо дает нам возможность говор-р-рить, у взр-р-рослых укр-р-репляет ор-р-рганизм в целом, а у котят сокр-р-ращает процесс взр-р-росления до одного дня. К концу дня я уже буду р-р-размером с Медка, а если съем еще ангелятины, то пер-р-рер-р-расту его.

- Новый вопрос: как мы с тобой войдем в город?

- Никак. – Черныш поднялся в воздух. – Вы войдете, а я пер-р-релечу над вор-р-ротами. – Он снова опустился на землю.

- Тебе не кажется, что тебя все равно заметят? – Эрнст скептически окинул льва взглядом. Насчет своих размеров он, похоже, не преувеличивал. За то время, пока они шли от ельника, рожки увеличились и даже стали немного скручиваться вокруг своей оси.

- Я не выдал вам главного секр-р-рета. – Глаза Черныша игриво сверкнули, и он интригующе замолчал.

\*\*\*

К мосту через Светелку они подъехали уже, когда стемнело. Река начала понемногу замерзать, у берегов уже наросла корка, а посередине медленно плыли первые льдинки. Копыта лошадей одиноко цокали по каменному мосту. Чистое, без единого облака, небо проливало лунный свет на округу.

Эрнст в который раз убеждался в том, что зима – волшебное время года. Ни летом, ни осенью, ни весной природа так не преображается за день. Если утром все казалось серебряным и бриллиантовым, то сейчас серебро смешалось со сталью и антрацитами. Даже черные рога Черныша казались ему вырезанными из драгоценных камней.

Вообще он не переставал удивляться мантикоре. Еще утром лев мог спокойно пройти под животом у Медка, а сейчас доставал ему до середины крупа. А в целом, чем больше – тем красивее. Наверно, так можно было описать те перемены, которые с ним произошли. Рога, скрученные вокруг своей оси, стали гораздо длиннее и шире, размашистые крыла покрылись тонкими чешуйками, грива мерно колыхалась на ветру. Он долго любовался на Черныша, размышляя о том, что же за секрет тот скрывает.

Мост закончился, началась широкая дорога к городу. Ворота в Гимас уже маячили впереди, но темп движения вновь снизился. Чары, наложенные на ноги Василька, перестали помогать, и тот снова начал спотыкаться. Каргор, хоть и не показывал этого, грустнел вместе с лошадью. Ему не хотелось расставаться с другом, но он понимал, что это неизбежно. Эрнст попытался подбодрить его, но понял, что лучше молча дойти до города и отдать Василька на какой-нибудь постоялый двор, взяв с хозяина клятву, что конь не отправится на живодерню.

Усталые, озябшие и почти падшие духом, они, наконец, добрались до ворот. Сонная стража встрепенулась и преградила путникам дорогу.

- Кто такие? Куда идете? – Спросил дежурный капитан.

- Мы из горных провинций. Ищем ночлег и работу. – Спокойно ответил Эрнст.

- А оружие зачем?

- Времена неспокойные, капитан.

- Ну ладно, проезжайте.

Стража расступилась, и они вошли в город. Успев проехать по улице саженей пять, Каргор вдруг понял, что Черныша нигде нет. Он взглянул на Эрнста. Тот тоже нервничал. Хоть лев и обещал, что все будет хорошо, исчез слишком внезапно. Чтобы не привлекать внимания стражи, они заехали за угол одного из домов и спешились.

- Ну и где это мохнатое чудо?

- Без понятия. Я не видел, как он отошел.

- Черт, я тоже. Что будем делать?

- Не знаю, но его надо найти, пока его никто не заметил.

- Не меня ищите, мррр? – Где-то над их головами промурлыкал знакомый голос, и на землю спрыгнул черный кот, ничем не отличавшийся от обычных домашних мурлык. – Я же говор-р-рил, что раскр-р-рыл не все тайны.

- Предупреждай в следующий раз. – Буркнул Эрнст.

- Конечно, хозяин. – Черныш заискивающе потерся о ноги мужчины.

- Ладно, надо найти постоялый двор, пока совсем не стемнело. Идем.

Немного поплутав по улицам, они нашли небольшой трактир, в котором и остановились. Предоставив лошадей мальчишке, они вместе с Чернышом зашли в обеденную залу. Народа было немного, полумрак хорошо скрывал их лица, так что быть обнаруженными они не опасались. Хозяин услужливо выделил им комнату, отдал ключи, поставил тарелки с мясом и удалился.

- Итак, план действий? – Отправляя в рот очередной кусок свинины, поинтересовался Каргор.

- Ночуем здесь. Утром идем искать тебе коня.

- Как у нас со средствами?

- У меня есть где-то сорок серебряников. Как насчет тебя?

- Аналогично. Итого восемьдесят серебряников. Не густо.

- На племенного жеребца не хватит, но крепенького трехлетку выторговать сможем.

- Хорошо, если так. Иначе придется кататься на Черныше. – При этих словах Каргор поморщился. Идея стать ездовым животным коту сильно не понравилась, и он укусил варкара за локоть. – Эй, веди себя прилично, меня это тоже не вдохновляет.

Черныш презрительно фыркнул и переполз на скамью Эрнста.

Остаток ужина прошел в молчании.

Опустошив тарелки и отдав пару кусочков Чернышу, мужчины поднялись в снятую комнату. Прислуга уже успела протопить камин, и приятное тепло тут же разморило усталых путников. Напрягало лишь наличие одной большой двуспальной кровати. Ни для кого не было секретом, что Гимас славился своей толерантностью, и, возможно, в другой ситуации Эрнст и Каргор это бы оценили, но сейчас они были несколько сконфужены.

- Может, попросить принести две маленьких? - Варкар нервно подергал и без того туго затянутый хвост.

- Думаю, это может обидеть хозяина. - Неловко кашлянул избранный. - Это, конечно, неудобно, но спать очень хочется...

- Поддерживаю.

Сняв теплую верхнюю одежду, мужчины легли как можно дальше друг от друга, кот пристроился между ними.

Это была одна из немногих ночей, когда троица спала спокойно.

\*\*\*

Какой бы мирной и тихой не была ночь, утро прошло несколько сумбурно. Каргора разбудил грохот и весьма изысканные выражения Эрнста о том, как он любит домашних животных, в особенности мантикор, в особенности Черныша. В тот же момент грохот раздался повторно, и варкар обнаружил себя на полу комнаты.

- Твою ж! – Ругнулся он, вставая и потирая ушибленный локоть.

Причиной суматохи стала вышеозначенная его товарищем мантикора. Черныш лежал на кровати, во всей своей красе раскинув лапы и развернув крыла. Видимо, он немного не рассчитал, что может во сне случайно принять свой настоящий облик, и теперь бедная мебель натужно поскрипывала под огромным львом. При этом он продолжал спокойно сопеть, совершенно не обращая внимания на возмущения в свой адрес.

- И что нам делать с этой тушей? – Осведомился Каргор.

- Зажарить. Говорят, у мантикор вкусное мясо. А тут хватит на месяц. – Злобно фыркнул Эрнст.

- Зажар-р-рить? Вы пр-р-ринесли еду? – Сонно проурчал лев, приоткрыв глаза и потянувшись.

- Нет, мы собрались жарить тебя.

- Меняяяу?

- Да.

- За что?!

- А то ты не знаешь.

- Ну, подумаешь, спихнул вас с кровати, что такого? – Черныш спустился с кровати и сел на задние лапы. Даже так он был выше мужчин, и им пришлось поднять головы, чтобы посмотреть в его желтые бесстыжие глаза.

- Действительно. Ничего особенного. Не считая того, что в комнате, вместо обещанного кота, оказалась здоровенная мантикора размером с лошадь. – Буркнул Каргор, скептически оглядывая длинный хвост с тяжелым жалом на конце.

- Вообще-то, больше лошади. – Гордо заметил лев и, заметив недобрый взгляд война, поспешил подобрать хвост под себя. Тут он широко зевнул, и охота спорить с нежитью отпала: в его пасть спокойно мог поместиться месячный поросенок.

- Ладно, мы поняли, что ты вырос, можешь опять становиться котом. – Эрнст легонько щелкнул мантикору по носу. Черныш недовольно фыркнул, с легким хлопком превратился в кота и гордо прошествовал мимо по направлению к сумкам с едой, тут же закопавшись носом в ту, где лежала его доля.

- Итак, предположим, с одной проблемой мы разобрались. Но у нас есть еще две.

- Да. Сначала к хозяину, потом на ярмарку. Черныш, идешь с нами.

Кот, наевшийся копченого мяса, тяжеловато протопал к двери и вильнул хвостом куда-то в темноту коридора.

\*\*\*

Трактирщик обнаружился в обеденной зале, намывающим свою стойку.

- С добрым утречком! – Жизнерадостно поприветствовал он вошедших постояльцев.

- С добрым. – Ответил Эрнст, слегка улыбнувшись. – У нас к Вам есть дело.

- Слушаю-слушаю. – Бодрость и бойкость этого простодушного толстячка вселяла уверенность в успехе сделки.

- Мы приехали вчера на двух конях…

- Да, помню, мальчишки их почистили и накормили.

- Мы хотели бы… одного оставить Вам насовсем. Мы отправляемся на север, а он не потянет. Но и на живодерню отдавать как-то жалко… мы можем заплатить…

- И слышать не хочу. – Перебил трактирщик Эрнста. – Никаких денег. Оставляйте. Выходим, вылечим, дочурке моей другом будет.

- Спасибо Вам огромное. – Каргор, плохо скрывая радость за Василька, пожал толстяку руку.

Они раскланялись и ушли, оставив доброго человека отдавать старшему сыну указания насчет новой живности.

- Я думал, все пройдет хуже… - задумчиво протянул воин, когда они оказались на улице.

- Люди не так уж плохи, не находишь? – Эрнст улыбнулся.

- Наверное.

Зимний город начинал просыпаться. Дети, вырвавшиеся из-под опеки родителей пораньше, играли в снежки и лазали по сугробам; начинали ходить посыльные; торговцы медленно тянулись на рынок к своим ларькам.

Каргор никогда раньше не видел быт людей так близко и так по-новому. Эта городская рутина, казавшаяся ему нелепой, абсурдной и даже гротескной, предстала перед ним удивительной сказкой, в которой и ему была уготована какая-то необыкновенная роль. Ветер подхватил полы его плаща и припорошил сапоги снежной мукой. В его душе просыпалось что-то невиданное доселе, всколыхнутое этим порывом.

Эрнст смотрел на спутника почти отеческим взглядом. Варкар, всю свою жизнь презиравший людей, медленно начинал осознавать странную прелесть этой расы, слабой, глубоко порочной, но удивительно самобытной, не перестававшей изумлять изобретательностью, изворотливостью и умению выходить сухими из любых катаклизмов. «Интересно, Унвидель думает о нас так же?..» - вопрос исчез быстрее, чем появился. Дьявол не может любить людей, не может ими восхищаться. Дьявол – это зло, каким бы добрым оно не казалось.

Более того, люди ненавидят его и, если бы была возможность, уничтожили бы его так же, как они уничтожают порождения Тьмы: нечисть, демонов и тех, кто сочувствует им. Уже повод для ответной ненависти. Лучшая защита, как известно, – нападение, и эта простая истина распространяется на всех. Унвидэль, при всей своей внешней невинности, прекрасно знает это, и потому по свету рыщут сотни его приспешников, убивая, соблазняя, мучая.

Эрнст хмуро оглядел прохожих. Нет никакой гарантии, что среди них не кроется какой-нибудь демон, оборотень, вампир и какая другая тварь. Все эти байки про то, что нечисть вылезает только по ночам, - чушь собачья. Да, они предпочитают охотиться ночью – в это время человек уязвим: хуже видит, из-за сонливости менее бдителен, - такую добычу легко схватить. Однако днем нечисть тоже любит порезвиться: дети, старики, больные или просто слабые от голода, тяжелой работы – их можно загнать и в светлое время.

Странник встрепенулся и ужаснулся своим мыслям: он рассуждал о своей расе, как о стаде, о дичи. С каждой минутой в него все больше вселялась уверенность в своем предназначении: убить дьявола, отрубить гадюке Зла голову, очистить мир от скверны. А для свершения этого нужно было выполнить задачи помельче.

Они уже дошли до рынка и теперь искали торговца лошадьми. Это было не так-то просто: Гимас был довольно большим городом, в который стекалось множество людей, желающих продать, купить, обменять. Торговые ряды кишели мужчинами и женщинами, странникам приходилось с боем продираться сквозь толпу.

Эрнст ничему не удивлялся, он вполне привык к этой толчее, свойственной людям. В конце концов, они – стадные животные, и самые отъявленные одиночки нуждаются порой в толпе, пусть даже она будет состоять из одного человека. Мужчина спокойно лавировал в проходах между рядами, где-то уступая, где-то решительно расталкивая локтями, но так или иначе он, в целом, был в своей тарелке.

А вот Каргору было гораздо хуже. Варкары вообще не любят больших скоплений народа, а если уж случается такое, то они всегда организованы: военная дисциплина проникает даже на торговые площади, хочет ли общество того или нет. Хаотичные передвижения людей повергали странника в некоторое оцепенение. Вместо прямого спокойного потока он попал в бешенный водоворот и никак не мог выплыть. Каргор еле успевал за Эрнстом, и ему часто приходилось хватать того за рукав, чтобы не упустить в толпе. Мир, заключенный в стенах людского города, представал перед ним во всей своей красе со все новых и новых сторон, бурей красок то поражая своей красотой и умиротворенностей, то повергая в шок своим безумным гротеском.

Однако все в этом мире имеет свойство заканчиваться, и мучения чужестранца тоже подошли к концу. Они наконец-то увидели небольшую конюшню, расположившуюся на дальнем краю площади, и возвещавшую о себе терпким запахом навоза и лошадей и редким ржанием и фырканьем. Около входа, под незамысловатой вывеской, расположился хозяин – крепкий бородатый мужчина, укутанный в заячий тулуп. Его темные глаза, еле угадывавшиеся под кустистыми бровями, безошибочно выхватили из толпы потенциальных покупателей, и он тут же вскочил со скамьи.

- День добрый, подходите-подходите, - залепетал он, суетясь и открывая небольшие окошечки в стойлах.

- И Вам добрый, - ответил Эрнст. – Нам нужна хорошая лошадь. Мы отправляемся на север, в Хельауслеферн, конь должен выдержать перегон. Особо породистых не надо, главное – выносливость.

- Конечно-конечно, понимаю. Одну минуту. – Торговец открыл три стойла и вывел лошадей к мужчинам. – Вот, все трехлетки, хорошие, крепкие. Все здоровые, подкованные.

Три жеребца спокойно оглядывали возможных хозяев, продолжая невозмутимо дожевывать сено. Крутые бока и сильные ноги подтверждали слова лошадника, пристальное изучение зубов окончательно убедило Каргора в этом.

- И сколько за них хотите? – Закончив осмотр, спросил варкар.

- За серого – сто серебряников, за рыжего и черного – по восемьдесят, но могу и за семьдесят отдать.

- А может, еще можете скинуть? – Решил поторговаться Эрнст, заключив, что раз барышник сам предложил сбросить цену, то его можно уговорить на более приемлемую для их кошелька сумму.

- Ну, за таких трехлеток... меньше, чем за шестьдесят пять не отдам.

- Да ладно Вам, это же не племенные жеребцы, за шестьдесят пойдут.

- Ох, в убыток себе, но так уж и быть, шестьдесят – и лошадка ваша. – Торговец махнул рукой и поправил тулуп. – Так что, рыжего или черного берете?

- Хм... Черный выглядит покрепче, его возьмем. – Ответил Каргор.

Отдав мужчине шестьдесят серебряников и получив удила в руку, странники направились обратно к постоялому двору. Черный жеребец немного неуверенно цокал за ними, поглядывая по сторонам и недовольно фыркая на нерасторопных прохожих, задевавших бока или круп. Благо, их было не так уж и много: тот самый пик, когда на рынках не протолкнешься уже прошел, между прилавками теперь в основном ходили припозднившиеся хозяйки, пожилые женщины и бездомная ребятня.

- Нам бы стоило купить припасов до отъезда. – Заметил Каргор, оттягивая любопытную морду коня от лотка с морковкой и виновато улыбаясь засмеявшейся лавочнице.

- Надо. – Кивнул Эрнст, протягивая женщине пару медяков, за которые она довольно отвесила «коняшке» с пару гривен лакомства. «Коняшка» теперь довольно хрупала угощением, вдруг проникнувшись симпатией к новым хозяевам.

- Стоило бы сначала оставить его на конюшне, а то мы так все деньги на морковку с сахаром спустим.

- Кстати, а где Черныш? – Эрнст внезапно понял, что они снова потеряли кота. До рынка он бежал рядом с ними, а потом куда-то делся.

Тут с ближайшего навеса мужчине на плечо прыгнуло что-то пушистое и довольно замурлыкало.

- Хватит выкидывать такие штучки, ты привлекаешь слишком много внимания к себе. – Зашипел на кота Каргор. – Коты просто так на людей с крыш не прыгают, ты понимаешь, что это странно? Могут появиться вопросы…

- Успокойся, - Эрнст положил ладонь на плечо варкара. – Люди если и заметят, то пропустят мимо. Это вы привыкли подмечать любую странность, нам же хоть кол на голове теши, не обратим внимания.

- Вер-р-рно – тихо проурчал кот.

- А вот говорить не обязательно… а почему это от тебя пахнет рыбой?

Кот промолчал, воровато сверкнул глазами и мягко перепрыгнул на спину коня, удивленно топнувшего копытом.

- Мне кажется, это мохнатое недоразумение пора носить в клетке. – Пробурчал Эрнст.

Процессия двинулась дальше и спустя несколько минут оказалась у выхода с рынка. Черныш пригрелся на лошадиной спине и сыто сопел, свесив хвост. Конь, казалось, не замечал кота и продолжал довольно хрустеть морковкой, которую варкар время от времени совал ему под нос. Мужчины молча думали каждый о своем, изредка перебрасываясь фразами о необходимости покупки провизии и карты. В такой тихой обстановке они добрались до постоялого двора.

Оставив лошадь в конюшне, они проведали Василька, которого сын трактирщика уже успел отчистить, накормить и напоить, и зашли в обеденный зал.

- О, вы уже вернулись с рынка. – Хозяин, суетившийся за стойкой, приветливо помахал им рукой. – Удачно?

- Да, спасибо. – Улыбнулся Каргор, польщенный таким неподдельным вниманием и участием этого добродушного толстячка.

- Вы уж меня простите за нескромность, но я вам там, в комнате провизию оставил. Все ж таки на север едете, а там же с едой ой как непросто. И даже не смейте совать мне деньги за это. – Мужчина замахал руками в сторону полезшего в карман Эрнста так, будто отгонял от себя черта. – Идите, отдохните перед отъездом, путь-то долгий.

Трактирщик вернулся к своей работе, а смущенные странники медленно пошли наверх.

Забавно, как порой поворачивается судьба. Самые близкие люди предают нас за лишний кусок хлеба, а совершенно незнакомые, случайные встречные помогают нам, будто от этого зависит и их благополучие. За утомительные несколько лет плутания по стране что Эрнст, что Каргор привыкли к холодному отношению: их почти не замечали, давали мелкие гроши за тяжелый труд, и, хотя порой привечали теплой едой и крепкой выпивкой, недвусмысленно намекали на то, что лучше бы они не задерживались надолго.

Для любого нормального человека, странник – это что-то вроде отравленного сорта. Те, кто не уходит далеко от своего дома, всегда будут считать путников опасными, запаршивевшими. Это в порядке вещей. Нам не понять тех, кто вынужден скитаться, и тех, кто ушел по своей воле. Человек оседлый вызывает больше доверия, ведь он всегда рассчитывает свой завтрашний день. У него есть почва под ногами, дом, семья, он уверен в своем будущем, он может загадывать на год, два и даже три вперед.

Странник же всегда живет лишь сегодняшним днем. Он знает, что завтра может не наступить, он всегда настороже и способен продолжить дорогу при первой же необходимости, будь то день, ночь, буря или мороз. Это пугает оседлых: путники, готовые в любой момент выхватить меч или сорваться с места, нарушают безопасность и спокойствие их дома. Более того, приютить у себя человека с соседней улицы или из соседнего села приятнее, чем пустить на порог совершенно чужое существо, которое может оказаться как простым паломником, так и наемным убийцей, разбойником или вообще нечистью.

Теплота и доброта, с которой к ним отнесся трактирщик, никак не вписывалась в эту общую картину. Он не стал расспрашивать их о цели путешествия, не потребовал компенсации за расходы на Василька, не взял денег за еду. Он просто отнесся к ним с пониманием и сделал то, на что они надеялись лишь в самых несбыточных мечтах. Этот человек вселил в них ту уверенность, которая была им сейчас так необходима, ведь успех кампании был призрачен, а судьба их колебалась на перепутье тысяч дорог.

За этими размышлениями они добрались до комнаты, где их взору предстала гора еды, заботливо упакованной и аккуратно сложенной на столике у окна. Кроме воды, вяленого мяса и вина, тут был и тюк с сеном для лошадей, и сушеная рыба, и овощи. Им вдруг перехотелось покидать этот трактир, где их впервые за долгое время встретили с любовью, пониманием и добротой, не пытаясь выгнать за дверь как можно скорее.

- Нам все же надо как-то расплатиться с этим человеком… - медленно проговорил Каргор, осматривая провизию.

- Надо. Но он не возьмет денег.

- Может, выполнить какую-нибудь работу? Отдраить конюшни, например?..

- Думаю, это хорошая идея.

В этот момент раздался стук. Мужчины переглянулись, и Эрнст, сунув на всякий случай кинжал за пояс, открыл дверь. На пороге стоял трактирщик. Странники были бы рады, но в нем было что-то не то. Жизнерадостный взгляд куда-то исчез, глаза смотрели мутно и безразлично, в пустоту; он стоял немного сгорбившись, казалось, он сейчас осядет на пол безвольной тушей.

- Я смотрю, вы уже собираетесь. – Вместо бойкой речи, из его рта вытек медленный, опустошенный поток слов.

- Да. – Осторожно ответил Эрнст, отступая назад.

- Может быть, вы лучше останетесь на ночь? Дороги нынче неспокойные. - Продолжал так же медленно цедить слова трактирщик.

- Вам нехорошо? – Спросил Каргор.

- Мне? О, мне хорошо. А этой тушке будет не очень, когда проснется. – Из темноты коридора раздался незнакомый голос, и в тот же момент трактирщик упал без сознания. Эрнст тут же кинулся к нему, дабы убедиться, что добряк жив.

В комнату вошла женщина, одетая в длинное платье с глубоким декольте и разрезом до середины бедра. Черные волосы спадали на бледные плечи, томные карие глаза смотрели с усмешкой, уголки алых губ были вздернуты в полуулыбке.

- Фи, какая простая комната. – Женщина осмотрелась и брезгливо повела плечами. – И ужасно грязная. Какой кошмар…

- Кто ты такая? – Настойчиво спросил Эрнст, держа кинжал наготове.

- Я? Лилит. – демонша наигранно присела в реверансе.

- И что же тебе здесь нужно?

- До меня дошли слухи, Самаэль встречался с тобой. – Она проплыла мимо мужчин и села на табурет, изящно закинув ногу на ногу.

- А тебе какая разница?

- Видишь ли, мне не нравится его игра. Он слишком рьяно помогает Унвиделю расстаться с жизнью. А мне бы этого не хотелось.

- Вы же ратуете за свершение пророчества, что не так?

- Какие же вы, людишки, глупые, все вам объяснять приходится! – Лилит закатила глаза и развела руками. – Когда Дьявол падет, падет Тьма. А это значит, падут все ее создания. В том числе и мы, демоны. В отличие от нашего лорда, мы умирать не хотим. – Она задумчиво постучала по столу ногтями. – Видишь ли, Он думает, что не оставляет нам выбора. Но мы можем сами его сделать: сидеть и ждать смерти или… - ее губы растянулись в кровожадной улыбке, - остановить избранного любым подходящим способом.

Эрнст схватил кинжал, но лезвие вонзилось в опустевшую табуретку.

- Ха-ха-ха, - звонкий женский смех раздался из-за спины. – Медленно. Слишком медленно. – Лилит снова села и игриво поправила волосы. – Сначала дослушай меня, а потом маши ножами, сколько хочешь.

- Говори быстрее, тварь, мое терпение заканчивается. – Прошипел Каргор, до этого не вмешивавшийся в разговор.

- О, как грубо. В прочем, действительно, пора это заканчивать. – Лилит нахмурилась, из голоса пропали веселые интонации. – Самаэль дал тебе меч. Верни его мне. Он не должен служить людям и тем более не должен попасть в руки воробьев.

- И что же в нем такого важного? – Осведомился Эрнст, беря в руки вышеозначенное оружие.

- Это единственный меч, которым можно убить Дьявола. – Без увиливаний ответила демонша. – Надеюсь, за мою честность я буду вознаграждена твоим пониманием, и ты отдашь мне его.

- Ты крайне глупа, если думаешь, что сможешь так просто его забрать.

- Видимо, придется делать по-плохому… - вздохнула Лилит, и в следующую секунду ее пальцы с внезапно выросшими длинными и острыми когтями сомкнулись на шее избранного. Глаза горели злобным светом, вытянувшиеся верхние клыки клацнули прямо перед носом мужчины. – Маленький гаденыш, я уничтожу тебя, как букашку! Я Великая Герцогиня Ада, одна из Верховного Совета, и ты думаешь, что можешь называть меня глупой и противиться моей воле?! Сдохни!

Когти женщины вспороли кожу Эрнста и готовы были уже разорвать артерию, как вдруг Лилит вздрогнула и чуть ослабила хватку. Из ее бока торчал кинжал, умело вогнанный между ребрами рукой варкара. Она с усмешкой посмотрела на него и без усилий вытащила его из тела.

- Кто же бьет женщин, а? – С присвистом протянула она и слегка повела рукой в сторону Каргора. Тот взвыл от боли и схватился за плечо, на котором вокруг кинжала расползалось кровавое пятно.

- Теперь нам никто не помешает. – Прошептала Лилит, вновь сдавливая пальцы вокруг шеи Эрнста.

Он ничего не мог сделать: тело не слушалось, мысли куда-то уплывали – чары Лилит сковали его сознание мелкой паутинкой. Он попытался поднять руку, но почувствовал сильную боль в кисти, будто любое движение грозило сломать кости.

- Ты ведь не хочешь умирать, правда, дорогуша? – Губы демонши шевелились совсем рядом с его ухом. – Я не знаю, что не хочешь. У тебя есть цель, миссия: отрубить голову ядовитой гадине, чтобы очистить мир от зла. Знаешь, сколько таких избавителей я повидала? Достаточно, чтобы сказать, что ни один из них не выполнил своего предназначения. Но ты не веришь, что можешь погибнуть, у тебя ведь есть твой дар. Ох, прости, им нужно управлять, а твои мысли слишком окутаны моим дурманом, сладкий. – Она хихикнула. – Давай же, отдай мне меч, и я обещаю, что тот час же уйду и даже полечу твоего дружка. Это хорошая сделка, не считаешь? Я прошу всего-то кусок металла, а взамен оставляю тебе и ему жизнь.

- Пошла… к черту… гадина… - ненадолго приведя сознание в порядок, проговорил Эрнст.

- Глупо. Очень глупо. – Лилит посмотрела в глаза своей жертве. – А знаешь, ты ничего. В другой ситуации я бы с тобой порезвилась. Но, увы… - Она слизнула кровь с шеи мужчины и с ослепительной улыбкой сжала пальцы.

«Увы…» - эхом отдалось в мозгу Эрнста. Он был готов умереть любыми способами: замерзнуть в лесу зимой, утонуть в реке, получить смертельные раны в бою, - но только не беззащитной куклой, не мышью в лапах кошки. Боль в шее и ощущение собственной крови на коже – последние чувства в жизни… не самые приятные. Его сознание начало падать в глубокую пропасть, из которой уже нет пути назад.

Внезапно что-то дернуло его вверх, назад, в собственное тело, которое отдалось миллиардами иголок, впившихся в конечности. Сквозь звон в ушах он различил визг и всхлипывания Лилит и чей-то голос.

- …ли это? – Слух выхватил обрывок фразы. – Вы превысили лимит шуточек, Герцогиня.

- Пошел к черту, Самаэль. Ты сломал мне пальцы, ублюдок! – Лилит срывалась на крик.

- Это была вынужденная мера. И Его приказ.

- Его приказ? Что ты несешь?! Он никогда бы не приказал меня увечить!

- Хорошо. Да, Он ничего мне не приказывал. Но меня окончательно достали Ваши выходки. Я созываю Совет и ставлю вопрос о Вашем исключении из него, снятия всех титулов и вечной ссылке к людям. Это не обсуждается! – Самаэль махнул рукой, и тело Лилит сковали прозрачные цепи.

- Ах ты, урод! Да как ты смеешь?! Ты не можешь этого сделать! – Демонша была в ярости, но из-за оков не могла пошевелиться и лишь барахталась на стуле, сжимая и разжимая кулаки.

- Я бы попросил Вас говорить тише. Здесь нет глухих. – Советник повернулся к Эрнсту и рывком поставил его на ноги. Перед глазами мужчины все поплыло, он пошатнулся и свалился на подставленную демоном руку. – Стой ровно. Что ты как болванчик? – Буркнул Самаэль.

- Иди ты…

- Я его спас, а он еще и ругается. Удивительно! В прочем, запомни: это был последний раз, когда я тебе помогаю по своей воле. Ты мог воспользоваться даром до того, как она наложила чары, ты мог сразу выгнать ее, но что ты сделал? Предложил поговорить! Уму непостижимо! – Его глаза полыхнули алым. – Если ты продолжишь в том же духе, то сдохнешь от лап первого же фьори! Приди в себя, наконец! – Повысил голос демон и влепил Эрнсту звонкую пощечину.

Мужчина, приведенный в относительное сознание ударом, смог, наконец, встать ровно, не опираясь на Самаэля. Его мутило, голова была будто набита пухом, и все происходящее вокруг утопало в нем.

- Ехо ыы хоех? – Язык плохо слушался и подворачивался в самых неожиданных местах.

- Чего я хочу? Чтобы ты дожил до Битвы, вот чего я хочу! Мы не можем ждать еще одно поколение, это надо закончить!

- Доживу… - медленно выговорил Эрнст, собрав всю волю в кулак.

- Такими темпами – не уверен. – Самаэль фыркнул. – Помни: я больше не буду тебе помогать. А теперь извини, нам с герцогиней нужно уходить, нужно решить вопросы произвола власть имущих.

- Стой… что с Каргором?..

- А что с ним? Все с ним хорошо. – Демон пожал плечами и вместе с Лилит растворился в воздухе.

Эрнст, слега пошатываясь, подошел к варкару. Тот сидел на полу, все еще держась за раненное плечо, на котором не осталось даже шрама от кинжала. Он посмотрел на человека ошеломленным взглядом.

- Что только что произошло?

- Я не знаю… я помню только, как она ранила тебя, потом я послал ее, она вцепилась мне в горло и все. Дальше пустота. Что случилось, пока я был в отключке?

- Я увидел, как она надавила сильнее на твою шею, и в тот же момент у нее надломились пальцы. Тут появился Самаэль, они начали перепалку, а дальше ты пришел в себя.

- Какого черта?..

- Какого-то… Нужно убираться отсюда как можно скорее.

- Согласен.

Через полчаса они уже выезжали из Гимаса. Город оставался позади, ему никогда не суждено было узнать ни о том, что случилось в трактире, ни о том, что случится после.

# ГЛАВА 4. ДОРОГА НА СЕВЕР

Он ходил взад-вперед по камере, опустив голову и заложив руки за спину. Внутри кипела буря эмоций: гнев за непослушание, ненависть за предательство, отчаяние из-за жесткого осознания того, что опоры у него нет.

Прикованная к стене Лилит не сводила с него глаз. Всегда уверенная в своей безнаказанности и изворотливости, она теперь цепенела от ужаса, понимая, что ей грозит. Его было трудно вывести из себя, но если уж получалось, то кара была неминуемой и очень жестокой. Его правосудие было слепо и бездушно: перед ним были равны все. Здесь не было человеческого лицемерия, малодушия и страха перед статусом, здесь был закон, и этот закон должен был исполняться неукоснительно.

- Зачем? – Наконец сказал он, остановившись перед ней и заглянув в глаза.

- Вы знаете, милорд.

- Знаю. Но хочу услышать от тебя, Лилит.

- Я не хочу умирать. А единственный способ сохранить себе жизнь – остановить Вашу смерть.

- О, как же ты не понимаешь?.. – он сел на стул, заботливо принесенный домовыми. – Пророчество будет исполнено, рано или поздно. Не этим избранным, так следующим. Ты не сможешь этому помешать. А так ты только ускорила приближение своей смерти.

- Лучше принять смерть так, чем погибнуть просто так, заодно. – Надменно произнесла Лилит.

- А понимаешь ли ты, что должно произойти с вами, когда меня убьют? – Он пристально смотрел демонше в глаза, буравя в них колодца к ее сознанию. – Нет, не понимаешь… вы сольетесь с ангелами. Вы не будете ничем отличаться друг от друга, просто эфемерные создания, наделенные способностями и Света, и Тьмы. Это не смерть. Это перерождение.

Лилит слушала Его и все больше осознавала свою ошибку. Но гордость - последнее, что осталось у нее, - она не могла потерять. Тело колотило от злости на себя, ужаса близкой смерти и жуткой обиды на Него. Если бы Он, ничего бы этого не было.

- Я знаю, о чем ты думаешь, Лилит. – Он вздохнул. – И мне очень жаль, что я становлюсь виновником того, что сейчас происходит с тобой. Но мы никуда от этого не денемся. Палачом буду я, как и принято для членов Совета. Не переживай, я отдал приказ о том, чтобы до казни тебя не мучали. Ульрик принесет тебе еду и питье.

Он встал и подошел к ней. Женщина съежилась, ожидая выплеска гнева. Она знала, что Он никогда не ударит ее, не оскорбит. Он был, как говорят люди, истинным джентльменом. Но эти неистовые гнев и боль в Его глазах ужасно пугали ее.

- Бурдун отведет тебя на Совет, - сказал он, снимая с нее путы. – Я не смог объяснить вам всем, почему исполнение пророчества так необходимо и каковы будут последствия, и теперь мы вынуждены казнить своих… но война есть война, ты знала, что случится, если ослушаешься моего приказа и попытаешься убить избранного. Не бывает вины или проступка, который бы не повлек за собой наказания, и исключений здесь быть не может. Прощай, Лилит.

В камеру вошел Бурдун – молчаливый демон, всю жизнь служивший единственным тюремщиком. Он взял цепь, сковывавшую руки герцогини, и повел ее к выходу из казематов. Их шаги отдавались гулким эхом, тревоживших других узников темницы, и вскоре завершились звуком закрываемой двери.

Он смотрел в пустоту камеры. Что же происходит? Неужели ради исполнения пророчества, Ему придется шагать по трупам своих собратьев? Неужели предательство Лилит было для нее лучшим выходом, чем то, что должно свершиться? Может ли быть, что помогает ему лишь Самаэль, а все остальные жаждут оттянуть время?

Внутри него все кипело. Он закрыл глаза и прислушался к мыслям избранного. «Дьявол – это зло… отрубить голову ядовитой гадине…». Это было последней каплей.

Он со всей силы ударил кулаком по стене, оставив в кладке вмятину и несколько расползшихся от нее трещин. На миг Ему полегчало, но лишь для того, чтобы эмоции нахлынули вновь. По щекам потекли слезы. «За что же? Что же я сделал, что даже моя смерть несет всем лишь боль?.. Значит, и правда, Дьявол – это лишь зло, которое нужно уничтожить… как можно скорее…».

- Хозяин…

- Да, Ульрик?..

- Вам принести вина?

- Лучше медовухи…

- Прошу Вас, хозяин. – Домовой подал ему стакан, наполненный янтарной жидкостью.

- Спасибо, Ульрик. Иди.

Домовой поклонился и исчез.

Он пару секунд смотрел на стакан, а затем залпом осушил его. Выпивка обожгла горло и жидким огнем окатила внутренности, отвлекая от мыслей.

- Тоже мне, Дьявол – сосредоточие зла… - пробурчал Он себе под нос. – Реву, как человеческий ребенок… похоже все мы низко пали…

Он поправил мантию и направился к выходу из темницы. Идя по коридору, он чувствовал, как из-за решеток в дверях камер за ним наблюдают Его узники. Тут были и пленные ангелы, и нарушившие законы Ада демоны. Лишь одно их объединяло: все они ненавидели Его, ненавидели люто. Их злоба, отчаяние и страх заполняли Его легкие болезненной жижей, не дававшей дышать.

- Эй, Дьявол. – Послышалось из самой близкой к выходу камеры.

- Чего ты хочешь, Даниэль? – Он подошел к двери и посмотрел в глаза ангела, видневшиеся сквозь решетку.

- Караешь Совет? – Усмехнулся ангел. – Неужели не можешь держать дисциплину? Теряешь хватку, рогатый.

- Дисциплина в Аду лучше, чем в Раю. И ты оказался здесь именно из-за этого.

- О, да. Расскажи мне еще о моем предательстве. Вот только с перебежчиками обращаться должны вежливее, не находишь?

- С чего мне быть с тобой вежливым? Ты предатель, ты бежал от своих в стан врага с ценной информацией, как я могу быть уверен в том, что ты не шпион и не предашь и нас в самый ответственный момент?

- Правильно, рогатый. Вот только скажи своему тюремщику перестать обдирать мне перья. – Ангел повернулся к решетке спиной и показал общипанные крыла с обвисшей кожей и начавшим вновь пробиваться пушком. – Это не очень-то приятно.

- Я не буду делать тебе исключение, Даниэль. Всем ангелам, находящимся здесь обдирают перья, тебе в том числе.

- Какой ты правильный… а впрочем, черт с тобой. Я тебя больше не задерживаю. – Узник отошел от двери вглубь камеры и сел на лежанку. Уже закрывая за собой дверь, Унвидэль услышал смех ангела. – А уверен ли ты в том, что пророчество истолковано правильно, рогатый?

\*\*\*

Снежная буря застала путников в чистом поле. Ветер выл, заметая в их лица острые ледяные иглы. Сквозь белую пелену невозможно было видеть ничего дальше холки коня, да и та терялась из виду. Чернышу пришлось, зажав поводья в зубах, вести лошадей к увиденному ранее бору, пробивая путь в сугробах. Мужчинам оставалось уповать на его зрение, слух и обоняние.

Где-то между хлопьями снега мужчинам чудилась нежить. Она то кувыркалась в сугробах, то взмывала вверх, поднимая вихрь, то, хохоча и взвизгивая, проносилась над их головами. Эрнст понимал, что это лишь миражи, странные картинки, которые его мозг рисовал, пытаясь сохранить сознание. Ему приходилось то и дело встряхивать головой, чтобы отогнать их. Поддаваться им было нельзя: стоит лишь на секунду поверить в реальность этих видений, как они утянут тебя в пучину паники и безумия. Впрочем, и без них успех похода был призрачен. До Хельауслеферна было около тысячи верст пути, из которых они успели пройти только двадцать. Такими темпами вместо двух недель им пришлось бы добираться около месяца.

Пока спутник предавался безрадостным мыслям, Каргор пытался вспомнить карту страны некромантов. В общем-то, ее и страной было сложно назвать. Хельауслеферн когда-то был провинцией Аллерлетцена – огромной империи, простиравшейся по всему северу континента. Два города, соединенные горным трактом, и пять-шесть разрозненных поселений ютились вокруг хребта Дракенкамм, увенчанного пиком Дракенклау. Когда Темный Ковен подал прошение Императору об отсоединении Хельауслеферна от империи, тот не стал возражать: спорить с некромантами не хотелось, а с маленькой провинции нечего было взять. Столицей нового государства стал Тотесмер, больший из двух городов. Ковен предложил крестьянам остаться, что они и сделали, ведь идти было некуда, да и власть некромантов демократичнее императорской. Вот, пожалуй, и все, что Каргор знал об этой маленькой стране.

Тем временем они добрались до ельника. Пришлось спешиться и продираться сквозь плотные ветви, утопая по колено в снегу. Однако в паре саженей от опушки сугробы спали, ветер утих, и лес укрыл их спокойствием. О буре, мечущейся в неистовстве, напоминались лишь скрипевшие верхушки елей.

Путники устало брели меж деревьев, пытаясь найти место для ночлега. Спустя четверти часа плутания, им улыбнулась удача. Они наткнулись на небольшую ложбинку, скрытую от ветра и снега высоким обрывом. Хвороста было крайне мало, так что разведенного костерка хватило лишь на то, чтобы немного согреть конечности и подогреть заледеневшую еду.

По телам путников текла усталость. Она тянула вниз, к земле, пытаясь придавить их тяжелым одеялом сна. Мужчины упорно сопротивлялись, ведь сон в отсутствии хорошего костра был опасен. Зимние ночи коварны: стоит лишь на секунду потерять бдительность, и холод навсегда утащит тебя в свою темную пасть.

Где-то неподалеку залился воем волк. Ему ответил другой, и скоро весь бор наполнился тоскливым пением. Стая учуяла легкую добычу и теперь медленно приближалась к ней. Замерзшие и усталые путники понимали, что их спасет лишь чудо, и отчетливо чувствовали, как отчаяние тугой петлей стягивает их внутренности.

В пяти саженях блеснули желтые глаза, и к ложбинке вышел вожак стаи. Он призывно взвыл, не сводя холодного пристального взгляда с добычи. Его сородичи медленно появлялись из темноты один за другим, полностью отрезав выход. Над лесом повисла густая, липкая тишина. В ней было слышно, как вздымается шерсть на боках волков от их горячего дыхания.

Мужчины встали, достав мечи. Руки, окоченевшие и дрожащие, едва слушались, соскальзывая с рукоятей клинков, но сдаваться на милость клыков путники не собирались. Продать свою жизнь за пару-тройку волчьих – не такой уж хороший обмен, но что стоит жизнь, проведенная в скитаниях и не оставившая после себя ничего, кроме стоптанных сапог да истертого седла?..

Вожак стаи слегка подался вперед и ощерился. Под густым мехом перекатились мышцы, готовясь к прыжку. Он ждал, когда добыча откроется, когда острый метал отойдет в сторону так, чтобы не успеть достать его. Стая была готова сорваться за ним в любой момент и лишь ждала сигнала к атаке. Их все же что-то их смущало, какое-то невнятно черное пятно позади добычи. Оно не отдавало никаким запахом, но от него несло чем-то нехорошим. Но что значит легкое сомнение, когда многодневный голод терзает тело?..

Пятно встало и медленно, бесшумно перетекло вперед, заслонив собой добычу. Мантикора припала на передние лапы и повела хвостом. Вожак стаи зарычал и громко рявкнул, но лев не пошевелился, лишь зрачки желтых глаз слегка дрогнули. Секунда, и серая тень метнулась к нечисти.

Все смешалось в один рычащий комок. Вокруг летели комья земли и снега, ложбинка медленно покрывалась кровью. Путники не имели не малейшего понятия, сколько продолжалась бойня, но вскоре их взору предстало жуткое зрелище. Мантикора, с окровавленной мордой, стояла посреди трупов, изодранных на куски. Все было покрыто кровью, частями волчьих тел, оторванными мощными львиными челюстями, внутренностями, вывалившимися из распоротых животов...

Один из волков, собрав остатки сил в агонизирующем теле, попытался подняться. Скорпионий хвост метнулся в воздухе, и голова с разинутой пастью и будто обиженными глазами с глухим стуком упала рядом с телом, из которого хлынула черная кровь.

В головах мужчин что-то вдруг перемкнуло. В этом темном, холодном лесу к ним внезапно пришло жуткое осознание того, что такое они взяли с собой. Истинная природа мантикоры стояла перед ними будто кошмар наяву. Они относились ко льву как к маленькому котенку с игривым, шаловливым нравом. Сейчас же они видели опасное, могучее существо, расправившееся с дюжиной волков в мгновение ока, не получившее при этом ни единой царапины.

- Вы ждали чего-то др-р-ругого? – Тихо прошипел лев и невозмутимо стал оттаскивать куски тел подальше от места ночлега. В нос ударил запах крови...

Путники сели около костра, прижавшись друг к другу. Они пристально следили за мантикорой, убиравшей свидетельства своей свирепости, а вскоре легшей поближе к огню и начавшей вычищать мех. Невозмутимость льва и та обыденность, с которой он все делал, нагнетали дикий ужас на мужчин. Осознание того, что эти челюсти могут в любой момент сомкнуться на их туловище, не встретив ощутимого сопротивления, жутким холодком закралось в их измученное бурей сознание.

Больше всего они боялись уснуть, но тьма была неумолима. Она заполнила пространство вне ложбинки вязкой массой, разбухавшей с каждой минутой. Костер еле трепыхался, борясь за каждую искорку. Его было недостаточно, чтобы защитить странников от тьмы, которая медленно затопляла ложбинку. Ее тяжелые, густые волны колыхались вровень с их шеями, и ей оставалось несколько минут, чтобы поглотить их целиком.

Три минуты... две... одна...

\*\*\*

Он осматривал советников, сидевших за столом в абсолютном молчании. Никто из них не осмеливался поднять глаза, чтобы взглянуть на Него или Лилит. Страх оплел их железными цепями и пытался раздавить в своих тисках.

- Итак, господа. Вы все понимаете, зачем мы здесь собрались? – Самаэль нарушил молчание. Демоны робко кивнули. – Лилит, Великой Герцогине Ада, Матери Похоти и Порока, Владычице Гиблых Топей, вменяется в вину попытка убийства избранного. У Вас есть возражения против формулировки обвинения, Герцогиня?

- Нет... – шепнула Лилит, опустив глаза.

- Прекрасно. Согласно Закону, установленному нашим повелителем, справедливому и строгому, это преступление карается смертью. Есть ли у вас возражения против наказания, господа советники?

Демоны молчали. Высказать что-то против Закона означало подписать себе смертный приговор.

- Великолепно. – Самаэль взял свиток с официальным приговором и развернул его. – За совершенное деяние Лилит приговаривается к смертной казни через отсечение головы. Палачом, согласно Закону, выступит Унвидэль, Император Ада, Властитель Тьмы. Приговор привести в исполнение на первом рассвете после его оглашения. Заседание окончено, господа.

- Бурдун, уведи герцогиню обратно в темницу. И не забудь сказать своим чертятам, что она женщина, пусть не распускают руки. А лучше вообще не подпускай к ней никого. – Сказал Он, даже не глянув в сторону тюремщика.

Когда тронная зала опустела, Самаэль устало упал в кресло.

- Ты уверен, что казнишь ее сам?

- Да. Это Закон, а он не обсуждается.

- Знаю. Только помнишь ли ты, как закончилась предыдущая казнь?

- Не начинай...

- Ты упился до зеленых помидоров. Разбил несколько глыб в Мерзлоте, окно в своих покоях, чуть не покалечил домового, запустив в него графином...

- Прекрати, ты же знаешь...

- Да знаю я. – Самаэль резко встал и прошел по зале. – Можешь ты хоть раз пойти против правил? Кому это нужно, дьявол его раздери? Сам себя, кстати, разодрать не хочешь? Что ты так не меня смотришь? Все эти пророчества, законы... это все такая глупость! Дались они тебе... Неужели же ты так хочешь умереть? Ну, что ты молчишь? Тебе не для чего жить? Или это такая изощренная форма эгоизма? И вообще, сколько было избранных? Семьсот двадцать шесть. Этот семьсот двадцать седьмой. Можно подумать, они не могли этого сделать. Что в нем такого особенного?

- Прости... я...

- Да ну тебя... – демон снова сел.

- Ты знаешь... Даниэль сказал, что пророчество могло быть истолковано неверно...

- Даниэль? Этот полоумный предатель? Я бы не советовал тебе так безоговорочно ему верить.

- Я и не верю... но что могло бы значить пророчество тогда?

- Не знаю.

Унвидэль встал и подошел к окну. На Турн опускалась ночь. Демоны сделаны из плоти и крови, им нужен сон, равно как и еда, и питье. Может, оно и к лучшему, ночью над Адом повисает тишина, такая, что слышно, как растет трава...

- Ульрик, принеси еды и выпивки. – Услышал он за своей спиной голос Самаэля. Демон подошел к нему и положил руку на плечо. – Раз уж отказываться от казни ты не будешь, то я хоть не дам тебе напиваться в одиночестве.

- Спасибо, друг...

Долгая ночь в Аду только начиналась...

\*\*\*

Мягкий свет сочился сквозь веки. По телу ползли тепло и легкость, на лице играл свежий ветерок. Эрнст не мог сказать, умер он уже или это безумная пляска агонизирующего мозга. Он помнил лишь, как потерял сознание от усталости и холода, поэтому склонялся к первому. «Это что, Рай?» - пронеслось в мыслях.

Глупая смерть. Глупая и бессмысленная. Что он сделал за свою жизнь? Ничего особенного, в целом. А его миссия... ей не суждено закончиться. У него был шанс изменить этот мир, но этот шанс замерз в сугробе под елью. Жаль.

Он вдруг подумал о Медке. Как же будет его верный конь без него? Мужчина вдруг ясно осознал, что никогда больше не почувствует бархатистый нос у себя на щеке, не услышит довольное фырканье, не зароется пальцами в густую гриву... Боль пронзила его сердце тысячью отравленных игл. Острое, как нож, желание хоть в последний раз увидеть Медка заставило Эрнста открыть глаза.

Свет ворвался в его зрачки сотней солнц и заставил зажмуриться. Немного придя в себя, мужчина с удивлением обнаружился себя спящим под боком у Черныша. Рядом спокойно спал Каргор, Медок и Ворон невозмутимо жевали хвою с нижних веток елей. Мантикора свернулась вокруг путников теплым калачиком, накрыв их черным крылом. Почувствовав шевеление, лев проснулся и повернул рогатую голову к Эрнсту.

- С добр-р-рым утр-р-ром, - Черныш довольно заурчал и зевнул.

- Мы... живы?..

- Конечно, живы. – Лев прищурил глаза. – Когда вы потер-р-ряли сознание, я лег с вами, чтобы не замер-р-рзли окончательно.

- Ты дважды спас нас... – проснувшийся Каргор тихо прошептал то, что вертелось у Эрнста на языке.

- Ага. – Лев лизнул щеку варкара. – Куда ж вы без меня?

- Только не зазнайся. – Эрнст пощекотал его живот и благодарно обнял мохнатую львиную шею.

Пока странники собирались, Черныш сходил на разведку к опушке. Тракт был пока пуст, но со стороны Гимаса к леску приближался караван, и льву очень не нравился его запах. К тому же, осмотрев все с высоты птичьего полета, он увидел, что тракт огибает лес большой излучиной. В общем, он настаивал на том, чтобы пройти через бор, а заодно избежать встречи с караваном и срезать около двадцати верст.

Немного поплутав, путники нашли прогалину и сравнительно быстро ехали по ней. За ночь образовался наст, так что лошади спокойно переступали по крепкой ледяной корке, не проваливаясь в снег. Черныш шел немного позади, о чем-то задумавшись. Путники прекрасно помнили кровавую бойню, которую он вчера устроил на их глазах. Но говорить о ней было стыдно, ведь он действительно спас им жизнь, и упрекать в методах... впрочем, Черныш сам нарушил молчание.

- Вам не показались странными те волки? – Он вышел вперед и шел теперь между всадниками.

- В каком плане?

- Они не убежали, увидев меня, напали пер-р-рвыми на сопер-р-рника, котор-р-рый точно сильнее них. И еще... их плоть р-р-разр-р-рывалась слишком легко... как будто я вгр-р-рызался в ангелов...

- Так и было! – Раздался откуда-то сверху женский голос. Перед ними спустились шестеро ангелов во главе с женщиной. – Я Ариэль, глава карательного отряда Рая. Мы пришли за избранным!

- Ага, как же... – буркнул Эрнст.

- Но сначала мы расквитаемся с этим богомерзким созданием! Мой меч сделан из чистого Света, ты не сможешь его отразить! – Ариэль указала кончиком меча в сторону Черныша и тут же ринулась в атаку. Лев слегка припал на передние лапы, и клинок прошел мимо его носа.

- Глупые птички. – Фыркнул он в лицо воительнице. – Уходи, Ариэль, я не буду драться с женщиной.

- Что вы стоите?! Нападайте! – Крикнула она своим подчиненным.

Черныш стоял неподвижно, удивленно оглядывая ангелов, наносивших удары со всех сторон. Они не приносили ему ни малейшего вреда, лишь мех чуть приминался под мечами. Ему становилось ужасно скучно, и он зевнул. Улучив момент, Ариэль попыталась всадить клинок ему в небо, но лев легко повернул голову и сомкнул челюсти на лезвии. Оно тренькнуло, засветилось и гаснущими осколками осыпалось к ногам воительницы. Мантикора тут же придавила ее лапой к земле.

- Повтор-р-ряю. Это очень глупо.

Остальные ангелы отступили, недоуменно переглядываясь. Их предводительница еще ни разу не промахивалась и не попадала под лапы мантикоры. Они не знали, что делать, будто маленькие дети, впервые оставшиеся дома без мамы.

А вообще, забавный факт: женщины-ангелы и демонши - это две противоположности. Первые считают себя венцом творения, но чрезвычайно склонны к тому, чтобы безоговорочно подчиняться мужчинам. Они совершенно не понимают шуток, любое безобидное слово могут превратить в настоящий скандал. Преподнося себя, как нежных, любящих и светлых созданий, они способны убить, не задумываясь, при этом ужасно любят давать всем советы, как им кажется, невыразимо мудрые.

Демонши же совершенно иные. Они никогда не лезут в дела друг друга, прекрасно зная, кто за что отвечает и кто на какой должности стоит. Им свойственно устраивать шумные, веселые девичники, они никогда не раскритикую тебя из-за статуса или внешности. Если не посягать на их свободу и уважительно относиться к нем, то и они будут уважать тебя, но стоит кому-то сказать что-то по поводу их одежды, например, то лучше бежать как можно дальше и быстрее. Они не лицемерят, не прикрываются своим происхождением, если в чем-то виноваты, не лукавят и спокойно принимают наказание. В общем, с демоншами дело иметь гораздо приятнее.

- Богомерзкая тварь! Отпусти меня! – Ариэль пыталась выбраться из-под тяжелой лапы мантикоры.

- Нет. Пока не отзовешь своих птичек. – Ответил он.

- И не подумаю! Хватайте избранного!

Эрнст и Каргор быстро спешились и выхватили мечи. Клинок, подаренный Самаэлем, окутался темной дымкой.

- Госпожа, у него Брехэвигкайт!

- Мы так долго его искали! Хватайте его!

- Только двиньтесь с места – и вы покойники. – Зарычал лев.

- Нет, мы с ними разберемся. Лучше придержи эту ненормальную. – Спокойно сказал Каргор и принял боевую стойку. Черныш кивнул и лег всем телом на Ариэль. Ангелы тем временем окружили мужчин.

- Трое на каждого. Прекрасно. – Шепнул Эрнст варкару.

- Великолепно. – Ответил тот.

Плотный круг распался, и на них посыпались удары. Скорость боя была бешеной, Эрнст успевал только защищаться, об ответных выпадах речь не шла. Он понял, что без дара не обойтись, когда пропустил один удар. Меч впился в бок, уперся в ребро и скользнул дальше, разодрав мышцы. Боль пронзила тело, кровь потекла по коже противной вязкой жижей. Мужчина изо всех сил пытался сохранить ясность сознания, но мозг упорно твердил о ране, обжигая бок раскаленным железом. Ему удалось отразить еще один удар, но после этого он тяжело упал на одно колено.

Единственная мысль о даре пробудила силу. Она белесыми струйками потекла по рукам в меч, сливаясь с его собственной. Эрнст увидел в своих руках что-то похожее на вулкан: среди черного дыма и клубков молний блестел раскаленный багровый Брехэвигкайт. Адреналин ударил в голову, боль забылась, и Эрнст один отчаянным ударом вонзил меч в ближайшего ангела.

Тот захрипел и попытался отступить, но избранный шагнул вперед и надавил на рукоять клинка. Лезвие легко прошло сквозь доспехи и плоть и проткнуло тело ангела насквозь. Раздался жутки предсмертный вопль, и воин Рая вспыхнул, как сухая ветошь, опав к ногам Эрнста горсткой пепла.

Бой остановился. Внимание ангелов было приковано к избранному. Ореол меча из дыма и молний окутал все его тело, сквозь эту пелену были видны лишь горящие алым глаза. Эрнст поднял меч и указал им в сторону ангелов.

- Нападайте.

Войны медленно приблизились, оценивая ситуацию. Она выходила не в их пользу, но приказ Ариэль нельзя было нарушать. Они начали атаковать, но их мечи увязали в дымке, даже не касаясь тела человека. Понял бессмысленность затеи они переключились на варкара. Он мог подавить их за счет роста, нанося удары сверху, но ангелы стояли так тесно и так часто наносили удары, что приходилось держать меч на уровне груди. Каргор заметил ошибку в выпаде одного из врагов, умело нырнул под клинок и выкатился из круга. Эрнст одним прыжком очутился рядом с соратником, встав в оборону.

Бойня началась снова. Нужно было выиграть пространство, и варкар метким ударом в живот отшвырнул одного ангела к лапам Черныша. Лев дождался пока добыча встанет на ноги и толкнул ее носом в спину.

- Вкусная птичка пр-р-ришла ко мне на обед сегодня. – Съязвил он и схватил ангела пастью поперек туловища. Вопль ужаса и боли ударил по ушам Ариэль, все еще лежавшей под мантикорой. Лев сомкнул челюсти. Рядом с женщиной упала нижняя половина тела, обдав горячей кровью и запахом внутренностей. Она замолчала и с ужасом покосилась на труп. К ней внезапно пришло осознание того, что за существо сейчас лежало на ней. До этого она никогда в своей жизни не встречала мантикор, лишь слышала о них, и ей всегда казалось, что их неуязвимость к любому оружию в руках ангела и прочее – всего-навсего байки. Карательный отряд высылали лишь к мятежникам или к потерявшим всякий страх демонам, но никогда не отправляли на борьбу с нечистью. Теперь же, столкнувшись с реальной угрозой, Ариэль Грозная тряслась от страха.

Чудовище, удерживавшее ее, довольно урчало, вгрызаясь в тело ее соратника. Из его пасти на лицо женщины капала кровь, заставляя каждый раз вздрагивать. Если все то, что говорили про мантикор – правда, то тварь станет размером с одноэтажный дом. Ариэль, в целом, пугали не столько размеры, сколько способности, которые получит мантикора, отведавшая столько ангельского мяса в период взросления. Необычайная выносливость позволит льву находиться в воздухе около месяца без передышки, когти и зубы смогут разламывать даже гранит одним легким движением. Кроме того, тварь будет способна загипнотизировать кого угодно, принимать человеческий облик и, вероятно, дышать огнем (не дракон, но все же).

В Раю ходили слухи, что лишь одна мантикора способна на такое. Это ужасное создание не видели много десятилетий, но оно вселяло трепет даже в сердца архангелов. Какая-то некромантка подобрала детеныша, когда тому было пару дней отроду. На протяжении года она кормила мантикору лишь ангельским мясом, которого могла достать в огромном количестве. В результате нечисть выросла размером с трехэтажный дом. Изрыгающее пламя, неуязвимое, могучее чудище стало притчей во языцех. Многие пытались сразиться с ним, но ни один не вернулся из боя. Его окрестили Киндерангст, Дитя Страха, и запретили упоминать это имя в храмах.

Ариэль била мелкая дрожь. Она касалась подобия Киндерангста руками, чувствовала жар и вес его тела. Безумный страх и отчаяние медленно, но верно, топили ее в своей пучине. Чудовище оторвало от трупа кусок мяса, и на ее лицо шлепнулся небольшой ошметок. Она взвизгнула и начала отчаянно мотать головой, чтобы скинуть с себя плоть.

- Эй, это мое. – Мантикора повернула к ней свою окровавленную морду и облизала ее лицо. – А теперь сиди смирно, я не люблю, когда мне в уши орут.

Ариэль застыла. Мясо ангела уже начинало действовать: рычащий акцент пропал, лев совершенно спокойно проговаривал букву «р». Лишь Всевышний знает, что еще успело прорезаться в теле зверя. Тот тем временем закончил свою жуткую трапезу.

- Ну что, Ариэль, как там лежится, тепло? – Ехидно проговорил он, вылизывая лапы.

- Отпусти... меня... – голос дрожал так же, как и тело.

- Полежи пока... Ой, глянь, мои твоих перебили уже.

Оба оглядывали поле боя. Вот только Черныш смотрел на него с гордостью, а Ариэль – с ужасом. Варкар и человек стояли посреди куч пепла на окровавленном снегу, тяжело дыша. Брехэвигкайт, напившись крови, пребывал в состоянии спячки и выглядел сейчас как обычный меч.

- Черныш, отпусти ее. – Отдышавшись, выговорил Каргор. – Без своего отряда и меча она ничего нем не сделает.

- Она может использовать магию, - скептически отозвался лев.

- У тебя скорость реакции выше, если что.

- Ну ладно. – Он встал и убрал лапу с Ариэль.

Та осторожно поднялась и отошла от зверя подальше.

- Я еще вернусь. – Всхлипнула она и растворилась в воздухе.

- Слава богу, отделались... – выдохнул варкар.

В этот момент Эрнст покачнулся и упал на колени. Рана вновь начала нестерпимо болеть, захлестывая мозг волной беспамятства.

- Что с тобой?

- Ничего, просто царапина...

- Ну-ка, покажи. – Варкар заставил мужчину убрать руку и критически осмотрел разодранную одежду. – Черт. Черныш, разровняй снег вон под той елью и подведи Ворона ко мне.

Пока лев разрывал сугроб, Каргор аккуратно помог Эрнсту подняться, дойти до дерева и лечь. Покопавшись в чересседельной сумке, он вытащил пузырек со спиртом, чистые бинты, иглу и нить.

- Расстегни куртку и подними рубашку. Сможешь?

- Да.

Пока раненый возился с одеждой, варкар оторвал небольшой кусок бинта и смочил его алкоголем.

- Так, молодец. А теперь терпи. – Каргор приложил бинт к ране. Эрнст зашипел и схватил варкара за руку, сжав ее до боли. – Терпи, сказал. Надо ее продезинфицировать, чтобы зараза не попала.

Воин знал, о чем говорит. Множество воинов умерло лишь от того, что им нечем было промыть и перебинтовать ранения. Смыв кровь, варкар осмотрел рану.

- Да тебе повезло, меч всего лишь скользнул по ребру.

- Ничего себе... повезло... – сквозь боль и пелену перед глазами пробубнил Эрнст.

- Отставить! – Каргор аккуратно ощупал края раны. – Сейчас будет туго. – Он вымочил иглу в спирте и продел в нее нить. – Черт, чем же ее нагреть?..

- Положи на ладонь. – Сказал Черныш, сидевший все это время рядом. Он поднес морду к руке вновь назначенного полевого врача и выдохнул. Мужчина почувствовал на коже жар, будто поднес ладонь к костру. – Вот и все. Зашивай.

- Держи его, чтобы не дергался.

Эрнст почувствовал тяжелые лапы льва на груди и бедрах. Голос варкара потерялся где-то в дымке боли. Мужчине приходилось зашивать себе раны, но это были небольшие порезы, для которых хватало двух-трех стежков. Сейчас же ему казалось, будто в его бок впивались миллионы игл. Мозг трепыхался в борьбе за последние крохи сознания, по телу пробегали судороги, но вес Черныша не давал ему дергаться.

Наконец, Каргор закончил зашивать рану и отрезал нить ножом. Прошло всего несколько минут, Эрнсту же казалось, что прошло часа два. Он тяжело дышал, пытаясь собрать остатки сознания в единое целое. Черныш убрал лапы, и холодный воздух обжег кожу там, где они лежали. Мужчина почувствовал на щеке сильную пощечину.

- Эй… что?..

- Не отключайся. – Каргор положил ладонь ему на лоб. – Жара нет, хорошо. На-ка, хлебни. – Воин поднес к губам раненого пузырек с темной жидкостью. Из него пахло травами, скисшим молоком и еще какой-то дрянью. Организм Эрнста решил, что с него хватит приключений, и заставил мужчину резко перевернуться на бок и сжаться в приступе рвоты.

- Что… это… что это за гадость?..

- Это не гадость, это отвар. – Наставительно проговорил Каргор, укладывая своего пациента обратно. – Да, знаю, пахнет не очень, поэтому лучше быстро проглотить и не возмущаться, чем прощаться с завтраком еще полчаса, пока я тебя уговариваю.

- Ладно, давай сюда… - Эрнст задержал дыхание и заставил себя выпить лекарство. - Уверен, что это не отрава?..

- Обижаешь. Мы используем этот отвар для ускорения заживления ран. Я сам его пил не единожды и, как видишь, жив. – Каргор убрал баночку в сумку и положил на колени бинты. – Потерпи еще чуть-чуть. Можешь повернуться на бок? Так, ладно, лежи.

Воин скатал из части ткани валик и приложил к ране, оставшейся же частью он туго забинтовал туловище соратника. Ему приходилось это делать не раз и не два, и даже не три. Он помогал полевым врачам, латая тех, чьи ранения были ему посильны. Вид разодранной плоти и видневшейся под ней кости был для него совершенно обыденным, но в горле стоял удушливый ком. Все те солдаты, которых он зашивал, не были ему знакомы. Они были лишь его пациентами, сменявшие один другого. Сейчас же ему пришлось спасать друга, боевого товарища, и, черт возьми, он никогда не мог подумать, что это будет так трудно.

- Вот и все. – Каргор облегченно выдохнул, закрепив бинт. – Скоро будешь, как новенький. Давай-ка пока устроим привал и поедим. Тебе надо сейчас немного отдохнуть.

- Как скажешь…

\*\*\*

Рассвет тихо занимался над Турном. Демоны-сторожевые сменялись на стенах, домовые растапливали печи в кухне. Самаэль и Унвидэль сидели на балконе, держа в руках бокалы с настойкой.

- Ну что, ты готов к казни? – Самаэль посмотрел на небо и слегка пихнул Его локтем в бок.

- Да… наверное… - Он неуверенно кивнул. – Так или иначе, я должен это сделать.

- Тогда предлагаю выпить за то, чтобы ты не накуролесил после.

Они звонко чокнулись и осушили бокалы.

Площадь перед замком начинала наполняться демонами. Рабочие готовили эшафот, зеваки ждали зрелища. В этом плане обитатели Турна была очень похожи на людей: неважно что, главное, посмотреть, разнообразить жизнь впечатлениями. Какая разница, приезжий ли это цирк, ярморочный фокусник или казнь? Это не вписывается в рутину, а значит, это развлечение, пусть даже и кровавое.

Унвидэль вышел из двери замка на тяжелую каменную лестницу. От нее к месту казни тянулась огороженная дорожка, вдоль которой стояла дворцовая стража. Блестящие доспехи с головой мантикоры на груди солдат напомнили Ему о предстоящей битве. Рай затягивал наступление, видимо, надеясь на то, что избранный присоединиться к ним. Возможно, это было правильно: ни Легион, ни Светлое Воинство не были готовы. К этому нельзя быть готовым никогда, даже когда в твоем распоряжении есть многие десятки тысяч лет.

Он шел по дорожке, погруженный в свои мысли. Гул толпы медленно приближался, но Он не слышал его. Он вспоминал все, что мог вспомнить о Лилит. Какой бы безжалостной, ретивой и ехидной она не была, ее ум, красота и железная воля были именно тем, чего так порой не доставало остальным членам Совета. Пока эти упертые мужланы выясняли, кто сильнее, она без лишнего шума и эмоций помогала Ему решать многие вопросы. Прародительница демонш и их бессменная начальница, она передала своим воспитанницам все свои качества, так что в Турне не было ни одной глупой, безвольной женщины. Они были основой всего строя, не будь их – все бы рухнуло. Именно Лилит Ад был обязан спокойной жизнью, в которой не было место насилию, принуждению и жестокости.

После смерти демонши, на ее место должна была встать Ариана – первое дитя Лилит. Он бесконечно надеялся на то, что она сможет удерживать порядок так же, как и ее мать. Он поднял глаза и увидел Ариану, стоящую около лестницы на эшафот. Ее глаза были полны слез, губы дрожали, но она стояла прямо, гордо приподняв подбородок.

- Мой лорд, я рада видеть Вас. – Женщина присела в реверансе.

- Ариана, здравствуй. Я тоже рад тебя видеть. – Он поцеловал ее руку и посмотрел в глаза.

- Мой лорд, могу ли я попросить Вас кое о чем?

- Если это не идет в разрез с Законом, то можешь просить о чем угодно.

- Могу ли я… могу ли я занять место на эшафоте, вместо моей матери? – Демонша еле сдерживала себя.

- Ты же знаешь, что это невозможно…

- Мой лорд…

- Ариана, послушай меня. – Он положил руку на плечо женщины. – Я не хочу казнить Лилит. Я теряю лучшую из вас, а может быть, и лучшую во всем Турне. Мне действительно жаль, что так случилось, и я бы очень хотел изменить это. Но она сама сделала свой выбор, и теперь ей придется принять последствия. Ты должна это понимать, ты ведь вся в нее.

- Я… понимаю… - она закрыла лицо руками и громко всхлипнула. Он обнял ее и погладил по голове, пытаясь успокоить. Но что Он мог сделать? Всемогущее создание, сейчас Он был беспомощен. Женские слезы – это то, что должен предотвращать любой мужчина, будь он дьяволом, рядовым демоном или бродягой-человеком. Мужчина, позволивший женщине плакать, должен стыдиться, а заставивший – заслуживает высочайшего наказания. И Он наказывал сейчас себя так, как никто в мире не смог бы. Он ненавидел себя, ненавидел свою природу, само свое естество.

Ненависть другого существа к тебе можно перенести с необычайной легкостью. Достаточно просто не обращаться внимания. Это становится его и только его проблемой, ничьей больше. Ненависть же к себе – это яд. Ты не можешь игнорировать себя, не можешь от себя избавиться. Все, что тебе остается делать, это пить эту отраву изо дня в день, все больше погружаясь в отчаяние, в боль и досаду. От этого нет спасения, нет лекарства. Никто не сможет помочь тебе, даже самая сильная любовь не способна изменить отношение человека к себе. Горечь, обида, озлобленность, одиночество – вот спутники того, кто ненавидит себя. В конце концов, загнанный ими и самим собой, человек остается гнить в клетке, которую сам для себя и построил. Из нее нет выхода, в нее нет входа. Эта одиночная камера смертника, а палач здесь – ты сам.

Ариана подняла голову с Его груди и вытерла слезы. Ее карие глаза покраснели и опухли. Она видела в Его лице сожаление, но понимала, что Он все равно казнит Лилит. Это был Его долг, и она не в праве Ему мешать.

- Простите меня, мой лорд… - она глубоко вздохнула. – Я вела себя неподобающе.

- Нет, Ариана. Ты единственная здесь, кто все делает правильно… - Он опустил голову. – Иди в ложу Советников, тебе не стоит находиться так близко. Хотя… если хочешь остаться, я не буду возражать, это твое право.

- Спасибо, мой лорд, я останусь.

- Хорт! – Позвал Он. Из воздуха возник домовой в смешном заштопанном колпаке. – Принеси кресло. И выпивки по желанию герцогини.

- Будет исполнено, хозяин. – Домой растаял и вновь появился с бутылью самогона и небольшой рюмкой.

Он посадил Ариану на кресло и поднялся на помост. Толпа, собравшаяся на площади, замолчала, и все, как один, преклонили колено. Унвидэль осмотрел демонов. У всех у них свои обязанности: кто-то метет улицы, кто-то следит за лошадьми, кто-то постоянно посещает мир людей, собирая души. Но вскоре каждый встанет под боевое знамя Легиона, возьмет в руки оружие и будет молить Тьму и Дьявола о том, чтобы не погибнуть в кровавом месиве. Внутри все сжалось. Ненависть к себе тугой петлей обернулась вокруг его шеи, шепча на ухо, что их смерть будет на его совести, их кровь багровой коркой застынет на его руках. Он вдруг с ужасной болью осознал, почему его называют Злом и Отцом Зла. Потому что так и есть. Если бы его не было, если бы его никогда не существовало, то не было бы и этой войны, этой казни, этих слез Арианы, впитавшихся в его мантию.

Он поднял руку, призывая толпу встать. Нужно было что-то сказать, но он не мог говорить. Не мог, потому что знал, что все его слова – лишь пустышка, слепой звук, который растворится в воздухе. Потому что был зол на себя за то, что причинил так много страданий тем, кто этого не заслуживает.

- Наш император приветствует тебя, Легион! – Рядом послышался голос Самаэля. – Казнь, которая свершиться сегодня, тяжела для него, но это то, что следует делать с преступниками, какими бы высокопоставленными они ни были. Он делает это во имя Закона и тебя, Легион!

Толпа одобрительно зашумела, но тут загудел горн палача, и площадь погрузилась в молчание. Двери темницы распахнулись, и Лилит ступила на площадь, ведомая Бурдуном. Вдоль дорожки, по которой она шла, собрались демонши. Они рыдали, пытаясь прорваться сквозь стражу к своей госпоже, некоторые падали на колени, не в силах держаться. Плач повис над площадью тяжелым, душным покровом, из-под которого хотелось вырваться.

Бурдун возвел ее на эшафот и подвел к плахе. Унвидэль смотрел ей в глаза в последний раз. Последний раз чувствовал запах ее духов, отдававших ванилью и ирисом. Последний раз слышал ее ровное, даже в эту минуту, дыхание.

- Герцогиня, у Вас есть право на последнее слово. – Тихо произнес Он, не отводя глаз.

- Я сделала то, что должна была. – Так же тихо ответила Лилит. – Потрудитесь и Вы, мой лорд, сделать то, что должны Вы. Только одна просьба: сделайте это быстро.

Она встала на колени перед плахой и положила на нее голову, обнажив тонкую шею. Бурдун подал Ему остро заточенный меч и отступил. Тюремщик не раз видел казни и никогда не испытывал никаких эмоций, но сегодня ему было жаль. Он переступил когтистыми лапами по дереву эшафота и тяжело вздохнул. Лилит ему нравилась. Она иногда спускалась в темницу, принося ему вкусное человеческое мясо. Его никто не любил, все считали его слишком грозным, молчаливым и уродливым, а она проводила с ним долгие часы, разговаривая обо всем, что приходило ей в голову. Он понимал, что, скорее всего, она делала это лишь для себя, но ему все равно было приятно. А теперь... теперь он вновь будет одиноко бродить по казематам, цокая когтями по каменному полу. Он хотел бы остановить казнь, но не осмеливался выступить против слова своего лорда.

- Прости меня, Лилит... – шепнул Унвидэль и занес меч над головой.

- Прощаю...

Меч со свистом опустился на... другой меч. По толпе прокатился изумленный вздох. На эшафоте стояла светловолосая женщина, облаченная в черный охотничий костюм и длинную мантию с капюшоном. Она держала клинок над шеей герцогини, предотвратив Его удар.

- Херрин?

- Да, Унивидэль. Я. – Женщина с силой отбросила меч дьявола и убрала свой в ножны.

- Как ты сюда?..

- Ты знаешь, как. Пушистик прекрасно знает дорогу. – В ответ на ее слова раздался громоподобный рык и на крышу ближайшей конюшни приземлилась огромная, размером с трехэтажный дом, мантикора.

- Зачем ты остановила казнь?

- Ты еще спрашиваешь? Идиот! – Херрин залепила Унвидэлю звонкую пощечину.

- Эй, что ты себе позволяешь?! – Возмутился Самаэль, встав между ними.

- Идите к черту, ваше сиятельство. – Женщина фыркнула и отстранила демона.

- Херрин! – Самаэль схватил ее за локоть.

- Ты знаешь, что я могу со всеми вами сделать, не так ли, Советник? – Вкрадчиво произнесла она, ослепительно улыбнувшись.

- Херрин... – Лилит отошла от удивления и просто сидела на коленях около плахи.

- Я, я. Давай, поднимайся. – Женщина помогла демонше встать и отряхнуть платье. – Ну, с тобой все в порядке?

- Да... вроде...

- Вот и ладненько. А теперь давай-ка разберемся с этим балбесом, да? – Лилит кивнула и всхлипнула. Херрин обняла ее. – Эй, ну не надо. Перестань. Все хорошо. Успокойся.

Толпа разочарованно рассасывалась, только демонши оставались на площади и на разные голоса благодарили блондинку за спасение герцогини. Облегчение, светившееся в их глазах, мягко разлеталось в воздухе, неся успокоение.

- Дамы, извините нас, нам надо поговорить о государственных делах. Напейтесь вдрызг! – Сказала Херрин и повела Лилит к лестнице. Не услышав за собой стука сапог, она обернулась. – А вы двое чего стоите? Пойдем. Бурдун, привет! Можешь пристроить Пушистика куда-нибудь? Ах, да, там в сумке у него на шее свежая человечина, целых два вкусненьких трупа, угощайся!

Спустя полчаса все четверо находились в опочивальне Унвидэля. Лилит забралась с ногами в кресло, обиженно кутаясь в медвежью шкуру, Самаэль сидел на подоконнике, Херрин вальяжно развалилась на кровати, хозяин комнаты сидел около ее ног, положив ладонь на ее колено.

- Я все-таки не понимаю, как ты узнала? – Спросил Он.

- Ты забываешь, кто я? – Херрин недовольно пихнула его пяткой в бедро. – Я знаю все, что тут у вас твориться. К тому же не заметить такой мощный всплеск магии довольно трудно.

- Прости... – сконфуженно пробормотал Унвидэль.

- Ты лучше мне объясни, почему вы не провели следствие, а сразу назначили казнь?

- Но ведь все было очевидно. – Ответил Самаэль. – И Лилит созналась во всем.

- Созналась, потому что сделала. Но я не знаю, почему... и почему вела себя так в темнице на допросе... – грустно проговорила герцогиня.

- Зато я знаю. – Херрин встала и прошлась по комнате. – Кто-то сумел тебе внушить, что ты хочешь убить избранного.

- Внушить? Мне? – Лилит удивленно смотрела на женщину.

- Да.

- Но кто на это способен? – Самаэль нахмурился. Ему все это категорически не нравилось. Перед лицом Херрин, Унвидэль становился маленьким ребенком, который готов сделать все для ее удовольствия. В советника же она внушала страх и некоторое раздражение. Она была дочерью человека и демонши, семьсот двадцатая по счету избранная. Когда она открыла в себе дар, она уже десять лет была одной из лучших некромантов, если не самой лучшей. Использовав темную магию и силу дара, она смогла обеспечить себе вечную жизнь и молодость, способность воспроизводить любую форму жизни щелчком пальцев и абсолютное знание всего, что твориться в мире, как в человеческом, так и в Раю и в Аду. Более того, она смогла передать дар другому носителю, сохранив при этом все его возможности. В общем, Херрин была исключительным созданием. Когда Унвидэль встретился с ней впервые, Он был поражен ее красотой, простой, но безупречной, невероятной силой, умом и волей. Он... хм... влюбился. Как мальчишка. И теперь, каждый раз, когда она появлялась в Турне (что случалось крайне редко), Он буквально стелился к ее ногам. Некромантка же, может, и отвечала взаимностью, но умело скрывала это под напускной холодностью.

- Я догадываюсь, кто... – задумчиво произнес Дьявол.

- Ну и кто же? – Лилит была несколько напугана.

- Азраил, единственный приближенный к богу.

- О, дьявол... Мой лорд, это ведь вмешательство во внутреннюю политику! Они нарушили договор!

- Именно. Вам... нам... надо готовиться к битве. Это не шутки, они осмелились на такую сильную магию неспроста. – Херрин посмотрела на Дьявола. – Легион готов выступить?

- Да. Сто тысяч конницы, триста – пехоты, еще пятьдесят тысяч кореров, но можем собрать больше, если призовем всех мантикор, плюс Киндерангст… кхм… то есть, Пушистик, который стоит всех своих сородичей вместе взятых. Ну и души Мерзлоты, которых около сорока миллионов.

- Мало. Нужно гораздо больше кореров, чтобы покрыть каждого ангела. Их… хм… так… ага, пятьсот тысяч. Ладно, создам на досуге, не критично. В остальном, силы равные.

- Если ты создашь достаточно мантикор, мы сможем запросто выиграть битву.

- Конечно. Если избранный не встанет на сторону Рая.

Повисла тишина. Избранный был самым тяжелым камешком для весов, и все зависело от того, на какую чашу он ляжет. Предсказать это, наверное, не могла даже Ульфия. Этот маленький кусочек неравенства никак не давал Херрин покоя. Как бы она ни старалась, она не могла свести все к конечной формуле. За свои долгие шестьсот лет некромантка вывела простую теорию: все на свете подчиняется определенным законам. Дьяволу и богу лишь кажется, что они могут управлять судьбами, на самом же деле Судьба управляла ими. Каждый ход, каждую мысль можно предсказать, достаточно произвести нужные расчеты. Однако сейчас все путалось. Главным образом потому, что одно из уравнений говорило что-то несусветное. Ошибки быть не могло, но получался какой-то бред.

- Он ведь уже определился?..

- Да, он точно решил убить тебя.

- Ну, хоть это хорошо…

- Я бы не спешила с выводами.

- О чем ты?

- Да так, не важно. Я должна еще раз все проверить. – Некромантка надела сапоги, распахнула окно и встала на подоконник. – Единственное, что я могу пока тебе сказать, это то, что, возможно, пророчество было истолковано неверно.

Она громко свистнула. Послышался грохот, урчание, под окном появился Пушистик. Херрин легко спрыгнула ему на спину, мантикора легко взмыла в небо Турна, и парочка исчезла в воздухе. Трое демонов же остались в недоумении разглядывать опустевший оконный проем.

# ГЛАВА 5. ГОРНОЙ ТРОПОЙ ВОЙНЫ

После стычки с ангелами прошла неделя. Путники преодолели большую часть пути, но самое сложное было впереди. Отсюда начинались небольшие горы, к этому времени уже полностью занесенные снегом. Хотя здесь было проложено продолжение тракта, местами все же приходилось спешиваться и вести лошадей под уздцы. Но затруднения были временными. Насколько помнил Каргор, у северного подножия этого хребта начиналась равнина, тянувшаяся до самого Дракенкамма, к тому же перевал находился на небольшой высоте. По его подсчетам, они должны были спуститься на плато к вечеру следующего дня.

Рана Эрнста начала стягиваться, но шов снимать было рано. Варкар каждый день, меняя повязку, недовольно бубнил про то, что его спутник мог бы использовать дар, и не пришлось бы столько возиться. Впрочем, он прекрасно понимал, что это риск: никогда не знаешь, кто будет проходить мимо и решит понаблюдать через кустики. Оставалось надеяться только на то, что организм Эрнста окажется достаточно сильным, чтобы оправиться от ранения и выдержать переход.

В то время как человек и варкар вместе с лошадьми угрюмо карабкались вверх, мантикора без особых затруднений перепрыгивала со скалы на скалу. Черныш был в своей среде обитания, к тому же после перекуса «ангелятиной» он заметно вырос и в холке был вполне сравним с одноэтажным домом. Он то поднимался в воздух, то забегал немного вперед, то отставал. Для него все это было увеселительной прогулкой, не более. Он даже предлагал пару раз перенести путников через перевал на себе, но Эрнст и Варкар не разделяли его затею. Они могли сесть ему на спину, но как быть с лошадьми?

Слева от перевала возвышался Арансис – могучий пик, вершина которого терялась в облаках. Великан мирно дремал, неся в себе память о многих тысячах лет. Он видел, как взошла и пала Империя эльфов; в его недра в свое время жадно вгрызались карлики; он укрывал у своих подножий первых людей. Его тело, обветренное и выщербленное бурями, лавинами и обвалами, покоилось здесь уже очень долго, когда справа от перевала взошли две сестры – Анная и Ларная, Рождающая огонь и Призывающая огонь. Две горы, прижавшись боками, спокойно спали, но так было не всегда. Последний раз эти два вулкана извергали пламя и жидкий камень две сотни лет назад, а недавно над жерлами сестер вновь видели дым.

Эрнст первый раз был здесь, и величие трех гор очаровывало его. Их непоколебимость и мощь вселяли в него благоговейный трепет. Он чувствовал себя ничтожной песчинкой, вторгшейся во владения великанов. Слишком наглой, чтобы повернуть назад, но слишком маленькой, что нарушить их сон. Здесь, на высоте, в разреженном прозрачном воздухе, мужчина впервые в жизни чувствовал себя действительно живым. Что-то щелкнуло в его мозгу, тяжесть многих верст пути, боль ран и горечь потерь упали с его усталых плеч. За долгие годы, в нем вновь ожила надежда.

Солнце клонилось к западу, одев в золото Аннаю и Ларнаю и выделив черным силуэтом Арансис. Воздух свежел, тени выползали из укрытий в ущельях. Тяжелый подъем на перевал был почти завершен, оставалось лишь несколько саженей. Путники взобрались, наконец, наверх, и перед их глазами предстала заснеженная равнина. Лучи заходящего солнца играли на ней, вычерчивая из теней и света невероятные узоры, тянувшиеся вдаль, куда-то за горизонт. Завораживающее зрелище лишило мужчин дара речи. Эрнст вдруг подумал, что если бы был караванщиком, старался бы как можно чаще ездить этой тропой. Но было бы у него в этом случае время на то, чтобы полюбоваться этой чарующей красотой? Вряд ли… да и все хорошее быстро приедается.

У них оставалось полчаса до темноты, чтобы найти укрытие на ночь. Спустившись по склону саженей на десять, они сошли с тропы. Чуть поодаль виднелся широкий уступ, скрытый от ветра небольшим выступом скалы. Здесь и было решено сделать привал. На этот раз ночь обещала пройти тихо.

\*\*\*

Отряд кореров триумфально проехал под воротами крепости. Их встречали музыкой и радостным гулом. Третья за неделю стычка с ангелами вновь завершилась в пользу демонов. Унвидэль стоял на балконе тронной залы и наблюдал за процессией. Им удавалось удерживать Райское Воинство за пределами Турна, на границах Гиблых Топей. Херрин, находившаяся сейчас в своем замке в Хельауслеферне, посылала им все новые и новые стаи мантикор, уже откормленных ангельским мясом. Часть из них сразу отправилась защищать границу, часть осталась в замке. Сейчас их было уже около двухсот тысяч, еще десять были на подходе.

Война развивалась столь же стремительно, как началась. Самаэль, побывавший в Раю с дипломатическим визитом, принес известия о том, что ангелы не отрицают использование магии против Лилит и просят передать Дьяволу свои намерения о скорейшем наступлении на Ад. Легион тут же встал под знамена. Вот что Ему нравилось в демонах: им не нужно объяснять по сто раз одно и то же. Приказ о тотальной мобилизации, отданный утром, был исполнен к обеду. Все, вне зависимости от пола и статуса, были вооружены и готовы сражаться до последней капли крови.

Впрочем, кровь пока теряли только ангелы. Гиблые Топи простирались вдоль всей границы Турна, источая ядовитые пары и принимая в себя любое неосторожное живое существо. Через них вела одна единственная тропа, положение которой все время менялось. Тропа показывалась демонам и званым или незваным, но желанным гостям, в то время как все остальные вынуждены были ходить туда-сюда вдоль бочагов с тухлой водой, ожидая милости хозяина, либо продираться сквозь Топи самостоятельно. Второй вариант был губителен для всех: в трясине болота сгинули тысячи ангелов вместе с тремя архангелами.

Главнокомандующий Воинства, Азраил, прекрасно знал об этом, но все же послал своих солдат на верную смерть. Возможно, даже дал приказ осушить Топи. Вот только не учел, что они питаются от сердца Тьмы, от ее сосредоточия, Дьявола, и пока тот жив, болото невозможно уничтожить. К тому же Лилит, обозленная на ангелов и крайне изобретательная на шуточки, имея возможность управлять Топями, придумала себе развлечение. Она создавала ложную тропу через трясину, а когда излишне доверчивые ангелы заходили по ней поглубже, захлопывала мышеловку. Твердая почва исчезала под ногами «мышей», и те проваливались в тухлую воду, тут же погружаясь с головой под тяжестью доспехов.

Унвидэль с радостью бы открыл Воинству дорогу через болото, но это было преждевременно. Избранный должен был встретиться с Херрин, должен был узнать все, что знала она. Его беспокоили слова женщины о пророчестве. Когда об этом говорит мудрейшая из живущих, а не только безумный Даниэль, стоит задуматься. Рин еще ни разу не подводила Его, и Дьявол привык доверять ей, порой даже больше, чем себе. Он вызвал в мыслях ее образ. Огромные голубые глаза, всегда немного грустные и наивные; русые волосы, мягкой, пушистой волной спадающие на плечи; полные губы цвета розы Арлин; бледные щеки, украшенные мягким румянцем; высокие, пышные груди, эффектно подчеркнутые одеждой…

Унвидэль и сам не понял, как влюбился в нее. Когда Он впервые ее увидел, она ничем не отличалась от других избранных, за исключением того, что прекрасно понимала, какая сила попала ей в руки, и пользовалась ею с весьма большим успехом. Когда Рин услышала о своей судьбе, она рассмеялась ему в лицо, сказав, что плевать она хотела на все это, а если им так нужен избранный, пускай забирают дар, ибо все, что ей было нужно, она уже получила. Он около месяца наведывался к ней чуть ли не каждый день, убеждая, уговаривая, пытаясь подкупить, но все попытки были тщетными. Для Херрин это все было такой милой игрой, к тому же в Ковене общение с самим Дьяволом придавало ей исключительный статус. Он ползал на коленях, умоляя убить Его, а она, ехидно ухмыляясь, получала все причитающиеся барыши.

Когда Дьявол в очередной раз пришел к Херрин, она привела к Нему какого-то мальчика-слугу и сказала, что это новый избранный. Сначала Он не понял, к чему она клонит, но почувствовал, что дар покинул тело женщины и вошел в тело юноши. Увы, тот не продержался долго, сойдя с ума от переполнявшей его силы. Теперь Рин не представляла для Ада никакого интереса, но Унвидэль пришел к ней еще раз.

Они сидели в гостиной ее замка, перед огромным камином, в котором резвились две огненные саламандры. В бокалах кровавым багрянцем мерцало вино, на резном столе из маренного дуба стояли прекрасные яства. Рин подошла к огню и спросила, зачем Он пришел? Забавно, но Ему нечего было ответить, потому что Он сам не знал, зачем. В ту ночь, полную страсти, кипевший в их крови, Он впервые чувствовал себя живым. Он чувствовал жар ее дыхания на своих губах, ее тонкие теплые пальцы скользили по Его груди и животу. В ту ночь, в объятьях Херрин, Он нашел себя.

- Хотел меня видеть, Ви? – Он вздрогнул, услышав ее голос за спиной.

- Рин!

- Приветик. – Она подошла к нему и звонко чмокнула в щеку.

Не в силах сдерживаться, Унвидель обнял женщину и прижал к себе. От ее волос струился терпкий запах розового масла. За семьсот лет этот запах стал для Него родным.

- Эй, ты меня сейчас придушишь. – Херрин похлопала его по пояснице.

- Извини, я соскучился.

- Заметно. – Она улыбнулась и посмотрела Ему в глаза. – Какой же ты все-таки ребенок.

- Мне несколько миллиардов лет…

- Радость моя, возраст – это всего лишь цифра. Самый старый муж может быть глуп, как новорожденное дитя, а пятилетний ребенок способен править империей.

Он хмыкнул и зарылся носом в ее волосы.

- Я устал, Рин… я слишком стар, чтобы продолжать эту войну. Из-за нее гибнет столько ангелов и демонов, и их кровь на моих руках…

- Не на твоих. Она на руках бога. Это он посылает свои войска в твои владения. Скажи, сколько демонов побывало в Раю с целью убийства? Ну?

- Ни одного…

- Вот. Вот с этого и надо начинать. Если бы не его амбиции, не его желание все обратить в Свет, этого бы не было.

- Но не будь меня, у него бы это желание и не возникло.

- Ви, послушай. Свет не может существовать без Тьмы, иначе как ты можешь сказать, что это Свет? Хотя Тьмы может существовать без Света, ведь в ней ничего не видно. Ваше существование не обсуждается. Но что мешает вам сосуществовать в согласии? Только то, что он не понимает, что без тебя он перестанет быть богом.

- Но как же пророчество, Рин?

- Мои расчеты не сходятся. – Она отстранилась от него, подошла к перилам и задумчиво уставилась вдаль.

- Что ты имеешь в виду?

- Я двадцать три раза проверила все, но это какой-то абсурд. Ви, пророчество было истолковано неверно. – Женщина повернулась к нему и посмотрела в глаза. – Под вашим падением подразумевалось перерождение.

Унвидэль удивленно смотрел на нее. Понять что-то в ее расчетах, могла лишь она сама, и лезть в это Он не собирался. Но результат…

- Ви, мои формулы верны. И то, что они говорят… Я сама не до конца понимаю, как такое возможно.

- Ты можешь толком объяснить, что ты получила?

- Ваши нынешняя форма разрушится, вы станете чистой энергией, но потом вновь обретете телесную форму. Но чтобы это случилось, Рай должен вступить в Мерзлоту, Свет должен «осквернить» собой владения Тьмы. Но бог не может коснуться тебя, как ты не можешь коснуться его. Поэтому для этого «осквернения» нужен праведный человек, несущий в себе его волю, то есть избранный.

- А что изменится? Зачем это нужно?

- Для обновления. Вы были созданы из первородной Материи, как и все во вселенной. Вся вселенная, по сути, это большой организм. Одна клетка стареет и умирает, и на ее место приходит новая, с такой же функцией. Так вот. Вы с богом сейчас достигли той точки, когда вас нужно заменить новыми клетками. Но Свет и Тьма не могут быть иными, они изначальны, вечны. Поэтому, чтобы подчиняться законам мироздания, Материя сделала маленькое исключение для вас двоих. Вместо того чтобы заменить вас новыми Светом и Тьмой, она лишь меняет вашу физическую форму.

- Но почему такие сложности?

- Ну, вот так. – Херрин развела руками. – Это уже не мои вычисления, это законы Материи.

- Но разве такой выплеск энергии не навредит всей жизни?

- Это не совсем выплеск… это как переливать жидкость из одной банки в другую. На свободе лишь небольшая часть ее, все остальное же продолжает быть заключенным в сосуд. Так что с остальным миром ничего не произойдет. Просто в момент перерождения избранного выкинет из Мерзлоты, а Ворота захлопнутся. Вот и все.

- Я так долго готовился к смерти, а теперь ты говоришь, что лишь буду по-другому выглядеть… это… это…

- Да, я знаю. Неприятно. Но ты будешь жить. И я буду с тобой до следующего перерождения. И послеследующего. И после-послеследующего. И вообще ты от меня никогда не отвертишься, мой маленький, вредненький, грустненький дьяволенок. – Херрин игриво улыбнулась, обвила руками Его шею и поцеловала в губы.

- Пойдем в спальню, - прошептал Он на ухо женщине. – Я приказал домовым постелить твое любимое бардовое белье…

Спустя два часа они лежали под одеялом на огромной кровати, обняв друг друга. Рин уснула на Его груди, ее мерное дыхание было единственным звуком в комнате. Он смотрел в потолок, размышляя о том, что она сказала. Он слишком свыкся с мыслью о смерти, чтобы просто так принять тот факт, что не умрет. Более того, Он уже давно хотел этого, а теперь Его желание было растоптано. Конечно, винить в этом Рину было нельзя, она лишь сделала расчеты и сказала Ему о результатах. Да вообще винить было некого. Никогда нельзя так глупо воспринимать предсказания всерьез. Особенно учитывая то, что Провидицы любили выражаться крайне мрачно.

Он понимал, что придется свыкнуться со своей бесконечностью. В конце концов, это было вполне логично. Свет и Тьма – это не живые существа, которых Смерть может принять в свои объятия. Свет и Тьма – это то, что было в начале, и то, что будет в конце. Странно, каким мелочным казался Он себе, хотя осознавал, что нет в мире существа, могущественнее Него. Даже Рин, обладая всеми способностями дара и невероятными познаниями в науке и некромантии, то есть, имея возможность нанести Его физическому телу летальные повреждения, не была так сильна, как Он.

Унвидэль погладил ее по голове. Сейчас, когда женщина спала, она казалась ему такой нежной и беззащитной, что любое движение может ей навредить. Впрочем, Он прекрасно знал, что ее тело неуязвимо к любому оружию, будь то меч или заклинание. Дьявол часто думал о том, что Рин, несмотря на примесь человеческой крови, такая же, как и ее мать-суккуб, как и все женщины Ада. Она воспитывалась в семье своего отца, поэтому у нее было много чисто человеческих привычек, но черная кровь демонов давала о себе знать. Впрочем, чуть заостренные зрачки и длинноватые для человека верхние клыки ее не портили, а придавали загадочного шарма. Рин часто шутила, что такая внешность хорошо сочетается с ее родом деятельности.

Он подумал о том, что делал бы, если бы ее не было. Конечно, Самаэль был Его лучшим другом, с которым можно было поговорить или закатить попойку. Но всегда надо помнить о том, что друг и возлюбленная – это разные вещи. Только любовнице можно открыть свою душу полностью, без утаек, безо лжи и лукавства. Только с любовницей можно соприкоснуться телами в сладостном экстазе, утопая друг в друге. Для Него Рин была тем лучом света и надежды, которого так часто не хватает всем живым существам.

Император Ада, Он мог взять любую демоншу, но сознательно этого не делал. Будь Он последним мужчиной во Вселенной, Он бы не вступил в связь ни с одной из них без ее желания и согласия, сама мысль о такой связи была Ему противна и оскорбительна. Любая женщина, не зависимо от своей расы, прежде всего, личность, со своими чувствами и волей, и ничто не дает мужчине права использовать ее.

Мысли текли через него потоком, Он даже не следил за тем, как это река петляет. Дьявол был спокоен и безмятежен, как младенец, уснувший на руках у матери. Все вокруг было призрачным, лишь тепло кожи Рин было для Него настоящим. Он был согласен жить дальше, сколько угодно долго, если Его любимая будет вместе с Ним. Бесконечно долгая жизнь утомительна, но если рядом есть человек, ради которого хочется жить, она превращается в благословение. Он повернулся на бок и прижал женщину к себе.

- Хм… опять грустишь?.. – сонно пробормотала Херрин, открывая глаза.

- Иногда мне кажется, что ты читаешь мои мысли.

- А зачем мне это? Я тебя и так знаю вдоль и поперек. – Она нежно поцеловала его в нос.

- Ты ведь не уйдешь от меня?

- Ну, в ванную буду ходить, покушать, в уборную. Или ты меня и из кровати не выпустишь? – Оба рассмеялись. Херрин села ему на живот, положив руки на грудь.

- Иди сюда. – Он положил ладонь ей на щеку и мягко притянул к себе.

В тот момент, когда их губы соприкоснулись, весь остальной мир перестал существовать. Были лишь их тела, пылающие изнутри бесконечной страстью. Он положил руки на ее талию и аккуратно перевернул ее на спину. Херрин провела пальцами по его животу, спускаясь к паху, и взяла его член в руку. Он улыбнулся и поцеловал ее шею.

Херрин откинула голову, наслаждаясь каждым Его движением. Он целовал ее тело, медленно спускаясь вниз. Он обхватил губами ее сосок, чуть потянув на себя. Она сладостно выдохнула. Он ласкал грудь Херрин, то обводя соски языком, то чуть прикусывая их. Он наслаждался ее нежной кожей, ее тихими стонами…

Она слегка надавила рукой на Его плечо, и Унвидэль послушно опустился ниже. Он обхватил ноги женщины, сжав ее бедра пальцами. Херрин чувствовала, как Его горячий язык извивается вокруг клитора, опускаясь к влагалищу, входя в него самым кончиком и вновь возвращаясь. Внутри ее тела поднималась огромная волна, захлестывавшая ее сознание. Он отпустил ее ноги и начал подниматься выше. Унвидэль впился в губы Херрин поцелуем и приподнял ее бедра.

Он резко подался вперед и вошел в нее. Херрин всегда любила, когда Он входил глубоко и немного грубовато. А еще она любила, когда Он в это же время ласкал пальцами ее клитор, усиливая экстаз. Он подложил руку под ее талию и одним легким движением поднял ее. Херрин толкнула Его в плечи, заставив откинуться назад, и уперлась руками в спинку кровати. Ему нравилось придерживать ее бедра, когда она сама двигалась на нем. Унвидель слегка надавливал на них, когда Херрин опускалась, и тянул к себе, когда она поднималась.

Полыхающая страсть затопила Его. Он легко сел, положил ее на спину. «Я хочу тебя сзади» - тихо выдохнул Он ей в ухо. Она усмехнулась, перевернулась на живот и приподняла ягодицы. Унвидель сжал бедра Херрин, не давая ей опуститься на кровать. Его толчки стали сильнее, грубее. Она наслаждалась Им и упивалась каждым Его движением. Он то ускорял темп, то замедлял, и вот, она почувствовала, как уже давно блуждавшая внутри нее волна, рвется наружу. Оргазм сладкой судорогой прокатился по ее телу, она чувствовала, как Его горячая сперма каплями падает ей на поясницу.

Он опустился на смятые простыни. Приятная усталость растекалась по телу. Херрин лежала на животе, поджав под себя руки, и смотрела на Него чуть опьянелым взглядом. Его семя все еще влажно блестело на ее спине. Унвидэль щелкнул пальцами, и капли исчезли.

- Чем тебя не устраивают салфетки? – Херрин немного поежилась. Когда к ее коже прикасалась его сила, у нее всегда бегали мурашки.

- Тем, что с тобой их нужно было бы очень много. – Он лукаво улыбнулся.

- Ну, я-то выдержу, а вот насчет тебя я сомневаюсь. – Она показала Ему язык и рассмеялась.

В этот момент в дверь постучали. Он встал и накинул черную мантию на голое тело, Херрин осталась лежать, натянув на себя одеяло. Унвидэль подошел к двери и распахнул ее. На пороге стоял Самаэль.

- Привет, Ульрик сказал, что ты у себя… кхм… кажется, я помешал. Зайду попозже. – Щеки демона вспыхнули стыдливым багрянцем.

- Да ладно тебе. Заходи. – Херрин подперла голову рукой и похлопала по кровати рядом с собой, подзывая Самаэля.

- Кхм, ладно… - советник вошел в комнату и сел в кресло.

- Я тебя слушаю. – Унвидэль взял со стола графин с вином и наполнил три кубка.

- Спасибо, - сказал демон, принимая кубок. – Так вот, он хочет появиться здесь лично. И просит аудиенции.

- И что ему нужно? – Дьявол сделал глоток и постучал пальцами по кубку.

- Не знаю. Он передал это Азраилу, Азраил связался со мной через дипломатическую почту. Вот и все, что я могу тебе сказать.

- Что ты будешь делать? – Херрин села, совершенно не заботясь о том, что одеяло сползло и обнажило ее грудь.

- Встречусь с ним. А что мне еще остается? Я не могу ему отказать, это не вежливо.

- Я передам Азраилу. – Самаэль осушил свой кубок и встал с кресла. Уже взявшись за ручку двери, он обернулся. – Тебе не стоит встречаться с ним наедине. Я буду с тобой. И Херрин, тебе тоже лучше присутствовать. Мало ли, что пойдет не так.

Дверь за демоном захлопнулась. Херрин смотрела на своего любовника немного обеспокоенно. Это был первый раз за миллениум, когда бог спускался в Ад. Он и до этого бывал здесь, но исключительно по приглашению Дьявола. Сейчас же бог сам изъявил желание встретиться на территории соперника. Он должен был понимать, что ни один ангел не последует за ним и что будет уязвим здесь, случись что. Столько опрометчивый поступок не мог не удивлять.

- Почему он не связался с тобой напрямую?

- Не хочет пачкаться, видимо. – Иронично хмыкнул Унвидэль.

- Или это уловка, и они хотят выманить тебя.

- Рин, ты прекрасно понимаешь, что если это какой-то хитроумный план Азраила, у них ничего не выйдет. – Он подошел к шкафу и достал официальный костюм. – Ну, сама подумай, что они могут сделать мне на моей территории? Свет здесь отступает, сжимается в комок. Даже если пара отрядов ангелов попадет в Турн, я смогу, в случае опасности, перебить одним движением.

- Я знаю. И все же я волнуюсь. – Она села на рай кровати, закинув ногу на ногу. Он подошел к ней и поцеловал в лоб.

- Не переживай, все будет хорошо.

Спустя пять минут Он полностью оделся. Все на Нем было черным. Кожаные брюки с высоким поясом обтянули Его мускулистые бедра, шелковая рубаха с просторными рукавами и шнуровкой по вырезу легко спадала с Его плеч, бархатный плащ с серебряной перевязью струился по Его спине до самого пола, ботфорты с широким отворотом плотно облегали икры. Он покрутился около зеркала.

- Не люблю официальные приемы. Ну, как на похороны, честное слово… - пробурчал Он, поправляя плащ.

- Да прекрати. Ты прекрасно выглядишь. – Херрин встала с кровати и обняла его.

- Если ты идешь со мной, тебе бы тоже не мешало одеться. – Он поцеловал ее в макушку.

- А я уже. – Прямо из воздуха на ней появилось черное платье с длинными рукавами. Юбка с продольным сборками колоколом спускалась вниз от пояса, украшенного сзади атласным бантом, глубокий вырез эффектно подчеркивал ее грудь. Русые волосы рассыпались локонами на голые плечи. – Ну как? Достойный костюмчик, чтобы сходить с Дьяволом на похороны, а?

- Ты будешь достойна этого, даже если на тебе будут грязные лохмотья.

- Умеешь ты угодить даме. – Она улыбнулась и поцеловала Его в щеку. – Ну, идем.

Домовые уже успели украсить тронную залу к приему. Огромный трон, увенчанный черепом оленя, стоял на платформе, устланной медвежьими шкурами. За ним, на стене, висел огромный флаг изображением приготовившейся к нападению мантикоры на черном в красную полоску фоне. Все окна были занавешены тонким белым тюлем, по обе стороны от трона стояли две чаши с горящим маслом. Напротив трона, у подножия платформы, стояло белое кресло с позолоченным завитками и изображением солнца на спинке. Оно резко выделялась на фоне общей черноты и темноты, от него веяло странным, неуютным холодком.

Унвидэль сел на трон. Высокий гость должен был вот-вот прибыть, и это повергало Его в странное волнение. Он никак не мог понять, что же понадобилось богу в его владениях, и потому ожидание угнетало Его. Херрин села на широкий подлокотник и оперлась локтем на Его плечо. Дьявол повернул к ней голову и увидел на ее лице тень беспокойства. Этот визит не нравился никому.

В залу через боковую дверь вошел Самаэль. На нем были неизменный кожаный костюм и черный с красной окантовкой плащ.

- Я смотрю, ты подточил и отполировал рога, Советник. – Ехидно заметила Херрин.

- Да ну тебя… - тот зарделся и машинально потрогал левый рог.

- Долго нам еще его ждать? – Поинтересовался Унвидэль.

- Не его. Их. Азраил придет с ним.

- Что ж, это резонно.

В этот момент послышался удар гонга. Главная дверь тронной залы распахнулась, и в нее ворвался ослепительно белый свет, из которого появились две фигуры. Азраил шел чуть позади, облаченный в серебряные доспехи. Три пары крыл зрительно увеличивали его силуэт, от чего ангел казался огромным. Бог же шел впереди. Белоснежный костюм, как две капли воды похожий на тот, что был на Дьяволе, выгодно подчеркивал его фигуру. Унвидэль всегда удивлялся его облику. Светлые, цвета сена волосы, голубые глаза, полные губы… он был похож на капризного шестнадцатилетнего юношу, но никак не на могущественное существо.

Свечение погасло, гости величаво шагали к трону. Унвидэль встал и поднял руку.

- Приветствую тебя, Отец жизни, сын Света и сам Свет. Чем обязан я твоему визиту, Сиятельный?

- Приветствую тебя, Зло и Отец Зла. Я хотел поговорить с тобой, Темнейший. – Мелодичный тенор разлился по зале.

- Садись и раздели со мной бокал вина. Я с удовольствием выслушаю тебя. - Унвидэль дождался, когда бог сядет в приготовленное ему кресло, и опустился на трон. – Ульрик!

Домовой, в этот раз одетый в костюм официанта, приклонив голову, поднес кубок вина богу и второй подал Дьяволу.

- За что ты хочешь выпить со мной, Темнейший?

- За тебя, Сиятельный. За твой визит и за твое здравие.

Они подняли кубки и залпом осушили их. Херрин и Самаэль наблюдали за Азраилом, Азраил наблюдал за ними. Пока начальство обменивалось любезностями, свита продумывала планы нападения, защиты и отступления. Все трое понимали, что глупо думать о том, что визит закончится дракой, но перестраховаться надо было.

- О чем же ты хочешь поговорить со мной? – Унвидэль отдал кубок Ульрику и оперся локтем на колено.

- О нашей войне и нашей смерти, конечно же. – Бог улыбнулся, откинувшись на спинку кресла.

- Я слушаю тебя.

- Я знаю, что ты связывался с избранным лично. Отрицаешь ли ты это?

- Нет. В этом нет смысла, как нет в этом ничего преступного. Отчего ты допрашиваешь меня, будто узника в темнице?

- Я прошу простить меня, если слова мои нанесли тебе оскорбление. Однако мне важно было это знать.

- Хорошо, теперь ты это знаешь. Что еще ты хочешь знать?

- Хочу знать, зачем ты велел своему советнику отдать ему Брехэвигкайт?

- Что ж, я думал, это очевидно. Это единственный меч, который способен причинить нам двоим вред.

- Избранный может причинить вред нам и без меча.

- Если бы я тебя не знал, я бы сказал, что ты боишься.

- Чего мне бояться, Темнейший? Не твоих ли слуг, что мыслят недоброе против меня? Не твоей ли черной силы, что совратила душу этой женщины, предназначенную для меня? Тебе следовало бы осторожнее выбирать слова, Дьявол! – Голос бога загремел под сводами зала.

- Во-первых, твои слуги точно так же хотят причинить вред мне. Во-вторых, у этой женщины есть имя, Херрин. В-третьих, я никого не совращал, она сама пришла ко мне. В-четвертых, ты должен помнить, что на моей земле ты слишком слаб, чтобы угрожать, бог. – От трона по всей комнате поползла густая тень. Унвидэль злился. Его допрашивали, как преступника, лезли в Его дела, при этом еще и угрожали. Даже для Его спокойного нрава это было слишком.

- Ты прав. Здесь я бессилен. И это единственное, что останавливает меня.

- Вернемся к нашему разговору. Ты ведь пришел сюда не для обмена любезностями.

- Верно. Я хочу предложить тебе сделку.

- Сделку? Со мной? С каких пор бог заключает сделки с Дьяволом? – Унвидэль усмехнулся.

- С этих самых. Да, мне неприятно знать, что меч, способный нанести мне урон, находится в неокрепших руках смертного. Мне так же неприятно, что Азраил без моего ведома подчинил волю одной из твоего Совета и отдал приказ о наступлении на Ад. Кроме того, я знаю, что в твоей темнице сидит один из моего Совета.

- И что же ты предлагаешь?

- Обмен. Ты отдашь мне Даниэля, и я накажу его сам, а я отдам тебе Азраила, и ты сможешь наказать его по законам твоего царства. И, если ты захочешь и сочтешь это уместным, я хотел бы, чтобы ты забрал Брехэвигкайт у избранного.

Лицо Азраила перекосилось от ужаса. Он упал на одно колено перед богом.

- Господин, неужели преступления мои так велики?

- Ох, прекрати. – Бог отвернулся и подпер подбородок ладонью. – Ты нарушил договор о ненападении до вступления избранного в Турн. Наши войска гибнут сейчас в Топях и под когтями мантикор. И это все твоя вина.

- Я принимаю твой обмен, Сиятельный. Но не заберу меч у избранного. И более того, ты должен будешь отозвать свое войско. Тебе не нужны бессмысленные потери, мне не нужны лишние трупы, убирать долго. Устраивает ли тебя такая сделка?

- Хм… у меня нет выбора. Согласен.

- Бурдун! Приведи Даниэля.

Дверь в залу распахнулась. Тюремщик вел ангела, закованного в цепи. Облезлые бесперые крыла уныло весели за спиной пленного, напоминая чем-то крылышки сырой тушки курицы.

- О, Азраил! Здравствуй. И вам не хворать, господин. Не ожидал увидеть вас обоих. – Даниэль поприветствовал их с немного пьяной ухмылкой.

- Ты предал меня, Даниэль. И все же желаешь мне здравия. Ты безумен, как всегда… - вздохнул бог.

- Ваша воля свела меня с ума, господин.

- Бурдун, освободи его.

Тюремщик кивнул головой, открыл замок на путах, снял их и почтительно отступил.

- Забирай его.

- Много ли он рассказал тебе?

- Не сочти за грубость, но это не твое дело.

- Хм… ладно. Забирай Азраила. Войска отойдут от твоих границ в течение трех человеческих часов. Прощай.

- Скорее, до свидания.

Бог встал, махнул рукой Даниэлю, и оба растворились во вспышке света. Азраил все еще стоял на одном колене около белого кресла. Его тело трясло от гнева, досады, ужаса. Он знал, что ждет его в казематах Дьявола. Заплечных дел мастера здесь были лучшими…

- Какие пытки выдумают твои палачи специально для меня, Дьявол?

- Спросишь у них, когда увидишь. Кстати, Лилит к ним присоединится.

- Отдаешь меня на растерзание, Боль, Страдание и Пытка?

- Отдаю. А впрочем… Лилит!

- Да, мой лорд. – Демонша возникла около трона прямо из воздуха.

- Скажите мне, Герцогиня, любят ли Ваши инкубы таких мужчин, как Азраил?

- Мой лорд, они недолюбливают ангелов, но не пройдут мимо столько прекрасного.

- Тогда Бурдун сопроводит его к ним. Скажите Вашим мальчикам, что они могут делать все, что захотят. Он в их вечном распоряжении. Суккубши тоже могут с ним развлекаться. И вообще любое живое существо в Аду. Только не калечить.

- Как пожелаете, мой лорд. – Лилит поклонилась ему и подошла к ангелу. – Ну что, ты поплясал у меня в голове, теперь я попляшу на твоем теле. Бурдун, когда ощиплешь его, будешь первым, кто с ним позабавится.

- Вы не можете… Бросьте меня в клетку, пытайте меня, как хотите, но только не это. – Азраил на коленях подполз к подножию трона и вцепился пальцами в полу плаща Унвидэля. – Я умоляю Вас, не делайте этого.

- Вот как ты заговорил. То на ты, а теперь на Вы, да еще с таким раболепием. – С отвращением сказал Самаэль.

- Но этого ведь не в ваших законах.

- Есть. – Буркнул Дьявол, выдергивая плащ из руки ангела.

- «Наказание военным преступникам, добровольно сдавшимся или переданным второй стороной, устанавливается на усмотрение Императора, без ограничений на вид наказания, исполнителя и способа исполнения», - наизусть процитировала Херрин Свод Законов.

- Нет… нет… - ангел ошеломленно стоял на коленях перед троном.

- Ты жалок, Азраил. Это единственное, чего ты достоин, ибо ты хуже любого существа во Вселенной. – Унвидэль махнул рукой. – Бурдун, уведи его. Он мне надоел.

Тюремщик схватил пленника за шиворот и, легко защелкнув на его запястьях наручники, поволок к выходу из залы. Дьявол откинулся на спинку трона. Его глаза были абсолютно черные, будто зрачки растеклись по глазному яблоку, лишь в серединке мерцали яркие, будто звезды, точки. Он был зол. Отвратительная игра бога вывела Его из себя. Мальчишка корчился внутри себя от страха за свою драгоценную шкурку и пытался всячески оттянуть свершение пророчества. Он не знал еще истинное его толкование, но чувствовал, что ему что-то не договаривают, и поддался панике. Жалкое создание, которому полагалось быть непоколебимым. Жалкое, отвратительное создание. Взгляд Унвидэля наткнулся на белое кресло. В ту же секунду мебель разлетелась на мелкие щепки.

- Хорошее было кресло… - прошептала Херрин.

- Ужасное. – Толкнулось в ее мыслях. Он пользовался телепатией лишь, когда был действительно не в духе. В гневе Он плохо контролировал свой голос, он начинал разлетаться на несколько тембров и тональностей, будто говорили одновременно несколько человек.

- Как скажешь.

- Не потакай мне.

- Не хочу спорить с тобой, когда ты в таком состоянии.

- «В таком» – в каком?

- Крушить все, что попадется под руку.

Он резко встал и прошелся по комнате. Херрин заметила, что Он начал скалиться, а верхние клыки вытянулись и заострились.

- Тебе бы выпить. – Самаэль скрестил руки на груди.

- Что он о себе возомнил? – Эхо Его голосов ударилось о стены залы. – Приходить сюда, допрашивать меня, указывать мне, что делать! Мне, Тьме, Сердцу и Корню Зла!

- Он Свет, забыл? Его могущество сравнимо с твоим. – Женщина оглядывала Его, пытаясь понять, когда он успокоится.

- Он младше меня. Младше на многие миллиарды лет. Понимаешь ли ты это?

- Вполне. Материя изначально находилась во тьме, ибо не было света. Тебе столько же лет, сколько Материи.

- Так какого черта этот юнец возомнил себя могущественнейшим существом во Вселенной?! Он никогда не сравнится со мной! Жалкая букашка! – Рявкнул Он. От звуковой волны, усиленной его злостью, полопались стекла в окнах. – Он боится. Он всегда боялся. Он не может существовать без меня, а я прекрасно без него обойдусь. Я не могу прикоснуться к нему, но могу его поглотить! Я Тьма, Вечная и Бесконечная!

Пока Унвидэль бушевал, Самаэль подошел вплотную к Херрин.

- Его надо утихомирить, а то он разнесет весь замок. Вот же норов…

- А что я сделаю? Сейчас побухтит-побухтит, и сам утихнет. Ты же его знаешь.

- Я все слышу! – Дьявол повернулся к нему лицом.

- Да мы и не отрицаем. – Херрин невинно захлопала ресницами.

- Вина? – Раздался писк Ульрика.

- О, спасибо. – Самаэль и Херрин взяли кубки и чокнулись.

- А Вам, хозяин?

- Графин.

- Конечно, хозяин. – Домовой протянул трехлитровый сосуд Унвидэлю. Тот в мгновение ока осушил его и швырнул об стену. Крепкий хрусталь не разбился, зато на камне осталась трещина.

- Убери. – Уже нормальным голосом сказал Он.

- Как скажете, хозяин. – И Ульрик исчез вместе с графином.

Его глаза все еще были черны, как небо в безлунную ночь. В них, впрочем, вполне угадывалась опьянелая рябь. Он посмотрел на Херрин и Самаэля, развалившихся на троне. Они тихо беседовали, потягивая вино из кубков. Он чувствовал, что им не безразличен этот визит, но Его ужасно злило то, что они так спокойно себя вели. Он был оскорблен подобным обращением с собой, они же невозмутимо рассуждали об избранном. Его черный гнев хотел разрушить эту идиллию, растоптать, скомкать, уничтожить, но Он никогда бы не причинил вред ни Херрин, ни Самаэлю. Контроль над собой медленно возвращался к Нему, но ярость все еще клокотала в Его груди.

- Банг! – Позвал он домового-ремонтника. Тот появился у Его ног, почтенно склонив голову и картинно отставив руку назад. – Вставьте стекла в окна. Да поживее. И приберите тут все.

- Конечно, милорд. – Крякнул домовой и исчез, через секунду появившись с бригадой, несшей новые витражи.

Унвидэль кивнул головой своей небольшой свите и направился к боковой двери. Он знал, что Он будет делать. Он перебьет Райское Воинство во время отступления.

\*\*\*

Черныш разбудил мужчин, едва на востоке забрезжило солнце. Морозное горное утро медленно вкатывалось на склоны перевала, выбивая из снега яркие искры. Всадники медленно спускались по склону, оглядывая прорезавшую равнину трещину тракта. Она была пуста, но путники все равно были настороже: никогда не знаешь, кому в голову придет ясным зимним утром прогуляться до соседнего города?

До границы Хельауслеферна оставалось около трех дней пути, но погода обещала быть хорошей, тракт был утоптан, так что, в целом, они должны были добраться раньше. Однако им предстояло еще узнать, где искать ту женщину, к которой Самаэль их послал. Эрнст не сомневался в том, что имя это известно в стране некромантов, но так же он был уверен, что столь высокие особы вряд ли живут «вон там, за углом». Более того, он не без основания полагал, что госпожа дер Финстернис живет уединенно, где-нибудь в горах, вдали от суеты городов.

Он сам не знал, почему, но в его голове она представала старой, непривлекательной ведьмой, капризной, тщедушной и в длинной мантии с рваным подолом. Мужчина прекрасно осознавал, что это лишь стереотипы, но ничего не мог с собой поделать. Слишком уж нереальным казалось все это. С чего Дьяволу посылать его к смертной женщине, если только это не жуткая ведьма?

Вообще о некромантах ходило множество крайне противных слухов. Начинались они с зелий из лягушек, козьей желчи и куриных лапок и заканчивались на перчатках из кожи младенцев и жарким из них же. Занятие некромантией строго каралось религией, клеймясь, как сделка с Дьяволом, черная магия и прочее. Эрнст знал, что к черной магии это не имеет никакого отношения. Демонам были интересны души, а некроманты добивались всего только своими силами: заговорами, зельями, декоктами и всем подобным. Они занимались наукой и в полной мере пользовались ее плодами.

Самой любимой байкой о некромантах была та, в которой они толпами воскрешали мертвых. Только это было самой большой неправдой. Точнее, это была не совсем правда. Маги могли поднять мертвое тело, оно могло ходить, выполнять несложные задания, его можно было послать в бой. Но оно оставалось всего лишь телом. Некромант мог возобновить процессы в тканях, при необходимости восполнить необходимые мышцы и сухожилия и остановить процесс разложения, но не мог вытащить душу из Ада или Рая и засунуть ее обратно. Так что они никого не воскрешали, лишь создавали из трупов дешевую рабочую силу.

Ни Эрнст, ни Каргор никогда не видели зомби, да и не хотели видеть, в общем-то. Тупые, вперившиеся зачастую пустыми глазницами в пространство перед собой, с обнаженными костями… жутковатое зрелище. Они напоминали о том, насколько ничтожна жизнь, по факту. Без души, без искорки разума, мы лишь куски мяса, способные на самые простые действия, безвольные, холодные. От этих мыслей Эрнст поежился.

Солнце уже было в зените, когда путники преодолели половину спуска. Воздух стал плотнее, дышать было легче, исчезла томительная сонливость. На небе не было ни единого облачка, холодное солнце ярко освещало землю. Арансис сверкал в его лучах, Анная и Ларная не уступали ему. Пейзаж был спокойным и мирным. Однако так продолжалось недолго.

С северо-востока быстро ползла огромная тень. Слишком быстро для облака. Путники решили остановиться и сойти с тропы. Черныш принюхался и застыл в оцепенении. Мужчины никогда его таким раньше не видели: лев лег на живот, поджал хвост и прижал уши. Он будто учуял что-то, что сильнее него, и всем своим видом пытался показать, что уважает это что-то и не хочет вступать в конфликт. Странники переглянулись: они понимали, что раз мантикора боится тени, им стоит задуматься.

Тем временем «облако» приблизилось достаточно, чтобы различить, что это… мантикора. Только невероятно большая. Эрнст повернулся к Каргору.

- Ты видел таких огромных? – прошептал мужчина.

- Нет. Никогда. – Так же шепотом ответил варкар. – Надеюсь, она направляется не к нам.

- К нам. – В голосе Черныша слышался восторг. – Я слышу его.

- Черт. Нам не справиться с этой твариной, если он нападет. – Обеспокоенно проворчал Каргор.

Мантикора в этот момент тяжело приземлилась рядом с ними, мотнув палевой гривой. Черныш встал, припал на одну переднюю лапу, приподняв вторую, и опустил голову. Гигант поклонился в ответ. Из его глотки вырвалось урчание, громом прокатившееся по округе. Черныш ответил тем же, но со слегка другой интонацией. Закончив обмен любезностями, мантикоры встали на все лапы и обернулись к мужчинам.

- Моя госпожа приказала незамедлительно доставить вас к ней в замок. Увы, она не сможет принять вас сразу же, так как находится с деловым визитом во владениях Дьявола. Она приносит вам свои извинения и просит дождаться ее. – Голос мантикоры был густым, низким и раскатывался по горам гулким эхом.

- Твоя госпожа? – спросил Эрнст.

- Да. Миледи Херрин дер Финстернис Всесильная, наследная хозяйка замка Абгрунд и одна из Избранных Темного Ковена.

- Даже так. И почему должны идти с тобой?

- Если вы не согласитесь идти добровольно, мне приказано убить лошадей и притащить вас в замок силой. – Мантикора приблизила огромную морду к лицу Эрнста и шумно выдохнула. Поток воздуха заставил мужчину зажмуриться.

- Я бы не шутил с Киндерангстом. Он сильнейший из нашего вида… - осторожно начал Черныш.

- Я предпочитаю Пушистик. Так меня называет хозяйка. – Немного смущенно прервал его гигант.

- Я приношу свои извинения. – Черныш снова поклонился.

- Не стоит. Все мантикоры равны, к тому же, я бы хотел, чтобы мы стали друзьями.

- Я с удовольствием принимаю ваше… твое предложение.

Мантикоры кивнули друг другу головой.

- Я, впрочем, позволю себе вернуться к основной теме разговора. Итак, вы идете добровольно, или мне доведется отведать свежего конского мяса сегодня? – Пушистик облизнулся, сверкнув зелеными глазами.

- Мы-то, может, и согласны. Но как ты перенесешь лошадей? Мы ведь не можем их тут бросить. – Ответил Каргор.

- Так же, как и вас. На спине. – Мантикора удивленно повернула голову на бок.

- А как мы их туда затащим?

- Очень просто – по моему крылу. – Лев лег и развернул крыла.

Всадники переглянулись и с опаской направили лошадей к гиганту. Те взволнованно фыркали: их копыта неуверенно клацали по чешуйкам крыла, близость хищника их пугала. Огромное жесткое крыло даже не прогибалось под тяжестью двух всадников, а это, по прикидке Каргора, выходило ровным счетом сто пудов. Как только лошади ступили на спину Пушистика, а всадники спешились, крыло поднялось, и мантикора встала на лапы. Могучая спина качнулась, кони недовольно заржали.

- Заставьте их лечь. – Лев снова замер. Каргор подошел к Ворону и убрал стремена наверх, чтобы конь не лег на них. Мужчина мягко взял его переднюю ногу и слегка надавил на холку, чтобы он перенес вес назад. Каргор продолжал аккуратно тянуть копыто Ворона, чтобы тот наклонился. Когда конь припал на передние ноги, варкар потянул чомбур от себя, чтобы нос Ворона смотрел в другую сторону, и надавил на его холку. Конь фыркнул, но подчинился и повалился на бок. Каргор облегченно вздохнул и дал ему немного сахара. Убедившись, что Ворон не собирается вставать, мужчина повторил трюк с Медком.

- Готово. – Мужчина повернулся к голове мантикоры.

- Держитесь. – Пушистик оттолкнулся от земли и легко взмыл в воздух. Черныш последовал за ним.

Могучие крыла то поднимались, то опускались, мужчины чувствовали, как под ними перекатываются стальные мышцы. Хоть мантикоры летели невысоко, воздух все равно был холоден и разрежен. Дышать было тяжеловато, в лицо бил жесткий ветер. Эрнст все больше убеждался в том, что путешествия по воздуху – это не его. Он предпочел бы еще три дня провести в седле, чувствуя жесткую почву под ногами, чем добраться за час на спине гигантской мантикоры, судорожно цепляясь за шерсть на каждом вираже. Лошади нервничали, но послушно лежали, прижав уши. Каргор что-то не переставая говорил им на своем языке, поглаживая их бока и холки.

Эрнст задумался о том, как они должны выглядеть снизу. Две мантикоры огромных размеров, летящие так низко, что с земли можно было разглядеть их морды. Мужчина прекрасно понимал, какой ужас это наводит на крестьян. Конечно, все знали, что мантикоры безобидны, но так далеко от гор… мало ли, что взбредет в голову нечисти? Кроме того, крестьяне слишком измотаны налогами и тяжелым трудом, чтобы разбираться в тонкостях поведения крылатых львов. Им гораздо проще спрятаться или убить.

Это закон всех миров, всех времен и всех народов: «Убей – или будешь убит». Никому не интересно, причинил ли ты хоть одному существу боль, окропил ли ты свои руки кровью. Можно сколько угодно проповедовать: «Не навреди», - и быть примером, все равно закончишь гниющим мясом. Милосердие… пустое слово. Кто способен на него? Юродивые, женщины, некоторые дети… те, кто никогда не вступает в войну, кто вынужден всегда защищаться от мира, ибо мир жесток и уродлив. В нем господствует мужское эго, которому всегда мало: мало еды, территории, уважения, внимания, женского тела… В этом мире женщины и дети – ресурс, и твой статус тем выше, чем больше несчастных ты поимел и чем больше от тебя понесло.

Эрнсту всегда было противно от этого. Он жалел проституток, вынужденных торговать собой. Он жалел юных девушек, вынужденных выходить замуж за старых, отвратительных, жестоких, но богатых. Он жалел жен, вынужденных ходить за мужем, как за годовалым ребенком, получая в ответ лишь измены и побои. Он жалел брошенных и вдов, вынужденных тащить на себе хозяйство и детей и получать презрительные взгляды соседей. Но что может сделать капля, упавшая в океан? От нее разойдутся круги, которые тут же и утихнут. Чтобы что-то изменить нужны тысячи, десятки тысяч таких, как он. Но их были сотни…

За грустными мыслями он не заметил, как пейзаж внизу сменился. Вместо равнины под ними простирался теперь Дракенкамм. Его острые пики, вытянувшиеся в стройную полосу, были окутаны снегом и туманом. Заметно похолодало, приходилось вжиматься в шерсть Пушистика, чтобы согреться. Эрнст почувствовал, что мантикора начала снижаться. Крыла забили по воздуху, и лев легко приземлился.

- Мы на месте. – Пробасил он, разворачивая крыла.

Спустившись со спины Пушистика, мужчины огляделись. Они находились в глубоком ущелье, упиравшемся в водопад. Справа и слева от них тянулись отвесные скалы, вдоль русла реки шла дорога, прижимавшаяся вплотную к стенам. А впереди, чуть правее водопада стоял огромный замок. Он был, казалось, высечен в скале. Дорогу к высокой, идеально гладкой крепостной стене преграждал глубокий ров. Подъемный мост был сейчас опущен, но тяжелые ворота были закрыты. Основная коробка замка плотно вжималась в стены ущелья в то время, как высокая башня, увенчанная обсерваторией, выдавалась в бок, к водопаду.

- Почему ты не принес нас сразу внутрь замка? – Поинтересовался Каргор.

- Хозяйка наложила сильные чары на него. С воздуха в него могут проникнуть только мантикоры и несколько демонов. Всем остальным придется пройти через ворота. Но и они впустят не каждого. – Ответил Пушистик и двинулся вперед по дороге. Всадники направили коней за ним.

- Какие-то странные ворота. От них веет… чем-то нехорошим. – Ежась, пробурчал Эрнст.

- Это точная копия Ворот Мерзлоты – центра Ада. Уменьшенная, правда. – Пушистик обернулся, чтобы ответить, и случайно коснулся лапой воды. – Мяяяяууу! – Недовольно мяукнул он, отряхивая лапу. Эрнст и Каргор невольно засмеялись. Довольно забавно было видеть эту махину, внушающую страх всему Райскому Воинству, ведущую себя, как обычный домашний кот.

Пушистик недовольно посмотрел на них и фыркнул. Он спокойно помещался в ущелье, но дорога все равно было немного узковата для него. Однако лев знал решение проблемы и незамедлительно прибегнул к нему. Его окутала легкая дымка свечения, и, спустя секунду, перед путниками предстал высокого роста мужчина. На нем были легкие кожаные штаны, короткие сапоги до середины икры и кожаный жилет на шнуровке. Он был, что называется, горой мышц: широкие плечи, могучие руки и бедра. У него были короткие, соломенного цвета волосы, челка немного топорщилась вверх. Нечеловеческую природу выдавали длинные верхние клыки, вертикальные зрачки и маленькие рожки над ушами. Он тряхнул головой и повернулся к Чернышу.

- Тебе стоило бы сделать то же самое.

- Конечно. – Кивнул лев. Его человеческий облик несильно отличался от облика Пушистика. Он был немного ниже и худее, но все равно высок и мускулист; иссиня-черные волосы были забраны в высокий хвост.

- Идемте. – Пушистик повернулся спиной к изумленным путникам. Черныш нагнал его, и мантикоры начали о чем-то увлеченно беседовать.

- Интересно, какие еще карты есть в их рукавах? – Задумчиво протянул Каргор.

- Тебе не кажется, что лучше не спрашивать?

- Пожалуй, да.

Через пару минут они подошли к воротам. Они были ровной прямоугольной формы, каждая створка была вырезана из целого куска гранита. Искусная резьба изображала Дьявола в разных ипостасях: огромным рогатым зверем, прекрасным обнаженным мужчиной, суровым воином в доспехах. Все это перемежалось тонкими цветочными узорами, фигурами мантикор и лошадей. Произведение искусства возвышалось над ними грозным напоминанием об их ничтожности.

- Ну и как сделать, чтобы они нас пустили? – Каргор скептически оглядывал ворота, не замечая на них ни колотушки, ни замка.

- Вы должны назвать свои имена и сказать, зачем пришли. – Ответил Пушистик. – Только вы, Черныша и так впустят.

- С чего такие почести? – Эрнст посмотрел на мантикору несколько недоуменно.

- Хозяйка любит мантикор. Мы здесь желанные гости. Она всегда угощает нас ангелятиной. – Обе мантикоры непроизвольно облизнулись, что в человеческом облике выглядело немного нелепо.

- Ясно. – Мужчина повернул голову к воротам. – Я Эрнст, из Верхней Светелки, что в Нимлисе. Я пришел к Херрин дер Финстернис по желанию Самаэля, первого советника Дьявола, и по ее приглашению. – Звучно произнес он.

- Кто твой спутник? – раздался густой и вязкий голос, похожий на грохот камней в обвал.

- Я Каргор Индвур, из Диугура, что в Даринии. Я также пришел к Херрин дер Финстернис, и также по желанию Самаэля и по ее приглашению.

- Вы можете пройти. – Отозвался тот же голос, и створки ворот начали медленно расползаться в стороны. – Запомните: любой, солгавший нам, погибнет на месте. – Ворота захлопнулись за их спинами и умолкли.

- Злобные какие-то они у вас. – Заметил Каргор, спешиваясь.

- Это не они злобные. Это у хозяйки паранойя. – Пушистик вдруг принюхался и присел на корточки, опершись на кончики пальцев. Он чуть подался вперед и снова втянул носом воздух. Он прыгнул и приземлился в трех метрах от компании. Когда он встал, в его руках болталась, отчаянно визжа, жирная крыса.

- Ты же не будешь ее есть? – Брезгливо поморщился Черныш.

- И не подумаю. – Светловолосый скептически оглядывал добычу. – Откуда тут эта гадость? Хозяйка же приказала их вывести.

- Я чую еще пятерых.

- Я тоже. Поохотимся? – Глаза Пушистика задорно сверкнули. Через полминуты палевый и черный коты скользнули в конюшню.

- Ну ладно, они нашли себе развлечение. А что делать нам? – Эрнст только теперь огляделся. Рядом с уже обозначенной конюшней был хлев, откуда доносилось сытое хрюканье и мычание; напротив стояли двухэтажный домик для прислуги и баня; еще чуть дальше был небольшой загон для птицы, в котором соседствовали куры, индюшки и гуси. Скотный двор был отгорожен от основного крепким каменным забором. За ним виднелся сам замок, фонтан в виде горного водопада, клумбы с цветами и сад с искусственным прудом.

- Для начала надо поставить лошадей в конюшню. А потом… ну, не знаю. Можно побродить по саду. У меня нет желания соваться в чужой дом, когда хозяина в нем нет. – Каргор погладил шею Ворона. – Не нравится мне эта затея. Лучше бы добирались своим ходом.

- У нас не было выбора.

- Это мне не нравится в первую очередь.

Они направились к двери конюшни. Только Эрнст поднял руку, чтобы прикоснуться к ручке, как дверь сама открылась. На пороге стоял зомби. Он был одет в простые штаны и рубаху. Если бы не пустой взгляд белесых глаз, он вполне мог бы сойти за нормального человека. Видимо, госпожа дер Финстернис успела оживить его сразу после смерти.

- Госпожа не предупредила о гостях. Приносить извинения. Госпожа будет злиться на нерасторопность. Поставить в стойла, да. Господа могут не волноваться. – Медленный, блеклый голос зомби доносился будто издалека.

- Спасибо. – Эрнст ошеломленно смотрел на ходячего мертвеца. Тот подобрал поводья и исчез с лошадьми в глубине конюшни. Мужчины резко повернулись спиной к двери.

- Ну и что это было?

- Зомби.

- Неплохая тут прислуга.

- Ну, может, есть хоть один живой.

- Ах, господа, мы просим прощения за то, что заставили вас ждать. – Калитка внутреннего забора открылась, на скотный двор выбежал дворецкий и подошел к гостям. – Вальтер, дворецкий. К вашим услугам, господа.

- Здрасьте. – Пробормотали мужчины, все еще пребывавшие в ступоре.

- О, вас видимо удивил наш конюх. Не беспокойтесь, он совершенно безобиден. Вольф – лучший в своем деле, поверьте, ваши кони в хороших руках.

- Простите… Вальтер… но как же он… говорит и понимает, что делать?

- Прошу прощения, господа, этот вопрос вам лучше задать госпоже Херрин. - Вальтер открыл калитку и жестом пригласил их войти. – Повар обещал приготовить обед через три четверти часа, а еще через пятнадцать минут он обещал приготовить восхитительное мясо. А пока я отведу вас в гостиную. Прошу вас.

Они прошли через сад с крыльцу замка и вошли в холл. Широкая, но строгая балюстрада была ярко освещена каким-то магическими огнями; вправо и влево уходили какие-то помещения.

- Приветствуем вас в замке Абгрунд. – Вальтер поклонился. – Идемте со мной. Гостиная здесь, справа.

Дворецкий заметил, что его гости начали оглядываться, пытаясь понять, что где находится.

- Слева кухня и кладовые. Справа гостиная, столовая и тронная, она же бальная, зала. На втором этаже гостевые спальни и ванные. На третьем кабинет госпожи, ее покои и покои для особо важных гостей – членов Ковена, высокопоставленных чиновников и прочих. На четвертом этаже оранжерея и выход в башню. В башне находится библиотека, лаборатория и обсерватория. Чувствуйте себя, как дома. Прошу. – Вальтер открыл дверь гостиной и пропустил мужчин вперед.

По углам горели те же магические огни, около стены слева топился камин. Перед ним стояли два кресла и софа, между которыми расположился стеклянный столик. Над камином висела голова оленя; стену напротив двери украшала коллекция холодного оружия. У стены справа стояли две мраморных статуи: черная и белая, - изображавшие полуобнаженных мужчин с рожками – видимо, мантикор в человеческом облике. Между ними расположились портреты мужчины лет пятидесяти с темной густой шевелюрой, бородой и усами, и женщины лет тридцати со светлыми волосами, свободно падавшими ей на прикрытую шелком грудь.

- Кто это? – Спросил Эрнст, разглядывая картины.

- Это старый хозяин замка, лорд Хьюго дер Финстернис, отец нашей госпожи. А это сама госпожа Херрин.

- Как это может быть? Здесь же в подписях стоят даты. Вот, тысяча двадцать третий и тысяча двадцать четвертый. А сейчас же тысяча семьсот тридцать первый.

- Госпоже был дарован долгий век. – Вальтер склонил голову. Видимо, возраст леди дер Финстернис был в замке маленькой тайной. – Я скажу принести вам вина и фруктов. – С этими словами он поклонился и вышел из гостиной.

- Тебе не кажется все это странным? – Каргор медленно сел в кресло, ожидая какого-то подвоха.

- Кажется. – Эрнст сел напротив. – Но у нас нет другого выбора.

- Значит, ждем хозяйку замка.

- Значит, ждем…

# ГЛАВА 6. ТРОПАМИ ЗНАНИЯ

- Ты не посмеешь этого сделать! – Херрин была в бешенстве.

- Посмею. – Унвидэль был холоден и спокоен. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и безразлично смотрел на женщину. Да, Он любил ее и всегда прислушивался к ее мнению, но сегодня был не тот день.

- Ты обещал отпустить их. Это была часть сделки!

- Эти правила распространяются только на демонов. Я могу нарушить условия договора, если захочу.

- Тогда чем ты лучше него? Ничем, Зло и Отец Зла, Убийца и Покровитель Убийц. – Херрин подняла голову и посмотрела Ему в глаза. В ее взгляде Он увидел злость, разочарование и горячий гнев. Она никогда не называла Его так, как назвала. Для нее это всегда были лишь глупые титулы, придуманные для помпезности. Но теперь из ее уст эти слова звучали, как проклятия.

- Ты действительно так думаешь? – Тихо и вкрадчиво произнес Он.

- Да. Я больше не хочу оставаться здесь. Прощай. – Она растворилась в воздухе, и Он остался один.

Он был готов взять этот грех. Ядовитые побеги нужно вырывать с корнем, но если вырвать корень не получается, то нужно бороться хотя бы с ростками. Перебить их, пока они слабы, когда они ждут этого меньше всего. Спалить их дотла. Вырвать их еще бьющиеся, трепещущие от ужаса сердца. Его Легион уже достиг внешней границы Гиблых Топей. Тетивы тысяч луков зазвенели, отравленные ядом мантикоры стрелы впились в плоть. Он это слышал, видел, чувствовал кожей.

Ангелы кричали. Мантикоры драли их на куски, упиваясь горячей кровью. Демонам даже не нужно было вступать в бой. Крылатые львы все делали за них. Их когти впивались в мясо, как нож входит в растаявшее масло. Их зубы раскусывали кости, как острая коса срезает ростки. Страх, ужас, паника. Он чувствовал это. Он чувствовал их агонию, боль. Он слышал их крики. Он ощущал их свежую кровь на своей коже. Он смеялся тысячью обезумевших от запаха смерти голосов.

Дьявол в мгновение ока очутился посреди бойни. Легион встретил его боевым кличем. Черный зверь оглушительно взревел и схватил зубами первого попавшегося ангела. Кровь полилась Ему в глотку, опьяняя. Зверь пожирал, разрывал, кромсал. Зверь ревел, неся смерть и отчаяние. Зверь затмил небо черными пернатыми крылами, затмил Свет. Зверь принес сюда бесконечную Тьму.

Самаэль восседал на коне в стороне от кровавого месива. Он смотрел на Дьявола с болью, жалостью и отчаянием. Демон видел Зверя лишь дважды. Оба раза находился предатель, проводивший несколько рот ангелов в Турн. Тогда Зверь казнил предателя и лазутчиков. Ярость Его была обоснована. А сейчас… задетая гордость – не причина. Но видимо Унвидэль так не считал. Или было что-то еще. Что-то, что жгло Его изнутри. Самаэль прислушался к рыку Зверя. «Рррррин».

- Значит, она ушла. – Прошептал демон. – Ты прогнал ее? Значит, сама. Назвала тебя убийцей? Ты не думал, что она права? Нет, я останусь. – Зверь обернулся и посмотрел на него. – Потому, что ты мой друг.

\*\*\*

Эрнст уснул в кресле. Вино, оказавшееся весьма приятным на вкус, растеклось по его телу и напомнило об усталости. Даже боль в ране улеглась и не тревожила его. Каргор тоже дремал, умиротворенно посапывая. За долгое время он был абсолютно спокоен. Но этой мирной картине не суждено было долго просуществовать. Вальтер зашел в гостиную и робко разбудил их.

- Господа, я прошу прощение, что нарушаю ваш сон, однако, вернулась госпожа Херрин. Она просит вас оказать ей честь и разделить с ней трапезу.

- А?.. – сонно отозвался Каргор. – Думаю, мы примем приглашение.

- Да. Что-то действительно есть хочется. – Эрнст потянулся и зевнул.

- Прошу за мной. – Вальтер поклонился и провел их в столовую.

Она была обставлена скромно, но со вкусом. Крепкая мебель из мореного дуба, легкие атласные шторы, белоснежные стены с аккуратной лепниной по верху, белый же потолок, с которого свисала серебряная люстра. Хозяйка замка сидела во главе стола, откинувшись на спинку стула. Светлые локоны спускались на голые плечи, черное платье с корсетом приятно подчеркивало ее фигуру. Увидев гостей, она улыбнулась и чуть подалась вперед.

- Приветствую вас у себя в замке. Прошу вас, присаживайтесь. Слуги сейчас принесут угощения. – Она указала на стулья рядом с ней. Эрнст про себя отметил, что ее голос чуть ниже, чем он ожидал.

- Благодарим вас за теплый прием, госпожа. – Мужчины поклонились и сели. Их, правда, немного удивило то, что стол был накрыт на пятерых. Вероятно, Херрин ждала еще кого-то, но спрашивать было неудобно.

- Вальтер, скажи, а эти двое где? – Женщина кивнула на пустующие стулья справа от нее.

- Обещались быть сию минуту, госпожа. Если Вы хотите, я могу еще раз их позвать. – Дворецкий уже направился к двери, как она распахнулась, и в столовую вошли Черныш и Пушистик.

- О, ну наконец-то. Все в сборе. – Херрин ослепительно улыбнулась. – Вальтер, пусть сначала принесут салаты и фрукты, а потом горячее.

- Конечно, госпожа. – Мужчина скрылся в боковой двери, а через минуту из нее вышли двое слуг. Один толкал перед собой тележку с едой, другой нес кувшины с вином. Они расставили блюда, первый, поклонившись, удалился, а второй остался в зале в качестве виночерпия.

- Предлагаю выпить за нашу встречу. – Херрин подняла хрустальный фужер. – Вы проделали долгий путь сюда, и я надеюсь, что ваше пребывание здесь окупит все трудности.

- Мы в этом не сомневаемся. – Ответил Каргор. Они осушили свои фужеры и принялись за еду.

Салат из свежих овощей, салат из морепродуктов, фруктовый салат, разнообразные закуски – все это было невероятно вкусно и непривычно для путников. Каргор с удвоенной скоростью уминал салат с фасолью, а Эрнст наслаждался горбушей, размятой с яйцом и солеными огурцами. Херрин улыбалась, отмечая их здоровый аппетит и закрывая глаза на их далеко не лучшие манеры. Немного утолив голод, варкар поднял свой фужер.

- Я хочу выпить за сиятельную госпожу, так тепло принявшую нас и оказавшую великую честь, позволив отобедать с ней.

Женщина немного смутилась, но ей было определенно приятно. Как раз в этот момент подали горячее. Жаркое из свинины было восхитительно. Нежное и сочное мясо буквально таяло во рту. Черныш и Пушистик еле удерживались от того, чтобы плюнуть на все приличия и начать есть как им привычнее, по-кошачьи. Они даже начали довольно мурлыкать.

Когда с горячим было покончено, Херрин приказала принести чай и десерт. Слуги быстро сменили посуду, оставив на столе тончайшей работы фарфоровые чашки. Из боковой двери выкатили ступенчатый поднос с разного рода пирожных, пирожков, булочек и конфет. Один из слуг остался, по просьбе гостей раскладывая выпечку. Прекрасный травяной чай мягко обволакивал внутренности. По залу разлился приятный запах чабреца и мяты.

Убедившись, что все сыты и не имеют претензий к обслуживанию, Херрин пригласила их в гостиную. Нужно отметить, что она выглядела гораздо привлекательней, чем на портрете. Женщина с удобством разместилась на софе, мужчины сели в уже облюбованные ими кресла, мантикоры улеглись перед камином, приняв кошачий облик и прижавшись друг к другу боками.

- Итак, господа. Нам стоит обсудить то, зачем вы сюда пришли. – Хозяйка замка закинула ногу на ногу. – А пришли вы, несомненно, за моими знаниями.

- Вы совершенно правы. – Кивнул Эрнст.

- Для начала, я предлагаю перейти на «ты». Все согласны?

- Конечно.

- Прекрасно. Ты должен понять одну вещь. Я могу рассказать тебе все, что ты захочешь, но я не могу научить тебя этим пользоваться. Это ты должен будешь освоить сам. Конечно, я проведу с тобой несколько тренировок, но времени у нас катастрофически мало, поэтому придется привыкать уже в боевых условиях.

- Я понимаю. – Твердо ответил избранный.

- Но почему ты говоришь, что у нас мало времени? – Спросил Каргор.

- Война началась. – Херрин нахмурилась. – Светлое Воинство осадило границы Турна. Но этот приказ не исходил от бога, поэтому ему пришлось заключить с дьяволом сделку: пленный ангел в обмен на оставление позиций и передачу военного преступника. Вот только дьявол нарушил сделку и перебил всех ангелов, что еще не успели уйти.

- И сколько же потерял Рай?

- Из пятисот тысяч уцелело немногим больше ста двадцати тысяч.

Повисла тишина. С такими потерями у Рая не было шансов выиграть битву, даже если избранный встанет на их сторону. Это понимали все. Однако шанс уничтожить Дьявола все же был. Проиграть битву, но выиграть войну – такой расклад вполне устраивал Эрнста.

- Ты сказала, что Рай согласился отступить, если Дьявол отдаст пленного ангела. Что в нем такого ценного? – Протянул варкар.

- Даниэль в свое время предал их и бежал в Ад. Он прихватил с собой много ценной информации, в частности, все данные разведки и состояние Воинства, а также пару вещичек, оказавшихся весьма полезными. За время своего заточения он рассказал много интересного, нет ничего удивительного в том, что его хотели забрать до того, как он сболтнет еще больше.

- Почему его не вытащили раньше?

- О, я смотрю, вы вообще ничего не знаете… - Херрин удрученно закатила глаза. – Ох уж мне эти обыватели. Любое порождение Света и сам Свет, то есть бог, заметно слабеют на земле Тьмы. Для того чтобы отбить пленного у Дьявола, нужно что-то помощнее, чем все ангелы Рая.

- Но разве Свет не должен рассеивать Тьму? – Эрнст удивленно поднял брови.

- Не совсем. – Херрин задумчиво коснулась пальцем кончика носа. – С точки зрения науки это так. Но не с точки зрения Материи. Видишь ли, Свет гораздо младше Тьмы. Изначально-то ведь Материя существовала без него, а там где нет света – есть только тьма. Когда свет попадает во тьму, она частично расступается, но никогда не рассеивается окончательно. Ей ничего не стоит сомкнуться вокруг источника света и поглотить его. Это вроде, как если ты накроешь фонарь плотной черной тяпкой. Ты знаешь, что он там есть и светит, но ты не видишь этот свет, потому что вокруг него, по сути, тьма.

- А что, если Тьма ступит во владения Света? Будет так же?

- Нет. Ведь фонарь не может обернуть свой свет вокруг тряпки.

- Значит, Тьма гораздо сильнее… - Эрнст начинал осознавать, насколько призрачны шансы на успех.

- И, тем не менее, у Дьявола есть свои слабости. – Женщина лукаво улыбнулась. – Он горделив и не выносит неуважения. Он чувствителен, хоть и не обидчив. Свои эмоции и инстинкты ставит порой выше здравого смысла и логики. Он с радостью бросится на твой меч сам, даже если поставит этим под угрозу все мироздание. Чертов эгоист. – Она презрительно приподняла уголок губ.

- Откуда ты столько о нем знаешь?

- На протяжении последних шестисот лет Он мой любовник. Но скоро, видимо, не будет. – Херрин встала, подошла к камину и взяла на руки обоих котов. Они замурлыкали и поудобнее пристроились у нее на груди.

- Как-то ты спокойно об этом говоришь. – Заметил Каргор.

- А что, я должна начать оправдываться? Я сама выбираю, кого любить и с кем спать. Это не ваше дело.

- Я не об этом. – Варкар смутился. – Он ведь должен скоро умереть…

- Да. Должен. – Она вздохнула. – Но вернемся к основной теме разговора. – Она вновь села на диван, коты развалились у нее на коленях.

- Ты расскажешь мне, как пользоваться даром?

- Что? Нет! – Херрин рассмеялась. – Я расскажу, что такое дар.

- Но Унвидэль…

- Что Унвидэль? Он сказал тебе самую малость. Так, для справки. – Женщина машинально почесывала котам животы. – Дар – это сгусток первородной Материи. Вне живого тела он не может существовать, поэтому во время перехода от одного избранного к другому кочует в телах животных. Поскольку воля и интеллект животных слабы, дар способен управлять ими. По сути, это вроде одержимости.

- Погоди, - перебил ее Каргор. – Но ведь Материя разделилась на Тьму и Свет. Откуда тогда ее сгусток? И кто этот сгусток создал?

- На первый вопрос ты сам и ответил. Дьявол и бог – это куски чистой Материи, просто с разными свойствами. На второй вопрос постараюсь ответить коротко. Поскольку запланировано все было еще во время их рождения, Тьма и Свет создали сосуд, в которой заключили небольшие части своих сил, слившиеся снова в Материю. Сосуд дремал между секундами, а когда пришло время, раскрылся в первое попавшееся живое существо.

- И что за сосуд такой?

- Брэхевигкайт. Почему, думаешь, у него такая сила? На чем там я остановилась? Ах, да. Когда дар попадает в тело ребенка, он уже не контролирует носителя. Во-первых, он не может вмешиваться в процесс взросления; во-вторых, за время, проведенное в телах животных, он ослабевает; в-третьих, в этом нет необходимости.

До своего пробуждения, дар вообще никак себя не проявляет. Вообще. От слова «совсем». Он находится в спячке до тех пор, пока не будет нужен. После пробуждения, он показывает себя лишь по воле хозяина и исполняет любое приказание. Однако человек может использовать дар во вред себе. Чрезмерное обращение к нему сведет с ума, попытка избавиться, не предоставив выход и нового носителя, - к увечьям или смерти.

Эрнст внимательно слушал и пытался понять, откуда Херрин столько знает? Конечно, шестьсот лет – довольно долгий срок, за это время можно многое узнать. И все же это было очень странно. До такой степени, что он решился спросить.

- Послушай, а откуда ты все это знаешь?

- Я сама была избранной. – Женщина улыбнулась. – Не удивляйся. Я просто подсунула ему другого носителя. Вот и все. Видишь ли, дар – это действительно живое существо. В определенном смысле. И с ним можно договориться…

Херрин оборвал стук в дверь.

- Да-да, входите.

На пороге появился Вальтер.

- Госпожа, я приношу свои извинения за то, что отвлекаю Вас, но к Вам посетители.

- Да? Пригласи их сюда. – Хозяйка замка аккуратно переложила котов со своих коленей на диван и встала, приготовившись встречать просивших аудиенции. К удивлению всех присутствующих в комнату вошел Дьявол.

- Вечер добрый. – Тихо сказал Он.

- Вальтер, спасибо. Ты можешь идти. – Херрин кивнула дворецкому, и тот удалился.

- Ты? – Эрнст резко встал.

- Да, я. – Унвидэль пожал плечами. – Ожидал увидеть кого-то другого?

- Нам тут кое-что рассказали. – Каргор тоже поднялся с кресла. В его голосе сквозило презрение. – Ты, говорят, большую часть Воинства перебил.

- У меня нет настроения на эти разговоры. – Спокойно ответил Дьявол. – Это не ваше дело.

- Как раз-таки наше. Это еще одна причина расправиться с тобой.

- Не забывай, избранный. Ты владеешь даром, но я все еще могу убить тебя щелчком пальцев. – Он поднял руку и сложил пальцы щепотью. – Хочешь проверить?

- Я не боюсь тебя.

- Все, кто был до тебя, так говорили. И где они теперь? Уходи. Я не собираюсь продолжать этот разговор. И не хочу пачкать кровью гостиную Херрин.

- Почему это я должен уйти?

- Потому, что я так сказал. – Медленно и отчетливо произнес Дьявол. Что-то было в его голосе, отчего спорить дальше расхотелось.

Эрнст и Каргор прошли мимо него и вышли из комнаты, за ними выскользнули коты.

\*\*\*

Как только за избранным захлопнулась дверь, она отвернулась от Него. Она стояла к нему спиной, молча, не шевелясь. Он медленно подошел к ней и положил руку на ее плечо. Она тут же сбросила его ладонь и отступила.

- Рин…

Она презрительно хмыкнула. Она прекрасно знала, что не стоит ожидать от Дьявола милосердия и святости. Она знала, кто Он и что Он. Но она никак не могла понять, почему нужно было добивать тех, кто отступает? Она любила Его, любила всем сердцем, но сейчас, впервые, ей было страшно рядом с Ним.

- Рин, прости меня…

- Тебе надо просить прощения не у меня. А у тех, кого ты убил. – Ее голос звучал ниже обычного.

- У меня не было другого выхода…

- Был. Ты мог их отпустить. Или тебе так хотелось померяться, у кого больше?

- Они бы вернулись.

- Ты так уверен? В пророчестве о битве нет ни слова. Это придумали вы двое.

- Но потом…

- Что потом? Потом все будет так же, как было всегда. За исключением того, что останется только сто тысяч ангелов, взамен пятисот.

Он молчал. Ему действительно нечего было сказать. Он устало упал в кресло, опершись локтями в колени и свесив руки.

- Все это слишком затянулось… - прошептал Он. – Тебе нужно было свершить пророчество еще тогда…

- Я сделала свой выбор и не жалею о нем.

- Я и не виню тебя.

В комнате вновь повисла тишина, лишь в камине трещал огонь.

- Рин…

- Заткнись. Я все еще зла.

- Ты не зла, ты боишься.

Она с разворота запустила в Него вазой, стоявшей на столе. Импровизированный снаряд угодил Ему в лицо и расквасил нос.

- Ай-ай-ай, да за что?! – Он закрыл лицо рукой, но кровь все равно было видно.

- Да за то самое! – Херрин фыркнула и, как ни в чем не бывало, села на диван.

- Хоть бы платок дала. – Прогнусавил Унвидэль, ощупывая пальцами переносицу.

- Вот еще.

- Мне вообще-то больно.

- Потерпишь, большенький уже. И вообще, ты мог увернуться. Или поймать вазу. – Херрин посмотрела на орудие преступления. – Нет, ну ты посмотри! Кусочек откололся. Ваза, вообще-то, дорогая.

- Ну, так и не надо было ею кидаться.

- Поговори мне еще.

Пальцы Дьявола засветились. Кровь медленно впитывалась в кожу, кость, немного поворочавшись, встала на место. Унвидэль еще раз ощупал лицо, убедившись, что повреждений больше нет.

- Довольна?

- Нет.

- Мне самому в себя чем-нибудь кинуть? Или удариться об стену головой пару раз? Или в камин залезть?

- Да ну тебя…

Он пересел на диван и сгреб ее в охапку.

- Эй, ну-ка, руки! – Возмутилась Херрин, пытаясь отпихнуть его от себя. – И вообще, ты весь в крови, еще меня запачкаешь.

- Я в крови по твоей вине, между прочим. – Он прижал ее к себе еще сильнее и зарылся носом в ее волосы. – Маленькая моя. Хорошая. Я никогда, слышишь, никогда не причиню тебя вреда. Тебе не надо меня бояться. Я ведь люблю тебя…

- Дурак. – Буркнула она, утыкаясь лицом в Его грудь. – Не смей так больше делать.

- Так - это как?

- Убивать без особых причин.

- Хорошо. Больше не буду. – Он поцеловал ее в макушку.

Она, несомненно, все еще была недовольна им. Но любящая женщина готова закрыть глаза на все недостатки своего мужчины. И, увы, очень часто от этого страдает. И хотя она понимала, почему Он так поступил, она все равно не одобряла этого.

Но сделанного не воротишь, время идет, и нам остается лишь справляться с последствиями.

\*\*\*

Эрнст и Каргор сидели в саду под вишней. Шум водопада ровным, тихим гулом разлился между деревьев. Им было над чем поразмыслить, но мысли никак не складывались в логическую цепь. Приближались сумерки, и думать особо ни о чем не хотелось.

Черныш и Пушистик гонялись друг за другом по клумбам. Каргор отметил, что даже в облике кота второй был в полтора раза больше, хотя первый был проворнее. Они оба были далеко от дома, оба осиротели. Хоть у них были похожие судьбы, характеры мантикор был совершенно разные. Черныш был озорным, шутливым и немного безрассудным, в то время как Пушистик был спокойным, рассудительным и осторожным. Это проявлялось даже в их играх. Черный больше нападал и юлой крутился вокруг палевого, а тот, методично защищаясь, выгадывал нужный момент, чтобы повалить соперника на землю.

Варкар поднял глаза и увидел зомби-конюха, медленно плетущегося через скотный двор. Вот так, издали, он ничем не отличался от обычного человека, и если бы воин не знал истинного положения дел, то принял бы его за уставшего за день или перебравшего крестьянина. Мужчина наблюдал за необычным слугой, пока тот не скрылся в бане.

- Глянь, оказывается, зомби моются. – Он кивнул головой в сторону строения.

- Может, Херрин их так заколдовала? Ну, чтобы не очень воняли.

- Так вроде и так не воняют…

- Ну не знаю… Странная она вообще.

- Что есть, то есть. Интересно, они стали любовниками после того, как она отдала дар другому, или до того, потому и отдала?

- После. – Голос внезапно подошедшей к ним Херрин заставил мужчин вздрогнуть. – Он месяц ходил ко мне чуть ли не каждый день. Мне надоело, и я отдала дар своему слуге.

- Кхм… извини.

- Забудь. Пока слуги готовят вам комнаты, я хотела провести маленькую тренировку.

- Хорошо, давай. – Эрнст тут же встал.

- Идем на площадку.

Женщина вывела их из сада на скотный двор, а затем провела за ворота. От них в сторону вела тропа к водопаду. Она петляла вдоль потока и, наконец, остановилась на небольшом уступе прямо рядом с падавшей со скалы водой. Херрин коснулась небольшого камешка, что-то клацнуло, и часть стены отъехала в сторону. В открывшемся проходе тут же зажглись огоньки.

- Зачем такие тайны? – Скептически пробормотал Каргор, ощупывая края прохода.

- Все стены ущелья пронизаны ходами. Мой отец построил их, исходя из соображений безопасности и обороны. После его смерти я приказала из этого хода сделать тренировочную комнату, а базу стрелков перенести в другой. Я не хочу, чтобы мои способности стали известны не тем людям. О моем существовании знают лишь мои слуги и Ковен.

- А что случится, если о тебе узнают другие? – Эрнст осматривал коридор, по которому они шли, с некоторой опаской. Мало ли, что скрывается в его стенах и потолке?

- Я знаю и могу слишком много, чтобы трезвонить об этом направо и налево. Сюда потянутся караваны всех высокопоставленных особ, которым хотелось бы быть вечно молодыми, знать свою судьбу и как подсидеть начальника, и прочие мелкие, отвратительные просьбы. К тому же многие маги и ученые захотят воспользоваться моими знаниями. А большинство из этих сведений должны держаться в тайне.

- Например?

- Например, создание любой формы жизни. Я имею в виду создание души.

- Ты это можешь?

- Да. – Она остановилась и повернулась к шедшим за ней мужчинам. – Смотри.

Херрин сложила ладонь лодочкой, и та наполнилась сиянием. Огонек затрепыхался и оформился в небольшую сферу.

- Вот, это семя души. Оно может стать какой угодно душой, в зависимости от того, в какое тело попадет. – Она щелкнула пальцами другой руки, и в ней появилось тельце летучей мыши. Женщина поднесла семя к животному, оно впиталось в тело, мышь забила крылами и, что-то пропищав, улетела прочь. Ошеломленные мужчины же двинулись вслед за Херрин.

- Неужели все так просто? – Спросил Каргор.

- Не совсем. Простой магией, хоть эльфийской, хоть некромантией, на это уходит около двух часов, плюс это требует довольно больших затрат энергии. Но мое тело было носителем чистой материи, к тому же я сохранила все силы, что несет дар. Поэтому для меня это дело пары минут.

- А что вообще за семя души?

- Это сгусток энергии Света и Тьмы. Ничтожно малый, его хватает на то, чтобы пробудить тело и разум. В момент оплодотворения происходит слияние двух клеток, при этом выделяется такой вот сгусток, который до момента рождения находится в спячке, внутри эмбриона. Когда же детенышу приходит время появиться на свет, семя просыпается и формируется в душу живого существа, уже в зависимости от вида.

- Ты можешь использовать поменьше терминов и всяких заумствований? – Эрнст недовольно почесал нос. Ему было действительно трудновато порой понять то, что говорила Херрин: привыкшая общаться с учеными, она не заботилась об упрощении понятий.

- Что, твое мужское эго чувствует себя неуютно? – Съязвила женщина.

- Как только Унвидэль тебя терпит?

- Ему деваться некуда. – Ответил вместо нее Каргор. – Она же Его на лоскутки порвет, если вякать будет.

- Вас, кстати, тоже. – Херрин остановилась посреди просторной пещеры, в которую вышел ход. – Мы пришли. Это – моя тренировочная комната, по совместительству – персональная пыточная.

- В смысле, пыточная?

- По соглашению, заключенным еще моим отцом, этот замок – еще и тюрьма для особо опасных преступников. В подвалах находятся обычные пыточные, для простых людей, а здесь я развлекаюсь с магами. – Она зажгла огоньки, и их свет выхватил из сумрака стол со следами крови, кандалы и множество самых отвратительных орудий пыток. Среди всего этого в пещере стояли тренировочные куклы, туго набитые сеном.

- Как-то здесь… неуютно. – Варкар, привычный ко всему, поежился. Он сам часто примерял на себя роль заплечных дел мастера, но никак не мог привыкнуть к этому.

- Здесь и не должно быть уютно. – Херрин щелкнула пальцами, и вместо вечернего платья не ней появился легкий тренировочный костюм. Удобные короткие сапоги не производили никакого шума при ходьбе, а льняные брюки и рубаха не сковывали движения. – Для начала подлатаем тебя немного. – Она подошла к Эрнсту и дотронулась до его бока там, где была рана. От ее руки заструилось тепло, мужчина почувствовал, как нить выходит из кожи. – Так-то лучше. Каргор, тебе лучше сесть, а мы поразвлекаемся.

Эрнст дождался, пока варкар сядет, и взял один из тренировочных деревянных мечей.

- Э, не-не. Никаких мечей. Вообще никакого оружия. – Херрин усмехнулась. – Можно пользоваться только даром.

- Ты смеешься?

- Нет. Пока несложное задание: создание щита. И учти, он должен быть способен отразить не только холодное оружие, но и магические атаки.

- Ладно.

Эрнст вздохнул и сосредоточился. Он представил серебристый кокон и как от него отскакивают мечи и стрелы. Осталось только подумать о магии. Первое, что пришло в голову, - шарики энергии, пульсары, или как их там? Мужчина воспроизвел в мозгу картинку, как такой шарик разбивается о кокон. По его телу побежали серебряные струйки, опутавшие его с ног до головы, будто вторая кожа.

- Вроде, готово… - сказал он.

- Уверен? – Херрин скептически оглядывала его.

- Да.

- Ну ладно. – Женщина подняла руку и повела пальцами так, будто щелкала кого-то по носу. Эрнст почувствовал сильный толчок в живот, щит распался, и мужчина, согнувшись, закашлялся.

- Что… за дела? – Выдохнул он.

- Ты создал щит, отражающий лишь направленный сгусток энергии. А я ударила за счет колебания среды. Я послала ей импульс, а она, раскачавшись, уже и нанесла удар. Естественно, что ты не подумал защищаться от воздуха.

- И как мне это учесть?

- Думай не о том, как представлено оружие, а о том, что оно делает. Меч, например, режет, колет, рубит. И далее в том же духе.

- Кажется, я понял.

Эрнст снова сконцентрировался. Он представил все виды атак и ранений, которые мог представить, и то, как все они остаются не на его теле, а растворяются в щите. Тот вновь появился.

- Давай. – Кивнул он Херрин. Она снова щелкнула воздух. Щит принял удар и слегка заколебался, Эрнст же вообще ничего не почувствовал.

- Молодец. А как насчет этого? – Некромантка раскрыла ладонь и резко сжала ее в кулак. Мужчина почувствовал боль в груди и упал на колени. Перед глазами все поплыло, он не мог сделать вдох. Тут давление резко исчезло, и Эрнст с шумом втянул желанный воздух.

- А это… что… такое… было?..

- Я всего лишь заставила прекратить работать мускулатуру, отвечающую за сокращение легких.

- Как?

- Очень просто. Мозг подает сигналы твоим мышцам. Я заставила его немного изменить эти сигналы. Вроде разряда молнии, только в сотни тысяч раз слабее.

- А это как отбивать?

- Ну вот, опять. Ты концентрируешься на факте. На порезе, уколе, ожоге. А тебе надо концентрироваться на абстракции. То есть, на повреждении, на том, что целостность и правильная работа организма нарушены.

- Разве дар не должен защищать хозяина сам?

- Нет. Он имеет свою волю, но когда он в теле человека, то максимум, что он может сделать сам – выплеснуть энергию и уничтожить прямой источник угрозы. В случае с теми же сигналами мозга, он не будет ничего делать, так как источник опасности – тело хозяина, которому он не может навредить. Так что ему нужно объяснить, что отражать.

- Вроде, понял.

- Третья попытка.

- Ладно, готов. – Сказал Эрнст после небольшой паузы. Херрин сжала ладонь, но ничего не произошло, лишь контур щита чуть колыхнулся. Еще несколько пасов – и она довольно улыбнулась.

- Ну, ты делаешь успехи. Все, что может опробовать на тебе Унвидэль, ты отразить сможешь.

- То есть, даже ты не можешь пробить этот щит?

Херрин пожала плечами, и мужчина упал на колени, зашипев от боли. Каргор поморщился и закинул ногу на ногу на всякий случай.

- Можно было просто сказать, что можешь. – Заметил он, сочувственно поглядывая на то, как Эрнст пытается встать, держась за пах.

- Ставить под сомнения мои силы – плохая идея. – Обиженно пробурчала некромантка.

- Ладно-ладно, я все понял. – Отдышавшись, сказал Эрнст. – Что дальше? Железная дева?

- Очень смешно. Нет. Дальше ты должен попытаться меня ударить. Концентрируйся на результате, помнишь?

- Да. – Мужчина осмотрел Херрин, выискивая потенциально слабые места.

- Но сначала тебе придется меня найти. – Свет в пещере погас, и Эрнст остался в вязкой темноте, которую, казалось, можно было потрогать.

Он прислушался, но ничего не услышал. Он попытался было сориентироваться по запаху ее духов, но тот разлился по всей комнате, без намека на источник. Справа раздался ее смех, Эрнст резко повернулся, направив энергию на звук, но она угодила в стену.

- Не пытайся увидеть или услышать. – Голос некромантки шел изо всех углов. – Почувствуй.

Мужчина закрыл глаза и сосредоточился. Он пытался вспомнить расположение предметов в пещере, но никак не мог этого сделать. Потом он решил пойти другим путем: все еще не открывая глаз, он представил, что комнату залил яркий свет, но и это не помогло.

- Я же говорю: не пытайся увидеть. Почувствуй.

- И что я должен почувствовать?

- Каждый предмет здесь. У любого предмета есть излучение. Тебе надо ощутить именно его. И ты полагаешься лишь на свои инстинкты, ты забываешь про дар.

Эрнст глубоко вдохнул и расслабился. В пространстве вокруг вдруг стало густо, как будто он находился в киселе. В этот жиже были островки твердой субстанции, их он пока лишь ощущал, не понимая, что это. Потом они начали приобретать смысл: угол, ножка, цепь, шип. Кисель колыхнулся где-то справа – это Каргор. Где же Херрин?

Движение сзади. Поворот, выставить руку, но импульс вновь разлетелся об стену.

- Не поймал, не поймал. – Весело передразнила его женщина.

- Прекрати прятаться. – Буркнул он в ответ.

- А я и не прячусь. – Ее дыхание обожгло кожу шеи. Он выставил руку вперед, попытавшись схватить ее, но пальцы сомкнулись на пустоте.

- Используй дар. Пусть он направляет тебя в темноте.

- Я чувствую все в пещере, кроме тебя.

- Я наполовину демон. Во мне много Тьмы, понятно, что я сливаюсь с ней. Но Унвидэль и есть Тьма, тебе придется ловить Его в Нем самом. Согласись, что сложно поймать воду в воде. Но та вода, которую ловишь ты, имеет физическую оболочку. Эту оболочку ты и должен почувствовать.

- Ты наполовину демон?

- Да, моя мать была суккубшей.

- Почему тогда ты не осталась в Аду?

- Отец решил, что человеческого во мне больше, к тому же упускать возможность использования такой крови в некромантии ему не очень хотелось.

- И ты согласна с его решением.

- Более чем. Он был ученым и всего лишь изучал то, что казалось ему интересным. Он никогда не переходил границ, лишь изредка брал мою кровь и ставил над ней опыт. Ну и следил за тем, чтобы я получала как можно больше знаний о некромантии.

- Вижу. Я вижу тебя. – Эрнст вдруг удивленно сменил тему. – Как будто пятно, но я знаю, что это ты. – Впереди него колыхался сгусток, края которого размывались в пространстве.

- Молодец. – Херрин качнула головой. – Теперь, когда ты ориентируешься в темноте, можем начать бой.

Мужчина поднял руку и метнул в сгусток клубок энергии, но тот растекся, как вода по стеклу.

- Так ты меня не достанешь. Ты опять думаешь о том, как, а не о том, что в итоге. Как – дар решит сам. В этом вся суть: тебе нужно объяснить ему, что ты хочешь, все остальное он делает независимо от тебя.

- А что, если я захочу убить тебя?

- Не сможешь. Дар не выполнит этого.

- С чего вдруг?

- С того. Я была его хозяйкой. Он не может уничтожить то, чего однажды коснулся с доброй волей. Так что ты можешь только немного со мной подраться.

Эрнст начинал злиться. Он чувствовал себя мышью в лапах игривой кошки. Более того, он понимал, что Херрин может делать с ним все, что ей заблагорассудиться, в то время как он мог лишь лихорадочно раздумывать над тем, как хотя бы прикоснуться к ней.

Она медленно прошлась перед ним по комнате. То есть, он понимал, что она просто прошлась туда-сюда. Видел он лишь то, как темный сгусток перетек с места на место. Он подумал, как было бы неплохо шлепнуть ее по ягодицам, как маленькая «мстя». В тот же момент Эрнст почувствовал, как энергия заструилась в ее направлении.

- Эй, ты чего удумал? – Она качнулась, и импульс прошел мимо ее бедер. – Я тебе шлепну!

- Но ведь почти достал.

- Почти – не считается.

Тем временем Каргор с интересом за всем наблюдал. Хотя вернее было бы сказать, что он слушал и чувствовал. Он ничего не видел, но остальные чувства обострились, и он мог точно сказать, где находятся Эрнст и Херрин и что они делают. Каждый раз, когда кто-то из них атаковал, по коже варкара бегали мурашки: с одной стороны, он ожидал результата, с другой – опасался, что они промахнутся и попадут в него. Впрочем, это даже обостряло его интерес. Каргор услышал, как Эрнст недовольно фыркнул, и почувствовал, что тот готов к атаке. Херрин не двигалась. Поток энергии устремился к женщине и коснулся ее кожи.

- Не убедительно. – Некромантка даже не шелохнулась. – Или ты собирался погладить меня?

- Я не бью женщин.

- Я и не говорю, что меня надо бить. – В ее голосе слышался укор. – Я говорю, что ты должен толкнуть меня. Заставить меня сдвинуться с места.

- А Дьявола я тоже толкать буду?

- Энергия, которую ты приложишь для того, чтобы толкнуть меня, равна энергии, которая собьет Его с ног.

- Тебе не кажется это абсурдным?

- Нет. Пойми уже, наконец: дар не причинит мне никакого вреда. Вообще. От слова «совсем». В то время как Дьяволу он причин урон, потому что для этого и создавался.

- Да почему на тебя это не действует?

- Да потому, что я его бывшая хозяйка, во имя Тьмы! Он меня помнит, любит и, может, даже хочет обратно. Неужели так сложно это понять? Ох, свалился ты на мою голову… Почему Унвидэль с тобой не нянькается?

- Да понял я, понял…

- Уверен? Ладно, последняя попытка, а потом спать. Утомил ты меня. – Херрин зевнула.

Эрнст недовольно выдохнул. Его гордость обиженно ныла, требуя отмщения, и он не собирался просто так сдаваться. Он представил, как Херрин взмахивает руками, вскрикивает и падает на ягодицы, и мощной волной высвободил копившуюся силу. Женщина качнулась назад, будто ее несильно толкнули в плечо.

- Ну, что-то похожее на правду. Но все равно слабовато. – Она снова зевнула. – Ладно, пошли. Спать охота.

В пещере вновь зажегся свет, на пару секунд ослепивший Эрнста и Каргора. Херрин спокойно стояла, опершись на стену и оглядывая первого.

- Ты делаешь успехи. Не думала, что сможешь освоить это так быстро.

- Сомневалась во мне? – Шутливо вскинул голову Эрнст.

- Не зазнавайся. – Некромантка фыркнула и направилась к выходу из пещеры.

На улице уже стемнело. Безоблачное небо было усыпано звездами, холодный воздух щипал щеки и нос. Мужчины поплотнее укутались в куртки, Херрин же мороз был будто ни почем. Она, казалось, о чем-то задумала и не замечала ничего, что происходило вокруг.

Минут через пятнадцать они вернулись в замок. Его хозяйка позвала Вальтера, который отвел Эрнста и Каргора в их комнаты, а сама, пожелав им спокойной ночи, ушла куда-то на четвертый этаж, в оранжерею.

В спальне мужчины обнаружили небольшой поздний ужин, сменную одежду, а самое главное – прекрасные кровати с пуховыми перинами. Они перекусили и заснули сразу же, как только их головы коснулись туго набитых подушек.

\*\*\*

Херрин быстро шла мимо клумб и горшков с экзотическими растениями к визору. Магический прибор надрывно трещал, оповещая ее о том, что кто-то очень хочет с ней поговорить. Некромантка коснулась вибрирующей сферы, и из глубины соединенного с ней зеркала появилась фигура Верховного Магистра Ковена.

- Господин Этьен Альдавур, приветствую Вас.

- Госпожа Херрин дер Финстернис, приветствую Вас. Хорошо ли Вы себя чувствуете?

- Прекрати, Этьен. Зачем ты связался со мной?

- Ковен узнал, что в твоем замке находится избранный.

- Ковен, или ты и этот подлец Эш?

- Подлец? Ты вообще-то об Избранном Ковена говоришь.

- Я знаю, о ком я говорю, Этьен. И ты знаешь, что я имею полное право называть его подлецом и недалеким лживым трусом.

- Это дело прошлое, давай о настоящем. Так вот. Избранный у тебя. Насколько он силен?

- Достаточно, чтобы исполнить пророчество.

- Ты сообщила ему о результатах вычислений?

- Нет. Он уверен, что действительно уничтожит Дьявола.

- А кто вообще знает об этих результатах?

- Я, ты, Унвидэль. Полагаю, последний рассказал еще Самаэлю и Лилит.

- Пятеро… прекрасно…

- И что в этом прекрасного? – Херрин нахмурилась, почуяв неладное.

- Я созываю Совет Избранных завтра вечером, в пять часов. И я хочу, чтобы ты объявила об этом перед ними. И обо всем, что твориться в Аду и Раю.

- Что за игру ты затеял, Этьен? Уж не хочешь ли ты отхватить кусок владений у тех и у других?

- Тебя не проведешь.

- Это плохая идея. И ты об этом знаешь.

- Херрин, нам нужны эти земли. Представь только, сколько можно будет узнать о демонах и ангелах, наблюдая за ними в их мирах! – Магистр восторженно повысил голос.

- Этьен. Я не допущу этого. Ты знаешь мое влияние на Ковен. Если я выступлю против, они меня послушают.

- Твой отец одобрил бы это.

- О, я тебя прошу. Ты не знаешь ничего о моем отце, только то, что написано в «Истории некромантии» и «Трудах о научном подходе к магии».

- И все же…

- Хватит. – Резко оборвала его Херрин. – Я выступлю завтра на Совете, как ты и просил. Но если ты заикнешься о захвате земель – я использую все свои полномочия, а у меня их, как ты знаешь, предостаточно.

- Ты не посмеешь потребовать смены Магистра.

- Ты хочешь это проверить?

- Тебя не поддержат.

- Это мы еще посмотрим. Ах, да. Унвидэль будет присутствовать на Совете.

- Вот только не надо перегибать палку.

- Мне кажется, Он захочет послушать о твоих планах на Его территорию.

- Какая же ты упертая!

- Я не упертая. Я адекватная. И я не хочу больше разговаривать об этом. Встретимся на Совете, Магистр. – Она повернула сферу до того, как ее собеседник успел что-то ответить. Она немного постояла рядом с визором, над чем-то размышляя, и снова положила руку на сферу, прошептав имя адресата. Пришло немного подождать, пока тот ответит.

- Здравствуй, Херрин. Это неожиданно. – Самаэль сонно потирал глаза. Видимо, демон уже успел лечь спать – на нем не было ничего, кроме плотно обтянувших бедра трусов.

- О, я тебя разбудила, извини.

- Ничего, я уже тут. Что ты хотела?

- В Ковене творится что-то неладное. Они хотят под шумок отхватить по кусочку Турна и Белоснежной Долины. Завтра будет Совет Избранных, Магистр просит меня выступить с речью о неправильном толковании пророчества и о том, как обстоят дела с вашими войсками.

- Плохие новости. – Демон скрестил руки на груди и нахмурился. – Оставшееся сообщество согласно с Ковеном?

- Пока не знаю, но думаю, на Совете это станет ясно.

- Понимаю. Что ты будешь делать?

- Выступлю с речью, если все пойдет не так, как нужно – воспользуюсь всеми своими полномочиями.

- Потребуешь смены Магистра и наложишь вето на решение Совета?

- Да. И если это будет необходимо, возьму на себя чрезвычайные полномочия по управлению страной на время.

- Я думал, это самая крайняя мера.

- Крайнее некуда. Но если обстоятельства потребую, придется к ней прибегнуть.

- Черт, все это очень и очень плохо. Не хватало еще, чтобы единственная лояльная сила в вашем мире от нас отвернулась. Это было бы крайне невыгодно.

- Я понимаю, Самаэль. Хельауслеферн – единственное место, где вы можете вести свои дела, не опасаясь охотников и церкви. Если дипломатические отношения разорвутся, очень много торговцев, как ваших, так и наших, потеряют свое дело.

- Нужно сообщить Ему.

- Конечно. Можешь Его позвать? Он, вроде, уже должен был вернуться от меня.

- Подожди немного. – Демон повернул сферу в режим удержания связи и отошел. Херрин в это время обдумывала завтрашнюю речь. Конечно, она могла говорить без подготовки, но тут нужно было тщательно подбирать слова, и это лучше сделать заранее.

- Мы тут. – Раздался голос Унвидэля.

- Самаэль сказал тебе о Ковене?

- Да. Меня это тревожит.

- Да что ты? – Буркнул на фоне герцог. – Кто тут на весь замок орал, что это хамство? Тревожит… Да ты же в бешенстве.

- Хм, да, ладно, я зол. – Его кошачьи глаза сверкнули. – Но ближе к делу. Откуда информация?

- Со мной связался Этьен. Насколько я понимаю, он и есть главный зачинщик.

- Ясно. А какова мотивация?

- Наблюдать за ангелами и демонами в их мире. На кой черт – спросишь у него.

- В смысле?

- Ты идешь со мной на Совет.

- Чего? – Ошарашенно произнесли Унвидэль и Самаэль.

- Того. – Херрин скрестила руки на груди.

- Это же вроде закрытая вечеринка, нет?

- Считай, что ты попал туда через постель. В редких случаях на Совете может присутствовать заинтересованная сторона. А ты, вроде, под это описание подходишь.

- Кстати о постели. Ковен знает?

- Нет. Они считают, что у нас деловые отношения.

- О. Ясно.

- Потрудись быть там вовремя. Ну и оденься поприличнее, что ли… - Она скептически окинула взглядом черный плащ от парадного костюма, накинутый на голое тело и непонятно как подвязанный.

- Вообще-то, я был в ванной. – На Его щеках вспыхнул румянец, и она только теперь заметила, что Его волосы были абсолютно мокрыми.

- Ладно-ладно, это сейчас не важно. – Херрин вновь посерьезнела. – Мне нужно будет сказать им о численности войск. И я не смогу обойти стороной факт, что почти четыреста тысяч ангелов куда-то делись.

- В сложившейся ситуации та бойня нам только на руку. – Самаэль задумчиво потер подбородок. – Это должно их напугать. Зверя боятся все.

- Эй, у меня вообще-то имя есть. – Унвидэль пихнул его в бок.

- Это у твоей человеческой ипостаси имя есть. А Зверь – это Зверь.

- Мы отвлеклись от темы. – Одернула их Херрин. – Совет в пять вечера, по человеческому времени, естественно. Я надеюсь на твое присутствие там, Этьена я предупредила.

- Хорошо, я там буду.

- Кстати, маленький совет: придай еще пару демонических черт своему виду. Ковен привычен ко всему, но колорит и антураж надо сохранить. Это придаст убедительности.

- Так пойдет? – Из-под черных волос Дьявола появились черные же рога, верхние клыки вытянулись, радужка глаз стала кроваво-красной.

- Да, неплохо. Вполне себе такой классический Дьявол. Еще бы крыла и хвост тебе – и прям как со страниц учебника по демонологии будешь.

- Очень смешно, еще скажи, копыта нужны. – Унвидэль недовольно фыркнул.

- Не, обойдемся без копыт. А крыла и хвост приделай.

- Так? – Он махнул крылами, с перьев которых слетела пара маленьких молний, и скептически оглядел сужавшийся к концу хвост.

- Вот. Да. Отлично. Так и придешь завтра. – Херрин едва сдерживала смех, а Самаэль уже без зазрения совести хохотал, держась за раму зеркала визора. – Они будут сражены наповал.

- Да ну вас…

- Ладно-ладно, хвост можешь убрать. А все остальное оставь. – Женщина кашлянула, сбивая остатки смеха. – Значит, завтра в пять. А сейчас позволь откланяться, мне нужно подготовить речь и хорошенько выспаться.

- Конечно, до завтра.

Зеркало потухло, и Херрин быстро зашагала к выходу. Она ненадолго задержалась около аквариума с улитками, чтобы сбрызнуть их водой и дать побольше еды, и вышла из оранжереи. Текст речи был уже почти готов в ее голове, осталось только его записать.

\*\*\*

Эрнст проснулся от того, что его желудок начал громко урчать и требовать еды. От вчерашнего позднего ужина ничего не осталось, так что пришлось покопаться в сумке. Мужчина выудил оттуда копченый окорок и с удовольствием надкусил его. В этот момент он увидел Черныша и Пушистика, сидевших напротив него в облике котов и недвусмысленно смотревших на мясо.

- А вы как сюда пробрались? – Эрнст вздохнул, разломил окорок на две части и отдал котам, а сам зарылся обратно в сумку. Однако ничего кроме солонины он там найти не смог. Довольное кошачье чавканье, сопровождавшееся урчанием, разогревало аппетит, и желудок начал урчать настойчивей. Положение спас вошедший в комнату Вальтер.

- Доброе утро. Господин Каргор попросил передать, что он уже проснулся и ожидает Вас в гостиной. Слуги принесли туда кофе и пирожные. Основной завтрак будет готов через полчаса.

- Спасибо, Вальтер.

Дворецкий поклонился и вышел, а Эрнст принялся одеваться. Он решил ради интереса примерить ту одежду, что слуги оставили ему вчера. Это оказался костюм вроде того, что был на Херрин во время вчерашней тренировки. Кожаные брюки с высоким поясом и широкая рубашка на шнуровке оказались ему впору и весьма приятно сели. Он вышел из комнаты и спустился в гостиную.

Каргор сидел в кресле, потягивая кофе вприкуску с пирожным «картошкой». На столе стоял многоуровневый поднос со сладостями, вторая чашка кофе дымилась напротив пустого кресла. Желудок Эрнста вновь предательски заурчал.

- У них тут просто восхитительный кофе, должен сказать. – Каргор был явно доволен началом дня.

- Признаться честно, никогда его не пил. – Эрнст сел, взял в руки чашку и скептически принюхался. Горьковатый запах был, впрочем, не так уж плох.

- А зря. – Варкар надкусил пирожное. – А с «картошкой» – вообще бесподобно.

- Ну, это ты в замке жил, а мне-то где его распивать? – Буркнул Эрнст и осторожно поднес напиток к губам. Темно-коричневая, почти черная жидкость заструилась в горло. Кофе оказался горьковатым, с нотами ванили и сливок. Он оставил после себя специфичное послевкусие, с которым Эрнст ничего не мог сравнить. – Хм, а ты прав. Это очень вкусно.

- Пироженку возьми. – Каргор уже уплетал вторую или третью. – А то я их и все съесть могу.

- У тебя место для завтрака останется?

- Конефно, - проговорил варкар сквозь пирожное.

Пока мужчины наслаждались сладостями, Херрин еще раз выверяла текст речи. Она не то, чтобы нервничала… Просто была обеспокоена ситуацией. Хельауслеферн был единственным буфером в торговле между Адом, Раем и земными расами. В остальных странах купцам пришлось бы скрываться, организовывать черные рынки. А все из-за расползшегося культа бога. Людям там невозможно было представить ангела, отвешивающего демону светличку (ягода, растущая в Раю) в обмен на специи из трав Гиблых Топей, или демона, наливающего в кувшин крепкого вина человеку. Война войной, но торговля с противником не запрещалось, даже наоборот, поощрялось.

В стране некромантов же все это было привычной картиной. Купцы земных рас привозили сюда товары, которых нет в Аду и Раю, а увозили товары, которых не достать на земле. Все были довольны. Но если Ковен решит урвать по куску земель с той и с другой стороны, все это рухнет. Роль торговой площадки приносила большие доходы казне, без них Хельауслеферн зачахнет. Кроме того, остановится поток товаров, потому что больше негде их брать. Все, что было достигнуто веками дипломатических отношений, окажется вне закона и сгорит в синем пламени.

Наконец, речь была готова. Впрочем, Херрин все равно была не очень довольна результатом. Текст получился сухой, там были лишь факты, без пояснений, причин и следствий. Она понимала, что это единственное правильно решение, но все равно у нее на душе скребли кошки. До начала Совета оставалось семь часов, за это время нужно было успеть приготовить одежду, сделать прическу и прочие женские дела, а так же дать пару наставлений избранному, чтобы ему было чем заняться в ее отсутствие. Сейчас же пора было спускаться на завтрак. Херрин быстро оделась в простое домашнее платье и вышла из комнаты. По пути пришлось раздать пару указаний слугам, попросить Вальтера позвать в столовую Эрнста и Каргора и отчитать компанию домовых за очередную пьянку.

Когда она, наконец, опустилась в кресло за обеденным столом, она поняла, насколько голодна. Ночное бдение над речью со стопкой собственных расчетов наперевес явно не пошло на пользу ее организму, и он требовал возмещения ущерба в удвоенном размере. Хорошо, что остальные участники трапезы не заставили себя ждать: Эрнст и Каргор пришли почти одновременно с ней, а через пару минут подтянулись Черныш и Пушистик. Слуги тут же принесли омлет с беконом и гренки. Херрин стоило огромного усилия поли, чтобы сразу же не накинуться на еду и спокойно, соблюдая этикет, орудовать ножом и вилкой. Хотя мужчины не утруждали себя тем же, ей казалось неприемлемым опускаться до уровня придорожного кабака.

Первая часть завтрака прошла в молчании, все приходили в себя после сна и набирались сил для долгого дня. Однако когда принесли чай и сладости, завязался разговор. Эрнсту не терпелось продолжить тренировки, Херрин же пыталась немного его осадить.

- Я не смогу сегодня с тобой заниматься. – Она отделила чайной ложкой кусочек мятного суфле и отправила его в рот.

- Я могу заниматься сам, только скажи, что делать надо?

Херрин подняла вверх указательный палец, прося подождать, пока она прожует.

- Тебе нужно попридержать коней. – Наконец ответила она. – Ситуация немного усложнилась. Сперва нужно закончить кое-какие дела, а потом мы продолжим тренировки.

- Чем усложнилась?

- Это касается политических вопросов.

- Что за политические вопросы? – Каргор немного нахмурился. Некромантка отвечала уклончиво, и это ему категорически не нравилось.

- Долгая история. – Херрин вновь ушла от ответа. Часы на стене пробили одиннадцать утра. – Сейчас я могу сказать тебе только одно: сегодня вечером мне придется отлучиться. Я не знаю, как долго меня не будет. В мое отсутствие тебе придется поговорить кое с кем. Он расскажет тебе кое-что, о чем тебе нужно знать. Но это будет вечером. Пока что, я пойду готовиться к отъезду, а вы все четверо пойдете на тренировочную площадку. Пушистик, остаешься за главного. Погоняй их как следует, чтобы не обленились.

- Конечно, хозяйка. – Тот кивнул головой.

- И с кем же мне надо поговорить? – Спросил Эрнст.

- С Морфеем.

- С кем?

- С бывшим Ткачом Снов. Стало понятнее?

- Эм. Нет. – Честно признался мужчина.

- Он, скажем так, отошел от дел. В его прямые обязанности входило плетение Ткани Сновидений. Он собирал сны в единый холст, однако, он не управляет ими.

- А кто же тогда занимается этим сейчас?

- Новый Ткач.

- То есть?

- Ткач Снов – это должность, а не конкретное существо. Когда один уходит, нарушает правила или погибает, его место занимает другой. Их выбирают случайно, они не знают ничего о предшественнике и преемнике, просто создают Ткань.

- И зачем?

- Сон – это мысль. А мысль материальна. Если его не связать, он воплотится в жизнь. Но не надо думать, что вещие сны – это те, что не были вплетены в Ткань. Это разные вещи. Вещие сны появляются, когда это нужно, не более того. Воплотившийся же сон – это кошмар наяву. Поэтому Дьявол и бог создали первого Ткача. Он, правда, вышел не очень удачным, поэтому его уничтожили и заменили каким-то человеком. В общем, история долгая и нудная.

- А что с этим… Морфеем?

- Он нарушил правила. – Херрин нахмурилась. – Двести лет назад он влюбился в эльфийку. Ей приснился вещий сон о том, как она умрет. Морфей решил предотвратить это и потерпел неудачу. Он отвлекся от плетения Ткани, в итоге около несколько тысяч снов остались на свободе. Унвидэль успел предотвратить хаос и выловить их все, но порядок вещей был нарушен. Поэтому теперь Морфей заточен у меня. Он интересный, немного грустный и совершенно безобидный, поэтому я пристроила его библиотекарем. Никто не был против, да и чем ему еще заниматься?

- Ладно, понятно. Надо будет заглянуть в твою библиотеку. – Эрнст кивнул.

- А теперь позвольте откланяться, мне пора собираться. – Херрин встала и вышла из столовой.

- Ну, пускай собирается, нам достанется больше. – Проурчал Пушистик, подкладывая себе и Чернышу еще пирожных.

Херрин нужно было появиться в Ратуши Ковена за час до начала Совета, то есть в четыре часа вечера. Добираться в карете туда нужно было около двух часов, то есть выйти надо было в два часа дня. Она поднялась в свою комнату и позвала горничную. Оставалось два часа сорок пять минут до выхода и четыре часа сорок пять минут до часа икс.

# ГЛАВА 7. ПРИВАЛ НА ПЕРЕГОВОРЫ

Карета тряслась по горной дороге, недовольно скрипя рессорами. Херрин ужасно не любила такие поездки, предпочитая передвигаться либо на лошади, либо на Пушистике. Сиденья были застланы перинами и подушками, но деревянный каркас все равно врезался в ягодицы. К тому же было холодно, от суровой горной зимы не спасала даже волчья шуба. Некромантка недовольно куталась в нее, подняв воротник и натянув капюшон. Она с удовольствием воспользовалась бы телепортацией, но правила, заведенные в Ковене, предписывали прибывать на Совет исключительно на карете. Зажигать пульсары, чтобы согреться, было опрометчиво: любое вихляние кареты – и все загорится. Поэтому оставалось мерзнуть и пытаться поудобнее пристроиться на сиденье.

По крыше кареты постучали, выдернув женщину из мрачных мыслей.

- Госпожа, скоро прибыть. – Монотонно пробубнил мужской голос.

- Прекрасно, Вольф. – Ответила она. Зомби исполнял обязанности конюха и кучера одинаково хорошо, да и не посадила бы Херрин живого человека на козлы в такую холодрыгу.

Она выглянула из окна и увидела приближающуюся Ратушу. Башня угрюмо тянулась вверх недалеко от столицы страны. Она была построена четыреста лет назад, как раз когда Хельауслеферн отделился от Аллерлетцена. Здание использовалось только для Советов, то есть два-три раза в год. Херрин никогда не понимала, зачем было делать отдельную башню в стороне от города, когда можно было проводить собрания в Тотесмере. К тому же архитектура Ратуши была, мягко сказать, странной. Снаружи все было вполне нормально, башня, как башня, круглое основание, увенчанное расширяющейся двухэтажной верхушкой, в которой находились главный и банкетный залы. Зато внутри был страх и ужас.

Первый этаж отводился под что-то вроде гардеробной. Два зомби-лакея вешали одежду на плечики в виде летучих мышей и провожали высоких гостей к витой лестнице, выполненной из мрамора. В ступени были инкрустированы человеческие кости, соответственно, число ступеней равнялось числу костей в человеческом теле. Мало того, вдоль стен были развешаны гобелены со сценами пыток, причем самых отвратительных. Лестница выходила в банкетный зал, который был уставлен мебелью из черного дерева. Ножки были выполнены в виде когтистых лап, а спинки кресел венчали черепа из черного хрусталя.

В дальнем конце банкетного зала была лестница в главный. И она тоже отличалась абсурдностью исполнения. В ней было двадцать пять ступеней, на каждой из которых были выгравированы по одному пункту кодекса некромантов. Это, конечно, можно было бы понять, если бы надписи не вспыхивали красным, когда на них наступали. Главный же зал являлся правильным одиннадцатиугольником, по числу членов Совета плюс место для докладчика. По его периметру шел помост, так что сидящие находились выше центра помещения. Дверь находилась напротив докладчика. В каждом углу висел фамильный герб Избранного и список его достижений. Пол в центре зала украшала мозаика с изображением герба некромантов: змеиного черепа, держащего в зубах пузырек с зельем. Мебель здесь была такая же, как в банкетном зале, к набору добавлялась еще кафедра для докладчика, вырезанная из цельного куска черного мрамора в виде развернувшего крыла дракона, сидящего на постаменте.

В общем и целом, внутреннее убранство Ратуши представляло собой набор стереотипов и ненужной мишуры. Единственной полезной вещью Херрин считала кафедру. Она служила не столько подставкой для текста, сколько способом утихомирить аудиторию. Если докладчик считал необходимым прервать диспут и продолжить выступление, можно было коснуться кончика хвоста дракона, и из пасти фигуры вырывалось пламя. Все остальное казалось ей гротескным и напускным.

Пока она размышляла о том, как не надо декорировать помещения, копыта лошадей застучали по мощеному двору Ратуши. Вольф остановил карету около входа в башню и слез с козел. Он открыл дверь и подал Херрин руку. Его кожа обдала противным холодком, но женщина даже не подала виду: она слишком привыкла к зомби, чтобы пугаться их или испытывать отвращение. Она ступила на землю, оправила шубу и платье и поднялась по ступенькам к двери. Вольф залез обратно на козлы и отогнал лошадей в специально построенный загон.

Только Херрин собралась постучать, как дверь распахнулась внутрь. На пороге стоял лакей-зомби.

- Госпожа проходить. Госпожу ждать. – Пробубнил он.

- Благодарю. – Она отдала ему свою шубу и поднялась по лестнице в банкетный зал. Остальные советники уже были там, за исключением Этьена и Алекса. Эти двое всегда приходили последними.

- Добрый вечер, госпожа дер Финстернис. Вы просто очаровательны сегодня. – К ней подошел самый молодой член Совета, Бьорн Оллеф.

- Благодарю, господин Оллеф. – Ответила она, улыбнувшись уголками губ. «Да куда тебе, дите малое», - подумала она, подавая ему руку для поцелуя.

- Не окажете ли Вы мне честь, разделив со мной бокал вина? Из погребов самого Дьявола.

- Конечно.

Оллеф подвел ее к столу с напитками и подал ей фужер. «О, ну как же. Из погребов Дьявола. Все вино в Его погребах я знаю наперечет, а это, видимо, от торговцев» - Херрин усмехнулась про себя, но не подала виду: вино было действительно вкусным. К ним подошел невысокий старик с длинной бородой.

- Госпожа, рад Вас видеть.

- Это взаимно, господин Эльдур.

- Как поживают Ваши исследования мозга?

- О, прекрасно. Удалось вычленить центры, активизирующиеся во время мечтаний и лжи. А как Ваши изыскания в области искусственных молний?

- Тоже весьма неплохо. Я смог воспроизвести разряд мощностью двадцать ольм.

- Это большой успех, поздравляю, господин Эльдур.

Поздоровавшись с оставшимися пятью Избранными, Херрин нацелилась на поднос с морепродуктами. Креветки, мидии, кальмары и осьминоги всю жизнь были ее маленькой слабостью, которой она временами с радостью поддавалась. Но тут в дверях появились Этьен и Алекс, так что пришлось подождать. Обменявшись всеми необходимыми любезностями, советники вернулись к разговорами, а Херрин – к креветкам.

Впрочем, в полной мере насладиться ими ей не дали. К ней подошел Этьен.

- Херрин, нам надо поговорить.

- Нам не о чем говорить, Этьен. Я все сказал тебе еще вчера.

- Ты не понимаешь. Нам нужны эти земли.

- Зачем? И только не говори мне про изучение. Чего ты хочешь?

- Какая тебе разница?

- Такая. Я забочусь об интересах Ада. Они доверяют мне, Этьен, я не хочу нарушать это доверие.

- Кстати, где обещанный Дьявол?

- Будет к пяти.

- Уже без пятнадцати, Херрин.

- Я знаю. Иди уже. Дай мне спокойно поесть.

Магистр хмыкнул и ушел.

Херрин начала беспокоиться. Она не могла связаться с Унвидэлем сейчас, она даже не представляла, где Он может быть. Некромантка нервничала. Без десяти пять Этьен позвал всех в главный зал. Когда она проходила мимо Магистра, тот язвительно усмехнулся. Советники расселись по своим местам и ждали, когда Этьен объявит о начале собрания.

Внезапно дверь в зал распахнулась. За ней сверкал открытый портал, объятый ревущим алым пламенем. Из огня вышел Унвидэль, в том облике, который они обговорили с Херрин накануне. Рога сверкали в свете портала, красная радужка глаз еле заметно светилась, между перьев крыл бегали молнии.

Советники были в шоке. Из них вживую видело Дьявола лишь двое: Херрин и Этьен. Остальные сидели в благоговейном трепете. Портал погас и схлопнулся, в комнате повисла тишина.

- Я прошу прощения за задержку, нужно было уладить пару дел. Надеюсь, я никого не прервал? – Его баритон был мягок, но в нем явно слышалось звериное рычание.

- О, не беспокойтесь, Лорд, Вы как раз вовремя. – Магистр постарался придать голосу как можно больше учтивости, но нотки досады все равно пробивались наружу. – Прошу Вас, присаживайтесь. Где Вам будет удобнее?

- Благодарю, Магистр. – В следующую секунду Дьявол оказался сидящим на стуле рядом с Херрин. Он наклонился к женщине и зашептал ей на ухо. – Кажется, произвести впечатления удалось, как думаешь?

- Итак, я полагаю, теперь мы можем начинать Совет. – Этьен прочистил горло и подошел к кафедре. – Как мы все знаем, текущий избранный вполне готов исполнить свое предназначение. С момента, когда предсказание было озвучено, прошло четыре тысячи лет. Все это время как земной мир, так и Рай, и Ад, живет в ожидании смерти могущественнейших созданий, одно из которых мы имеем честь принимать сегодня. – Магистр кивнул Унвидэлю. Тот мягко улыбнулся в ответ, показав клыки. – Однако есть сведения, которые нарушают привычную картину мира. Госпожа Херрин дер Финстернис, с помощью науки, показала, что пророчество Ульфии было истолковано неверно. Чуть позже, я надеюсь, госпожа, Вы представите нам свои результаты?

- Конечно, Магистр. – Херрин кивнула.

- Я хотел бы также отметить тот факт, что в Хельауслеферн стекается все больше людей, сердца которых стремятся к науке. Это ставит перед нами вопрос территорий. Господин Эштен Арвидин предложил мне свое виденье этой проблемы, а после выступления госпожи дер Финстернис он изложит его и вам, коллеги. Не так ли, господин Арвидин?

- Совершенно верно, Магистр. – Эш улыбнулся и искоса посмотрел на Херрин. Он чувствовал, что сможет победить ее в сегодняшнем диспуте, но на ее стороне был Дьявол собственной персоной, и это грозило затруднить дебаты.

- Что ж, я думаю, цель собрания ясна. Мы должны решить, что в сложившейся военной обстановке между нашими экономическими партнерами предпримет Хельауслеферн. Я надеюсь на продуктивную беседу, без оскорблений и применения силы. Во славу Ковена.

- Во славу Ковена, - ответили ему советники.

- Госпожа дер Финстернис, я прошу Вас занять место за кафедрой. – Этьен отошел от дракона и сел на свое место. Херрин встала, взяла все необходимые бумаги и подошла к кафедре.

- Я приветствую Вас, господа. Как уже сказал уважаемый Магистр, с помощью определенных вычислений мне удалось корректно истолковать пророчество Ульфии. Я не буду углубляться в теорию, скажу лишь, что результаты получены методом нелинейного прогнозирования, в эффективности которого вы не раз убеждались. Итак, составив все необходимые уравнения, я получила следующее. Под «падением» Дьявола и бога не подразумевалась их смерть. Подразумевалось перерождение, а именно переход в новую физическую оболочку.

По комнате прокатился шепоток.

- Госпожа дер Финстернис, не могли бы Вы осветить данный вопрос подробнее?

- Конечно, господин Эльдур. Как мы все знаем, Вселенная все время меняется. Один элемент заменяется на другой с той же функцией. То есть, если мыслить данными категориями, Свет должен заменить другой Свет, а Тьму – другая Тьма. Но вы, коллеги, сами понимаете насколько это замечание абсурдно. Более того, мы так же понимаем, что Свет и Тьма должны существовать, то есть они не могут быть уничтожены. Таким образом, мы приходим к неизбежному выводу: Дьявол и бог, как соответственно Тьма и Свет, лишь сменят свои физические оболочки.

- Скажите, а знают ли об этом заинтересованные стороны?

- Поскольку я поддерживаю дипломатические отношения только с Турном, - она кивнула Унвидэлю, - то их я и оповестила, госпожа Альвада. Насчет второй стороны ничего не могу сказать.

- Однако что же с частью про битву Легиона и Светлого Воинства? – Спросил Магистр. – И какова обстановка в армиях?

Херрин набрала воздуха в грудь. Она до последнего надеялась, что этого вопроса не прозвучит, хоть и понимала, что Этьен не отступится. Она посмотрела на Унвидэля, ища поддержки. Тот еле заметно кивнул.

- На данный момент Легион насчитывает сто тысяч конницы, триста тысяч пехоты и двести десять тысяч кореров. Светлое Воинство сейчас располагает ста двадцатью тысячами пехоты.

- Вы уверены в корректности Ваших сведений о численности ангелов?

- Да, господин Оллеф. Уверена. Около недели назад Азраил приказал Воинству осадить Ад, однако, этот приказ не был согласован с богом. Последний нанес визит в Турн. Состоялась сделка, по которой был совершен обмен Даниэля на то, что бог отведет свои войска от границ Турна. Это случилось вчера, по человеческим меркам. Во время отступления Воинства, Легион нанес удар. Решающий вклад внесло появления Зверя. Только Он один уничтожил порядка ста пятидесяти тысяч ангелов.

В зале повисла тишина. Зверь сидел среди них, пусть и в другом обличии. Унвидэль откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. Его глаза мерцали в полусумраке комнаты. Первая встреча с Дьяволом оказалась не такой уж и замечательной, как представляли себе восемь членов совета. Он обвел всех взглядом и кровожадно улыбнулся. Свет от пламени свечей падал на Его лицо, подчеркивая скулы и обнажившиеся в оскале клыки. Соседство с этой жуткой, безграничной жестокостью и силой вселило ужас в сердца советников. Херрин же слегка посмеивалась про себя. «Хватит ли у тебя смелости просить Его о землях, Эш?» - подумала она.

- Чем была вызвана подобная мера? – Очнувшись от оцепенения, нарушил тишину Оллеф. Его голос звучал глухо и неуверенно.

- Я действовал в интересах своих поданных, господин Оллеф. – Ответил Дьявол. – Я предан им так же, как они преданы мне. Угрозу их здоровью и жизни я расцениваю, как угрозу себе, равно как и оскорбление, словом или действием.

- Я прошу прощения, ваше превосходительство. – Залепетал мужчина. – Я ничем не хотел Вас оскорбить.

- Извинения приняты.

Оллеф облегченно вздохнул, но Унвидэль слышал, как истошно бьется его сердце в страхе перед возможным наказанием. Впрочем, Он пришел сюда с дипломатической целью, да и размениваться по пустякам не хотелось.

- Я полагаю, я могу завершить свой доклад, Магистр? – Спросила Херрин.

- Да, госпожа дер Финстернис.

- Благодарю за внимание, господа. – Херрин отошла от кафедры и села на свое место.

*Ты молодец* - прозвучало у нее в голове. *Они напуганы, но у них хватит смелости выставить вопрос о захвате земель Турна и Белоснежной Долины* - ответила она. *Не переживай, их потерпит неудача, я уверен в этом. – Надеюсь.*

\*\*\*

Уныние от отсутствия Херрин настигло Эрнста и Каргора на второй час тренировок. Пушистик гонял их по площадке на заднем дворе замка и в хвост, и в гриву. Рукопашный бой, фехтование, уклонение от магических атак – и все это в бешеном темпе. Мантикору это, казалось, забавляло. Он играл с ними, как кошка с мышками, то принимая человеческую форму и берясь за меч, то заставляя их пытаться повалить его на землю в истинном облике. Чернышу тоже доставалось, ибо Пушистик твердо решил научить его фехтованию. Однако он совершенно не уставал, с каждым пируэтом будто восстанавливая силы.

К четвертому часу развлечений на морозе мужчины совершенно вымотались. Им хотелось есть и горячего чая, ноги отказывались двигаться. Мантикоры же продолжали размахивать мечами, волчком крутясь по всей площадке. Каргор наблюдал в основном за Чернышом. Тот делал поразительные успехи. Всего за четыре часа он выучил большинство основных приемов, к тому же природные сила и ловкость позволяли ему легко уклоняться от ударов и наносить ответные выпады почти без задержек. После долгого кружения по площадке, Чернышу удалось повалить Пушистика на спину и выбить из его рук меч. Он тут же прыгнул на противника, надавив коленом на живот и приставив кончик меча к шее. Поверженный похлопал победителя по руке, подавая знак отпустить его. Пушистик явно был доволен.

Начинало темнеть, и компания решила вернуться в замок. Плотно пообедав запеканкой их куриных потрохов, Эрнст, наконец, почувствовал прилив сил и решил наведаться к Морфею. Каргор такой тяги к знаниям не питал и пошел в свою комнату, где тут же уснул. Черныш и Пушистик ушли куда-то в оранжерею: старший из них решил показать младшему улиток Херрин.

Эрнст позвал Вальтера и попросил показать ему вход в библиотеку. Как оказалось, в башню было два входа: на нижний ярус, собственно, в библиотеку, находившийся на первом этаже, и на верхний, в обсерваторию – на четвертом этаже. Вальтер учтиво открыл дверь перед Эрнстом, пожелал приятного времяпрепровождения и удалился. Мужчина осмотрелся. Библиотека оказалось неожиданно большой: стеллажи тянулись по всему периметру, в центре находилась отдельная колонна, также из стеллажей. Аналогично было и на втором этаже, на который вела небольшая лесенка прямо у входа. На потолке по кругу были расположены закрытые светильники, которые давали вполне достаточно света для чтения.

Пространство хорошо просматривалось, однако, Морфея нигде не было видно. Эрнст предположил, что тот на втором этаже, и решил подняться. Стоило ему поставить одну ногу на первую ступень, а другую – на вторую, как лестница вдруг сама поехала вверх. Он еле успел спрыгнуть на твердую землю перед тем, как ступени, на которых он стоял, вошли в пол. Мужчина недоуменно похлопал глазами, разглядывая нововведение.

- Я полагаю, Вы Эрнст? – Услышал он за спиной тихий, мелодичный голос. Он обернулся и увидел высокого худого, но мускулистого мужчину с черными волосами, забранными в высокий сноп. У него была бледная кожа и светло-серые глаза, смотревшие будто куда-то в пустоту. Черты его лица были острыми, немного вытянутыми, но это его совершенно не портило, даже придавало некоторого шарма. «Должно быть, любимец женщин», - про себя хмыкнул Эрнст. Одет он был во что-то, похожее на платье в пол. Правые плечо и рука были голыми, в то время как левые были туго затянуты в ткань так же, как и его грудь. На талии платье было стянуто широким, походившим на мягкий корсет, поясом, а от бедер свободно спускалось, расширяясь вниз.

- Да. А Вы, полагаю, Морфей?

- Совершенно верно. – Ответил мужчина. – Прошу Вас, здесь есть как раз два кресла. Я предпочитаю разговаривать сидя.

- Благодарю. – Эрнст последовал за библиотекарем.

- Что же привело Вас ко мне? – Морфей сел напротив него, подперев голову рукой. В его голосе слышалась немного надменная скука.

- Херрин сказала, что я должен поговорить с Вами. Что Вы знаете что-то, что и я должен узнать.

Морфей грустно улыбнулся и прикрыл глаза.

- О, как я и думал. – Он говорил почти нараспев. – Она всегда была слишком доброй, чтобы говорить об этом.

- О чем?

- О Вашей судьбе. О том, что будет с Вами после свершения пророчества.

- И что же?

- Вас сотрет из Существования.

- В смысле? – Эрнст напрягся. Речь шла, по факту, о его смерти, а Морфей как-то слишком спокойно об этом говорил. Было вообще в нем что-то жутко безразличное, что раздражало Эрнста. Ткач Снов был будто бы вне этого мира, ему было совершенно наплевать на то, что происходит вокруг.

- В прямом. Видите ли, внутри Вас сейчас находится сгусток первородной Материи. Вы в некотором смысле аномалия, нарушающая привычный порядок вещей. А любая аномалия – это потенциальная угроза.

- Но ведь…

- Я знаю, что Вы хотите сказать. Конечно, все это было задумано изначально. Вселенная создала дар и поместила его в Вас. Порой нам приходится ставить под угрозу себя и все вокруг, чтобы выполнить то, что должны. Однако порой можно потерпеть столь разрушительную неудачу, а последствия могут быть столь тяжелыми, что Вы будете проклинать себя на протяжении всей оставшейся жизни, сколь бы долгой она не была. – Морфей замолчал и грустно опустил глаза.

В свете висевшей над креслами лампы его фигура казалась изнеможённой и ужасно одинокой. Эрнсту вдруг осознал все то, что произошло с сидящим напротив него мужчиной. Нарушив все правила, поступившись обязанностями, он пытался спасти возлюбленную, но потерпел крах, поставив под угрозу. Будучи Ткачом Снов, пускай и бывшим, он обречен на вечную жизнь, и всю эту жизнь он будет нести на своих плечах груз вины. Эрнсту захотелось утешить его, но что он мог сказать?

- Вас полностью поглотит тьма. – Морфей нарушил молчание. – Все, кто когда-либо знали Вас, забудут о Вашем существовании, будто Вас и не было вовсе.

- Этого можно избежать?

- Да. Если Вы откажетесь исполнять предназначение. Но я вижу в Вас твердую решимость уничтожить Дьявола.

- Это мой долг.

- Долг? – Морфей усмехнулся. – Это не долг. Это стечение обстоятельств.

- Что Вы имеете в виду?

- Долг – это то, что человек выбирает сам. Долг защищать ребенка, потому что человек сам решил быть родителем. Долг спасти другого из воды, потому что человек выбрал быть благородным. А обязанности, сваливающиеся на человека потому, что так захотелось кому-то, - это не долг. Это рабство. – Уголки тонких губ Морфея презрительно дрогнули. – Я не хотел, чтобы меня делали Ткачом Снов. Они просто пришли и поставили меня перед фактом. И что теперь? Сижу тут, рассказываю Вам о Вашей смерти, в то время как бесконечно жажду своей.

Он опустил голову и тяжело вздохнул.

- А впрочем, это все неважно… Я нарушил правила и понес наказание. – Он убрал за ухо выбившуюся из копны прядь. – Я знал, на что иду и что произойдет, если я не справлюсь. Вы, тем не менее, пришли сюда не для того, чтобы слушать мои стенания, ведь так?

- Если Вы хотите поговорить, я не против. – Ответил Эрнст. Ему было жаль Морфея. Глаза Ткача Снов были наполнены болью и горечью, но он держался уверенно и спокойно.

- Пожалуй, мне больше нечего Вам сказать. А теперь, не сочтите за грубость, но я бы хотел побыть один.

- Конечно. До свидания.

- Прощайте.

Эрнсту не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что Морфей сгорбился и уронил голову на руки.

\*\*\*

После небольшой паузы, Магистр встал.

- Итак, теперь мы знаем о положении дел в Турне и Белоснежной Долине. Если вопросов по этому поводу больше нет, я прошу выступить господина Арвидина.

- Благодарю, Магистр. – Эштен подошел к кафедре. Ему было около пятидесяти, но каштановые волосы седина тронула лишь на висках. Он был в прекрасной физической форме и всегда это подчеркивал, нося одежду, которая была чуть-чуть маловата в груди и бедрах. При всем своем внешнем благородстве и высоком интеллекте, он был той еще сволочью. Совершенно беспардонное отношение к другим и, особенно, к женщинам; отвратительные эксперименты, в которых он не гнушался использованием младенцев; неуемная жадность к деньгам и роскоши. И это была только малая часть характеристик, которые могла дать ему Херрин. На самом же верху этого списка стояла кража ее собственности и разглашение ее тайны.

Когда Эштен только вошел в число Избранных Ковена, как и все другие новички, он прошел маленький обряд посвящения. А именно он удостоился приема у Херрин. Хотя все некроманты знают о ней, о местонахождении ее замка осведомлен только Совет Избранных. Во время этого приема, Эштен заинтересовался ее библиотекой, куда она устроила ему небольшую экскурсию. Вскоре после его ухода, к Херрин пришел Морфей и сообщил, что пропало три довольно ценных книги по анатомии. Более того, на следующий день ей пришлось отключить визор, потому что ей начали названивать высокопоставленные особы из Аллерлетцена, и все с предложениями выполнить маленький заказик за большое вознаграждение. Херрин потребовалось несколько месяцев, чтобы стереть все воспоминания о себе у всех, кто хоть краем уха о ней слышал, кроме, конечно, некромантов. С тех пор она молила бога, Дьявола и все остальные силы природы, чтобы судьба подкинула-таки ей повод убить или хотя бы покалечить Эштена.

*Я смотрю, у тебя неплохая фантазия на пытки. – Сколько раз я говорила не читать мои мысли без разрешения? – Извини. Зато я подсмотрел пару идей. – Бурдун изобретательней. – Что есть, то есть.*

Эштен тем временем начал свою речь.

- Господа, хотя мы с вами являемся больше учеными, чем политиками, мы все же должны решить территориальный вопрос. Совет стоит во главе Хельауслеферна, и это наша прямая обязанность. В последнее время вопрос о перенаселении встает довольно остро, приходится занимать отроги Дракенкамма, а там, как известно, мало что можно вырастить. Нам необходимо задуматься о расширении границ.

- Вы хотите начать войну против соседей? – Мрачно спросил Эльдур. – Вы понимаете, что это безрассудно? Хоть Нимлис ослаблен междоусобицей, но при всей нашей силе, мы не выдержим натиска армии Аллерлетцена.

- Уважаемый господин Эльдур, я понимаю, что не нам тягаться с Нимлисом и Аллерлетценом. Я предлагаю другой вариант.

- Какой же?

- Дипломатическим путем взять по части от Турна и Белоснежной Долины.

- Вы понимаете, о чем Вы говорите, господин Арвидин? – Спросила Херрин.

- Более чем, госпожа дер Финстернис. Это даст нам дополнительные земли, а также даст большую площадку для исследований.

- О, я в этом не сомневаюсь. А еще потерю торговых отношений и с нами, и с ними. – Спокойно сказал Дьявол, не глядя на докладчика и пристально изучая свои ногти. – И более того, возможность конкретно Вам, Эштен, отстроить настоящий замок взамен Вашего особняка.

- Вы слишком пессимистично смотрите на вещи, Лорд. – Эштен начал заикаться, в его голосе появился страх. – Я уверен, что мы можем уладить этот вопрос.

- Каким же образом? – Унвидэль соизволил, наконец, посмотреть на мужчину. На Его губах играла заинтересованно-презрительная ухмылка.

- Ковен находится в хороших дипломатических отношениях с Вами. Возможно, мы могли бы предложить Вам что-либо взамен земель. К тому же я надеялся, что Вы сможете выделить нам часть Легиона для переговоров с Раем. – Ответил вместо Эштена Этьен.

- О, ясно. – Унвидэль повернул голову к Магистру. – Что же вы, маленький Ковен, может предложить мне?

- Помощь в битве.

Унвидэль засмеялся густым, рычащим смехом. Херрин скосила на Него глаза, опасаясь за Его психическое здоровье. Остальные застыли в смеси смущения и страха.

- Прошу прощения, помощь в битве? – Наконец выговорил Он. – Вы, правда, считаете, что я в ней нуждаюсь?

- Что ж, я думаю, Вам будет интересно узнать, что мы сделали подобное предложение и Азраилу. И он был настроен более чем положительно. – Эштен раскрыл свой последний козырь.

- Азраилу? А-ха-ха! – Он поднял голову, засмеявшись, и тут же резко повернулся к Эштену. На Его губах застыл кровожадный оскал. – Азраил в моих темницах.

«Обломись, голубчик», - подумала Херрин.

В голове Эштена рушилось все. Надежды на новые земли падали, как карточный домик.

- Какие еще будут аргументы?

- Быть может, на Ваше мнение сможет повлиять госпожа дер Финстернис?

- Не смогу. И не хочу. Я против этой затеи. – Херрин даже не удосужилась посмотреть на Эштена.

- Почему?

- Это разрушит все торговые отношения. Они дают большую прибыль казне, глупо отказываться от этого.

- Госпожа, почему Вы в этом так уверены? – Спросил Эльдур.

- Вы не догадываетесь? Это экспансия. Никому не нужны чужаки в их землях. Ад и Рай хранят слишком много знаний, которые никогда не должны быть использованы смертными.

- Тем не менее, Вы этими знаниями обладаете. – Возразил ей Этьен.

- Вы забыли, кто я? – Херрин была спокойна, хотя в ее голосе отчетливо слышалось презрение.

- Мы помним, кто Вы и что Вы. – Эштен сверкнул глазами в ее сторону. Женщина одними словами рушила все его планы. – Однако были бы Вы настолько уверены в себе, не будь на Вашей стороне Лорда?

- О, поверьте, Херрин заткнула бы Вас за пояс, даже если бы я был против нее. - Фыркнул Унвидэль. – И вообще, я бы ее не злил.

«Ее опасается даже сам Дьявол. Что за страшная женщина?» - подумал Этьен. Он нервно прикусил губу и начал судорожно обдумывать запасной план.

- Могу ли я узнать, на каких условиях Вы согласны дать нам земли, Лорд? - Спросил Магистр у Унвидэля.

- На каких условиях? Думаю, что ни на каких. Я не собираюсь давать вам открытый доступ в Ад. Все необходимые сведения вы получаете из собственных исследований и от Херрин.

- Мы можем закрыть путь сюда Вашим торговцам.

- Кого это Вы решили шантажировать, Эштен? – Унвидэль улыбнулся и слегка прищурил глаза. Эштен почувствовал, как из легких уходит воздух. Мужчина пытался вдохнуть, но не мог. Он судорожно открывал рот, будто рыба, оказавшаяся на песке.

- Унвидэль, прекрати. – Голос Херрин был тих, но отчетлив, ровно так, чтобы это слышали все.

- Как скажешь. – Дьявол отвернулся от Эштена, и тот, наконец, смог вдохнуть. Его шумное дыхание терялось в густой тишине, повисшей в комнате.

По спинам Избранные прокатилась холодная волна. Дьявол Дьяволом, но женщина, способная Его контролировать вселяла еще больший ужас. Что за страшную силу нужно иметь, чтобы подчинять себе саму Тьму?

- Не нужно думать, что этим можно нас напугать, Лорд. – Магистр встал с кресла. – Мы можем выдвинуть наших людей на Турн.

- Этьен, это переходит все границы. – Херрин начинала злиться. Упорство двух юнцов надоедало ей, как надоедает упрямое жужжание мухи в жаркий день.

- И что же ты сделаешь, Херрин?

- Если ты пошлешь в Турн или Белоснежную Долину хоть одно создание, я встану против него. Я встану против всей армии Хельауслеферна, если потребуется. Но я не дам тебе и Эштену отхватить себе по куску земли только потому, что вам надоели ваши хилые особнячки.

- Не забывай об избранном. Мы можем доставить его прямо сейчас, сюда. Что на это скажете, Лорд?

- Очень глупо пытаться меня запугать. Или Вам хочется еще побарахтаться, Эштен? – Глаза Унвидэля засветились ярче.

Херрин подошла к кафедре и заставила дракона изрыгнуть пламя. Дискуссия тут же улеглась. Повисло напряженное молчание. Эштен и Этьен переглядывались, Унвидэль изучал мозаику на полу, остальные уперлись взглядом в колени, упорно стараясь не смотреть на Дьявола.

- Итак, господа. Этот спор затянулся. – Херрин нахмурилась и обвела присутствующих взглядом. – Я предлагаю вынести вопрос на голосование. Кто за то, чтобы начать вооруженное столкновение с Легионом и Воинством? – Вверх робко потянулись три руки. – Хорошо. Кто за то, чтобы отказаться от затеи вообще и больше никогда не заикаться о землях Турна и Белоснежной Долины? – Оставшиеся семеро Избранных подняли руки. – Итак, вопрос решен, Магистр. Полагаю, собрание окончено.

- Вы позволяете себе слишком много. – Злобно прошептал Эштен, раздосадовано сжав кулаки.

- Я позволяю себе ровно столько, сколько мне положено уставом. – Херрин приподняла бровь. – А Вам, господин Арвидин, я бы посоветовала впредь быть осторожнее в выборе оппонента. В следующий раз я могу и не остановить Его.

- Не надо мне угрожать.

- Не суйся в воду, не зная броду. – Хмыкнула некромантка и гордо прошла мимо.

- Что ж. Собрание действительно можно считать оконченным. – Этьен хоть и был зол, но должен был соблюдать все ритуалы и приличия. – Прошу теперь в банкетный зал.

Херрин направилась к двери, которую Унвидэль вежливо открыл перед ней.

\*\*\*

Эрнст лежал в своей комнате, уставившись в потолок. Мысли медленно текли через него, растворяясь в пространстве. Он размышлял о словах Морфея. Сам факт смерти совершенно не страшил мужчину: он был храбрым воином, готовым умереть в бою. Но полное забвение…

На протяжении последних двух месяцев он был твердо убежден в том, что после победы над Дьяволом его ждет слава, которую только можно себе представить. Эрнст, конечно, не рассчитывал на храмы, статуи и толпы святых, описывающих его бытие. Однако ему хотелось хоть какого-то признания. Что же это за миссия такая, в результате выполнения которой не получаешь никакой награды? Эрнст усмехнулся. Борьба за идею, да?

Сколько всего было сделано во имя убеждений, во имя веры и идеи. И как часто ими оправдывали войны, геноцид, жестокость. Костры, на которых жгли ученых и магов, не успевали остыть, как начинал пылать огонь, в который бросали военнопленных. И так по кругу. А сейчас, когда идея действительно была, когда помыслы были чисты, судьба собиралась просто выкинуть этот подвиг на помойку, забыть о нем, будто и не было вовсе. И так будет всегда. Пока трусы и глупцы без устали гремят о себе на всех углах, истинное величие отдыхает в тени.

Мужчина закрыл глаза. На улице уже стемнело, после долгой тренировки его клонило в сон. «Интересно, где сейчас Херрин?» - подумал он. Некромантка, какой бы странной и надменной она ни была, ему нравилась. Она была тем идеалом женщины, который он всегда себе представлял. Спокойная, сильная, умная, немного игривая, способная на глубокие и искренние чувства. Эрнст перевернулся на живот и зарылся лицом в подушку. Ему не хотелось признаваться себе в том, что он влюбился в Херрин. Он прекрасно понимал, что эти чувства ни к чему хорошему не приведут. Она никогда не изменит Унвидэлю, Эрнст видел это в ее взгляде. К тому же, даже если на секунду представить, что некромантка будет с ним, он все равно скоро должен умереть. А кому хочется так огорчать любимого человека?

Он повернул голову и посмотрел в окно. В темном безоблачном небе висела стареющая луна. Серебристый серп бледно мерцал, отражаясь в его глазах. На мужчину вдруг накатила тяжелая, черная грусть. Ее цепкие щупальца сдавили сердце и легкие, заставив их забиться в судорогах. Он любит ту, что никогда не будет с ним. Он должен убить ее возлюбленного, от чьей руки и падет. И она готовит его к этому и будет смотреть на это. Почему же все так сложно? Она улыбается ему, шутит, привечает его у себя, зная, что он должен сделать. Она даже вылечила его рану. Неужели ей не больно? Насколько должна быть сильной ее воля? В один день она потеряет двоих, и все из-за него…

Эрнст закусил губу, чтобы сдержать стон. По щекам катились слезы, обжигая кожу. До сих пор он не понимал своего положения. А теперь, в темной комнате, освещенной лишь тусклым лунным светом, он вжимался в кровать, ища спасение от этой ноши, лежащей огромным валуном на его груди. Он был готов к этому и тверд в своем решении, но как же тяжело… О, как же тяжело!

Он глубоко вздохнул и вытер глаза. Его душа все еще стенала, но он понимал, что нужно успокоиться. Как кровь вымывает грязь из раны, так слезы вымывают боль из души. Но точно так же, как рано или поздно нужно остановить кровь, так нужно останавливать и слезы. Нужно уметь находить грань между тем плачем, что облегчает печаль, и тем, что изнуряет душу. Порой гораздо полезнее заснуть, чем продолжать изливать эмоции в подушку. Сон – это лекарство от многих болезней и, зачастую, единственное.

Эрнст забрался под одеяло и плотно укутался. Его усталое сознание медленно проваливалось в дремоту, в желанное забытье. Наконец, он уснул, и сон принес ему долгожданное успокоение.

В соседней комнате Каргор беспокойно ворочался в кровати. Неуловимое чувство опасности мучало его своим присутствием и не давало заснуть. Он несколько раз уже проверил оконные ставни, дверь и даже трубу камина, но все равно никак не мог успокоиться. Что-то было не так, но воин никак не мог понять, что именно. Варкар понимал, что это из-за поведения Херрин во время завтрака, однако, он осознавал, что угроза исходит не от нее. Скорее, от тех предполагаемых проблем, из-за которых ей пришлось уехать.

Каргору не нравилось то, что женщина уклонялась от прямых ответов. Он чувствовал, что что-то происходит и что, возможно, придется вмешаться, а это грозило оттянуть крестовый поход на Дьявола на неопределенные сроки. К тому же, не факт, что они не погибнут в результате. Вмешиваться в дела некромантов – себе дороже. Однако, вероятность того, что вмешаться придется, существовала.

Чутье никогда не подводило варкара, и раз оно говорило, что опасность близка, значит, так и было. Воин поднялся с постели и взял кинжал. Лезвие блеснуло. В тусклом лунном свете оно казалось полностью измазанным кровью. Мужчина положил оружие под подушку и снова лег в кровать. Появилось некоторое чувство защищенности. Каргор хмыкнул. Он понимал, что угроза никуда не делась, но наличие рядом кинжала упорно твердило его мозгу, что опасность теперь ниже. Психология-психология…

Воин лег на живот, засунув одну руку под подушку и положив ладонь на рукоять ножа. Выхватить оружие и всадить в потенциального нарушителя спокойствия – доли секунды. Однако нужно было следить за тем, кто является этим самым нарушителем, чтобы не ранить, например, Вальтера. Впрочем, где гарантия того, что дворецкий не окажется злоумышленником?

Каргор начал непроизвольно просчитывать все варианты событий. От комбинаций голова пошла кругом – их было слишком много. Подозревать приходилось всех и каждого: мало ли кому и что взбредет в голову. Мужчина зарылся лицом поглубже в подушку. Думать сейчас о возможных проблемах не очень хотелось, но и отрицать очевидные факты было глупо. Херрин говорила, что есть вопросы, связанные с политикой, а значит, в стране что-то не ладно. А раз так, то есть либо вероятность мятежа, либо войны, либо еще что-то в этом духе. В общем, не самые радужные перспективы. Мужчина надеялся на дипломатичность некромантки и был уверен, что она сможет свести к минимуму возможные последствия.

И все же, на кону стояла судьба всего мироздания, какая разница, что случиться с крошечной страной? Если для достижения цели придется пожертвовать парой городов, то пусть будет так. Отступать теперь не имело смысла. Сломя голову, бросаться в бой, в прочем, тоже. Эрнст был готов к сражению с Дьяволом, но оставался главный вопрос: как добраться до Ада?

Мысли становились все медленнее, Каргор чувствовал, что, наконец, засыпает. Все важные дела могут подождать до утра, чувство опасности отступало, так что усталого воина ничто не тяготило. Сон окутал его тяжелой пеленой и принял в свои объятия.

Замок затих. Ночь проникла во все его уголки, принеся дрему почти всем его обитателям. Не спал только Морфей. Он стоял в оранжерее, смотря через ее стеклянные стены на водопад. В его глазах читалась вся тяжесть прожитых лет. Четыреста сорок один год – это много. Слишком много для человека, которым он и был когда-то. За этот срок восходят и падают города, рождается и умирает несколько поколений, а он оставался на месте. Но воспоминания о прошлой жизни его не тяготили. Он не помнил ни отца, ни мать, у него не было жены и детей. Он был рыбаком в небольшом селении, большую часть времени проводя либо в лодке, либо на рынке. И вот, в один «прекрасный» день, к нему пришел сам Дьявол и возвестил о том, что он будет Ткачом Снов. Морфею даже не оставили выбора.

Его… его вроде бы тогда звали по-другому… Алекс, Алан… нет, не вспомнить. Вообще, в памяти Морфея мало что осталось с того времени. И оно все больше затиралось тем, что происходило после. Бесконечные вереницы снов, жар любви, боль потери, а потом – двести лет библиотеки. Впрочем, жизнь у Херрин ему нравилась. Ему нужно было лишь вести учет книг (коих было ровно две тысячи сто пятьдесят шесть), подправлять каталоги и оповещать хозяйку обо всех изменениях. Взамен он получал кров, еду, питье, приятную компанию и, как ни странно, душевное спокойствие.

Но порой на него налетала невыносимая тоска. Как сегодня. Какой бы умиротворенной ни была его жизнь, он не хотел ее и желал смерти. Он был благодарен Херрин за все, что она делала для него, но он никак не мог простить себе ту неудачу. Он поступился своими обязанностями, но не смог защитить ту единственную, что любил. Он был слишком слаб и слишком самоуверен. Кто бы мог подумать, что Ткач Снов обретает лишь вечную жизнь? Оправдания, жалкие оправдания. Человек может многое, если действительно захочет. Получается, он не хотел?.. Или ему было слишком страшно? Он не знал. Морфей мог сказать лишь то, что из-за своей глупости погубил несколько жизней.

Он посмотрел на свои руки, на которых уже давно прошли мозоли от удочки и лески. Тонкие пальцы казались сделанными из полупрозрачных кристаллов льда. Если бы хоть раз еще могли они коснуться рук возлюбленной… Но этим мечтам не суждено сбыться. Он вздохнул и пошел к входу в башню. Шаги гулко отдались на винтовой лестнице. Морфей спустился на второй этаж библиотеки, где домовые уже заботливо поставили ему кровать. Он снял платье, обнажив рельефные торс и бедра. Под грудью, от бока до бока, слегка наискось тянулся широкий шрам от меча, уродливой белесой лентой стянувший кожу. Чуть ниже, справа, расположился след от ожога. На спине, между лопаток, пестрели четыре параллельных полосы от когтей. Все эти метки появились в тот день, когда погибла его любимая. Пытаясь спасти ее, он и сам чуть не умер. Потребовалось несколько долгих месяцев и недюжинное мастерство Херрин, чтобы залечить раны и восстановить внутренние органы.

Морфей лег в кровать, закутавшись в одеяло. Огонек единственной зажженной свечи дрогнул под его дыханием и погас. Библиотека погрузилась во мрак, как и его мысли. Он медленно засыпал, проваливаясь в мир грез и оставляя тревоги и печали прошедшему дню…

# ГЛАВА 8. ПРЕДДВЕРЬЯ АДА

Банкет Ковена проходил в абсолютной тишине. Некроманты нервно ковырялись в салатах и жарком, косо поглядывая на Унвидэля, наслаждавшегося отменным стейком из оленины. Дьявол невозмутимо ужинал, ловко и галантно ухаживая за Херрин, то подкладывая ей салатов и закусок, то подливая вина в бокал, то непринужденно флиртуя. Словом, Он чувствовал себя в своей тарелке и был абсолютно спокоен. Так, во всяком случае, это выглядело.

Внутри же Него все кипело. Еще не улегся гнев на бога, как жалкие людишки возомнили себя незнамо кем и открыто попытались угрожать и шантажировать Его. Ярость клокотала в Нем, как клокочет море в сильный шторм. Зверь рвался наружу, сдерживать его было довольно трудно. Единственное, что Его останавливало – данное Херрин обещание и осознание того, что вырезав весь Совет Ковена, Он усугубит положение Хельауслеферна, а заодно оборвет торговые связи с ним. Чертова дипломатия, будь она неладна…

Херрин понимала, что Его нужно было уводить из Ратуши как можно дальше. Любое случайно брошенное слово могло спровоцировать Дьявола, и тогда придется встать на Его пути, чего ей категорически не хотелось. Он не сможет причинить ей вреда, однако, на то, чтобы остановить Его придется затратить слишком много силы, и она понимала, что тогда на месте Ратуши останется воронка от взрыва.

Часы, висевшие на стене, пробили семь. Этьен окинул взглядом сотрапезников и задержал глаза на Эштене. Получив утвердительный кивок, Магистр встал.

- Коллеги, я предлагаю выпить за блистательных дам, присутствующих сегодня за этим столом. Госпожа дер Финстернис, Госпожа Альвада, этот бокал за вас.

Все мужчины встали и осушили кубки. Унвидэль все еще держался, но льстивый, подлизывающийся тост окончательно разозлил Его.

- Магистр, чего Вы хотите? – Тихо спросил Дьявол.

- Лорд, Вы ищете подвох там, где его нет. – Спокойно отозвался Эштен. – Неужели нельзя оценить красоту женщины просто так?

- Не в Вашем случае, господин Арвидин. – Так же невозмутимо ответил Унвидэль.

- Вы меня оскорбляете.

- Хотите решить этот вопрос дуэлью?

- Почему бы и нет? – В глаза Эштена светился огонек уязвленного мужского самолюбия.

- Нет. – Твердо сказала Херрин.

- Госпожа дер Финстернис, при всем уважении, Лорд нанес мне оскорбление.

- Заткнись, Эш. Я не хочу разгребать завалы Ратуши и отскребать тебя с них после вашей дуэли.

- Херрин, я буду осторожен… - вмешался Дьявол.

- Ты тоже помолчи. Как меня достали эти мужские игры в «у кого длиннее»! – Женщина хлопнула раскрытой ладонью по столу. – Ведете себя, как маленькие дети. Чуть что – сразу истерики и желание надавать обидчику по морде! – Она резко встала. - Коллеги, прошу прощения, видимо, мне и Лорду необходимо удалиться во избежание конфликта. До свидания. Вставай и пошли отсюда. – Бросила она Унвидэлю. Тот глухо зарычал, но встал и последовал за ней к выходу.

Эштен сжал в руке нож. Обида и страх переросли в бушующую ярость. О, как глуп и слеп мужской гнев. Он без разбора сметает все на своем пути и утихает лишь, когда разобьется о непреодолимую преграду. И не просто разобьется, а переломает себе все кости и будет пытаться раздробленными пальцами собрать кишки, вываливающиеся из вспоротого брюха. Некромант шепнул заклинание и метнул нож в спину Херрин. Лезвие на лету удлинялось и заострялось, превращаясь в полноценный меч. Женщина увернулась от него в последний момент, и режущая кромка лишь слегка задела ее руку, оставив на коже тонкую красную полосу.

Это стало последней каплей. Унвидэль развернулся к нападавшему. Его глаза полыхали багровым пламенем, Он был готов напасть. Но Херрин подняла руку и остановила Его.

- Не лезь. Он бросил вызов мне. Отойди. – Ее голос был тих и холоден. – Эштен, ты вызвал меня на дуэль, я правильно понимаю?

- Именно, стерва! Никто не имеет права указывать мне, тем более ты, презренная женщина!

- Идем на улицу.

Через несколько минут Ковен очутился во дворе Ратуши. Круг Дуэли был очерчен на земле, Эльдур закончил зачитывать правила, соперники стояли друг напротив друга.

- Понимаешь ли ты, что для завершения дуэли один из нас должен умереть, Эштен? – Спокойно спросила Херрин.

- Прекрасно. И сдохнешь ты! – Мужчина вскинул руку, из его ладони полился огонь, окутав некромантшу. Она громко засмеялась и одним движением брови потушила пламя.

Унвидэль первый раз видел схватку некромантов. Правил было немного, они были просты, но их невыполнение каралось смертью. Бой проводился в Круге Дуэли, который не позволял войти или выйти до завершения действа, и оканчивался смертью одного из дуэлянтов. Пользоваться можно было любой магией, но только ею: никакого оружия, запрещалось использование даже грязи и камней под ногами. Это было соревнование интеллекта и запаса энергии. А уж в этом Херрин выигрывала бесспорно. Но Дьяволу все равно было не по себе. Она была, конечно, неуязвимой к оружию, но магия есть магия, так что она все равно могла получить травмы, и Он беспокоился за нее.

Тем временем некромантка выставила вперед ладонь и резко сжала ее в кулак. Эштен тут же выставил щит, но тот моментально разлетелся под силой удара. Мужчину отшвырнуло, и он тяжело ударился о стену Круга. Купол завибрировал и недовольно тренькнул.

- Обратной дороги нет, Эштен. – Сплетенный Херрин хлыст энергии обвился вокруг шеи ее противника. Женщина махнула рукой, и мужчина, барахтаясь и пытаясь снять плеть, описал в воздухе дугу, приземлившись на спину.

- Пошла ты... – прохрипел он. Собравшись с мыслями, он пустил по хлысту обратный поток энергии. Херрин обрубила нить ровно в тот момент, когда изумрудная змейка собиралась впиться в ее ладонь. Ядовитое порождение магии попыталось взобраться по ее ноге некромантка отступила и сожгла его пульсаром.

- Разве это не нарушение правил? – Осведомился у Эльдура Унвидэль.

- О нет, Лорд, это не материальная змея, лишь сгусток энергии, наделенный определенными свойствами. Я тоже беспокоюсь за нее, Лорд. Но уверен, наша Херрин справится. – Старик мягко улыбнулся.

- Вы мудрейший в Совете, как я посмотрю...

- Благодарю за лестный отзыв, Лорд.

Дуэль тем временем продолжалась. Херрин играла с Эштеном, как кошка с мышкой, однако, была настороже. Стоит отвлечься – и она не сможет увернуться от какой-нибудь пакости. После очередного выпада мужчины, некромантка отшвырнула его подальше от себя и встала в оборону. Она была сильнее, в сотни раз сильнее, но Эштен не так глуп, атакой в лоб его не возьмешь. Нужна была какая-то уловка, хитрость, которую он не разгадает. За размышлениями она отвлеклась и пропустила удар. Цепь сковала все ее тело, не давая шелохнуться.

Эштен плел заклинание медленно, нараспев, сжимая светящиеся звенья все туже. В своих мыслях он уже торжествовал: сильнейший экзорцизм, способный изгнать даже Герцогов Ада, всегда работал безотказно. Кровь демона была сейчас для этой дуры помехой, заклинание реагировало на нее, становясь злее и сильнее. Ритуал вступал в финальную стадию, цепи врезались в кожу женщины голодными, жгучими змеями.

- Силой Света, силой земли, воды, воздуха и огня, силой божьего имени, силой тысячи солнц, заклинаю: изыди! – Эштен сжал руки в замок. Херрин окутал столб пламени, с ревом ударившийся в свод Круга. Открыв глаза, мужчина ожидал увидеть все, что угодно: обугленный скелет, пустоту, горстку пепла, кровавые ошметки, - но только не абсолютно невредимую Херрин. Он дрогнул и на шаг отступил назад. – Как? Какого черта? Эльдвур, она не могла сама вылезти из Цепи Эддена, Он вмешался!

- Нет, Эштен. Вмешательства не было. – Ответил старик. – Продолжайте дуэль.

Херрин чуть пошатнулась. Она прекрасно знала слабое место экзорцизма и смогла использовать его в самый последний момент, но это затратило слишком много энергии. Нужно было заканчивать дуэль как можно быстрее. Она не хотела использовать силу дара, это было бы признанием своей беспомощности, как некроманта. Уловка, черт, уловка… что же делать?..

Ноги подкосились, она упала на колени. Эштен рассмеялся и подошел к ней.

- Ты обессилена. Как мне лучше тебя убить, а? – Он поднял ее подбородок пальцами и посмотрел в глаза. – Давай, доставь мне удовольствие, облегчи душу. Начни молить меня о пощаде, ну же. – Он расхохотался и на секунду закрыл глаза. Смех резко оборвался и перешел в низкий хрип.

Херрин держала ладонь на груди мужчины. Кровь, казавшаяся черной, стекала по ее руке и тяжелыми каплями падала на снег. Из спины Эштена торчал бледный, сотканный из энергии шип.

- Кто тут еще должен молить о пощаде? – Шепнула Херрин, вытаскивая импровизированное оружие из тела. – Тебя подвела твоя же гордыня, Эш. Не верь припавшей к земле кошке, ибо она лишь готовиться к атаке.

Труп упал к ее ногам. В мертвых глазах мужчины застыли удивление и досада. Там, где должно было быть сердце, зияла оставленная шипом дыра. Круг удовлетворенно завибрировал и распался. Дуэль была закончена, однако, оставалась пара формальностей.

- Победителем дуэли объявляется Херрин дер Финстернис. Поскольку она коснулась тела проигравшего, то убирать труп должна она. – Спокойно провозгласил Эльдвур. Хотя голос его был формален, в интонациях угадывалось облегчение.

- Всенепременно. – Ответила она и легким движением руки распылила тело Эштена.

- Дуэль объявляю законченной. Месть за проигравшего невозможна.

Херрин устало подошла к Унвидэлю. Освобождение от Цепей Эддена отняло около тридцати процентов запаса энергии. Сравнительно мало, но по телу начинала кататься усталость. Каким бы сильным ни был маг, колдовство, затрагивающее естественные запасы сил, выматывает. Это все равно, что пробежать десять километров. Сердце тяжело ухало в груди, руки подрагивали.

- Пойдем. – Тихо бросила она Унвидэлю. – Вольф уже приготовил карету.

В подтверждение ее слов раздался стук копыт, кучер остановил лошадей за спиной хозяйки. Херрин учтиво попрощалась со своими коллегами и села в карету. Раздался хлопок вожжей, Ратуша осталась позади.

Стоило им выехать за ворота, как Херрин растянулась на сидении, положив голову на колени Унвидэля, и моментально уснула. Ее не волновали ни холод, ни жесткие сидения, ни прыжки кареты на ухабах. Ей просто нужно было отдохнуть.

\*\*\*

Карета достигла замка в половине десятого. Херрин как раз проснулась и сонно оглядывала двор, показавшийся в окнах. Энергия почти восстановилась, но усталость все еще сковывала ее тело. Голова была совершенно пуста, думать ни о чем не хотелось. Унвидэль краем глаза поглядывал на нее, явно беспокоясь за ее самочувствие, и она это чувствовала. Вот только говорить с Ним не очень хотелось. Она Его ни в чем не винила, просто был в душе какой-то странный осадок.

Несомненно, Херрин хотела убить Эштена – это было делом чести и принципа. Однако она не была готова к Дуэли. Никогда нельзя быть готовым к убийству, особенно, когда оно происходит спонтанно. Можно сколько угодно строить хитроумные планы, обдумывать каждую деталь, начиная от выбора оружия, заканчивая способом избавления от трупа, но когда ты свершаешь задуманное, сердце все равно колотится так, будто это была незапланированная случайность. На языке Херрин вдруг появился железный привкус крови, ее начало подташнивать.

Некромантка была не такой кровожадной, как многие ее описывали. Для нее жестокость была приемлема лишь тогда, когда другого выхода не было. Хотя она не отказывалась пытать своих заключенных, она никогда не переходила порог. Причинить боль, но не калечить – принцип, которого она придерживалась даже, когда преступление было достойно смерти. Когда же ей приходилось казнить кого-то или убивать, она всегда чувствовала себя опустошенной. Конечно, забирать жизнь гораздо легче, чем создавать, но она никак не могла привыкнуть тому, какими обиженными и грустными были глаза только что умершего человека. Ей было невыносимо смотреть на них и чувствовать их застывший, мутный взгляд на себе. Поэтому она всегда очень быстро уходила от трупов. Увы, это интерпретировали неверно, считая признаком равнодушия, в то время как это свидетельствовало об излишней чувствительности.

Карета остановилась у входа в конюшню. Вольф медленно слез с козел и открыл дверь. Унвидэль вышел первым, Херрин подобрала подол платья и, опершись на Его руку, вышла следом.

- Поставь лошадей в стойла, накорми их и можешь отдыхать, - бросила женщина конюху и направилась к калитке в сад.

- Рин, подожди. – Окликнул ее Дьявол, быстро зашагав следом.

- Ви, не сейчас...

- Нет, сейчас. Нам нужно поговорить.

- Во имя земли и неба, что ты хочешь от меня?

- Хочу, чтобы ты выговорилась.

- Унвидэль, твою ж мать! – ругнулась она, резко остановившись на месте и с разворота отвесив Ему тяжелую пощечину. – Если бы ты не решил начать мериться с Эштеном своим достоинством, ничего бы не произошло! Ты хоть представляешь себе, какие последствия это повлечет? Нам придется избрать нового члена Совета, на это уйдет минимум два месяца, а между тем за теплое местечко у змеи на хвосте разгорится нешуточная борьба. И знаешь, кто будет следить за тем, чтобы они все не перебили друг друга? Я, Ви! И я совсем не хочу разнимать этих детей! Ты понимаешь, что из-за твоих «меня оскорбили, нужно срочно всех убить» я втянулась в совершенно отвратительную игру, из которой выберусь очень нескоро! Ты знаешь, как я не люблю эти кулуарные интриги!

- Черт возьми, Рин! Это не я его убил и не я заставил его вызывать тебя на дуэль! Если бы дала мне все сделать, проблем было бы меньше! – Взорвался Унвидэль. Он чувствовал себя виноватым, хотя виноватым не был. И это Его жутко злило. – Во имя Тьмы, что я еще должен был делать? Ты позвала меня туда, чтобы заставить их бояться, и со своей задачей я вполне справился, тебе так не кажется? Да, это перешло границы, и я был причиной, по которой это произошло. Причиной, но не единственной! Ты отняла у мужчины его достоинство, как, думаешь, он должен был реагировать? Спустить тебе оскорбление? Да черта с два! Я защищался, а не нападал. Ровно так же, как и ты.

Херрин понимала, что Дьявол прав. Но это не отменяло последствий. Ей все же придется нянькаться с дерущимися за конфетку детьми, где каждый в тайне ненавидит другого. Говорить что-то еще было бессмысленно. Так же, как и продолжать стоять на морозе. Женщина пожала плечами и отвернулась от него. До входа в замок оставалось только несколько шагов, и было бы довольно неплохо их пройти, ибо ее руки уже начинали мерзнуть.

Замок спал. Ее шаги гулко отдавались на пустой лестнице. Унвидэль шел за ней. Она знала это, хоть и не слышала Его шагов. И Он прекрасно знал, что она не прогонит Его. Это странная особенность женщин: им зачастую проще уйти самим, чем прогнать того, кого они любят. К тому же, даже если бы она велела Ему убираться ко всем чертям собачьим, Он бы не ушел. Они ссорились слишком часто, чтобы обижаться друг на друга.

Пока они поднимались, она сняла шубу. Взгляду Дьявола предстали ее обнаженные плечи, затянутая в корсет талия и бедра, скрытые пышной юбкой. Всего Его существо потянулось к ней. Ему захотелось взять ее прямо здесь, на лестнице, и плевать на то, что их могут застукать. Но Он понимал, что может вполне получить в пах, если попробует сделать это. Херрин всегда была за эксперименты, но сейчас она была не в том настроении. Он мог бы назвать это «хочу, но не хочу». В таком состоянии некромантка была не против секса, но каждое движение должно быть точно таким, каким бы ей хотелось, чтобы оно было. Нежным, чувственным, немного властным – каким угодно, но именно таким. Пока она получала удовольствие, Он играл в «пройди комнату-ловушку». И черт возьми, Его это безумно заводило. Адреналин и желание отплясывали в Его теле адский танец, подхлестывая Его еще больше.

Дьявольская кровь Херрин чувствовала желание Тьмы и была за, но ее рассудок был категорически против. Из чистой вредности. Она уже не злилась, но мучить Его обиженно сложенными руками и подчеркнутой холодностью доставляло ей неописуемое удовольствие. Она, полукровка, обычное создание, управляла самим Дьяволом. На ее губах заиграла игриво-надменная улыбка. Женщин часто недооценивают. Мужчины склонны считать себя венцом творения, однако, зная пару хитростей и уловок, ими можно управлять, а они даже этого и не заметят. И Херрин бессовестно этим пользовалась. Это было ее личным наркотиком, о котором не знал даже Унвидэль. Власть над Ним, возможность одним лишь движением брови превратить Его в послушного раба – вот что она действительно любила. Даже когда в их играх она оказывалась в подчиненной позиции, она знала, кто здесь выше.

И тем не менее, сегодня она ничего не хотела. Ей нужно было успокоить свой разум, отчаянно взывавший к тем крупицам человеческой крови, что были подмешаны к Тьме в ее жилах. Это можно было бы назвать совестью, но не в привычном смысле этого слова. Это был скорее свойственный человеку страх оказаться на месте своей жертвы. Каждый, видя труп, так или иначе думал о том, что там, в канаве, в виселице или в теплой постели, окруженной родственниками, мог оказаться именно он. Этот иррациональный образ преследует человека всю его жизнь, пока, наконец, не превращается в реальность.

Забавно, что в итоге, он не кажется таким уж страшным. Зачастую смерть приносит избавление. Боль утихает, травы и настои докторов-шарлатанов не затуманивают рассудок и не раздирают ноздри едким запахом, тело свободно двигается, не тянет вниз бесполезной, гниющей изнутри плотью. Херрин слишком хорошо знала, какой мучительной бывает агония. Она видела обгоревшие трупы после пожара в Квартале Книжников, видела утопленников, казненных служителями церкви за «ересь», видела закопанных заживо, которых нерадивые доктора ошибочно признавали мертвыми. Она видела слишком много мертвечины, чтобы бояться смерти.

Встреча со жнецом ей и так не грозила, но даже если при некотором стечении обстоятельств она бы произошла, Херрин бы восприняла это с благодарностью. Пусть и наполненная исследованиями, любовью и нескончаемым потоком приключений на мягкое место, жизнь порой ей надоедала. Некромантка не раз уже думала о самоубийстве, но каждый раз говорила себе, что это слишком просто. К тому же, у нее были обязанности, которые невозможно переложить на другие плечи. Старейшая из Ковена, видевшая становление Хельауслеферна, как государства, выводившая обоих из кризисов, она не могла оставить их. Наиболее мудрые ее коллеги, как и она сама, прекрасно осознавали, что Херрин была связующим звеном политической системы маленькой страны. Ее присутствие сдерживало все распри, а их было не мало. Те, кто считал, что некроманты – сплоченная община, глубоко заблуждался. На самом же деле внутри Ковена интриг было ничуть не меньше, чем при дворе какого-нибудь монарха, и усугублялось положение тем, что для убийства оппонента не нужно было ни покупать яд, ни нанимать убийц. Достаточно было небольшого, но качественного заклинания, чтобы убрать собрата, занимавшего слишком лакомую должность.

Херрин толкнула дверь своей комнаты и, едва переступив порог, рухнула на кровать. Усталость накатила на нее с удвоенной силой, вдавливая в перины. Унвидэль тихо щелкнул засовом и сел на расстеленную перед камином медвежью шкуру. В свете потрескивавшего пламени Его фигура казалась странной галлюцинацией, гротескной мистификацией давних образов, всплывших в мозгу. Он чувствовал, как Херрин смотрит на Него и сквозь Него, пытаясь отогнать пугающие воображение картины, но Он не собирался уходить. Не сейчас. Сегодня ночью Дьявол будет верным псом своей хозяйки, чутко хранящим ее сон.

\*\*\*

Морозное утро принесло метель. Ледяной ветер гулко выл в ущелье, наметая во дворе замка огромные сугробы. Погода не располагала к хорошему настроению и тренировкам, но крепкий кофе с безе приободрил Эрнста и Каргора, проснувшихся ближе к обеду. Черныш и Пушистик грелись у камина в гостиной, мужчины расположились там же на креслах, Херрин возилась в башне вместе с Морфеем. Пока гости ее дома наслаждались сладостями, некромантка пыталась найти манускрипт, который очень давно не извлекался на свет. Едва Унвидэль предложил свою помощь, как тут же был послан на... диван, и поэтому сейчас Он сидел на первом этаже библиотеки, грустно оглядывая стопки книг, вываленные в полном беспорядке на столы, стулья и пол.

Из размышлений Его вывел звук шагов Морфея, шедшего вниз по лестнице в обнимку с очередной горой рукописей и свитков. Мужчина едва балансировал на ступенях, пытаясь не уронить бумаги и не упасть самому. Унвидэль всегда удивлялся тому, как библиотекарь не путался в полах своего платья: черная ткань волочилась за ним и плотно обвивала ноги. Однако тот, видимо, ее совершенно не замечал. Сила привычки или упрямство – Дьявол так и не понял. Морфей прошел мимо и свалил стопку книг на ближайший стол, недовольно чихнув, когда с них слетела пыль. Он, конечно, следил за архивом, но в уборщики не нанимался, а домовые частенько отлынивали от своих прямых обязанностей.

Тут со второго этажа раздалось победное «ага» и быстрый стук каблуков. Херрин спустилась, подбежала к столу и, скинув мешавшие ей манускрипты, развернула на его поверхности потертый и пожелтевший пергамент. Аккуратные, каллиграфически выверенные письмена тянулись по всей длине, складываясь в причудливую вязь. Название свитка походило скорее на картину, чем на надпись: буквы были украшены цветами, стилизованными изображениями волков и драконов и обведены в ажурную рамку.

- Что это? – Унвидэль заглянул в свиток через плечо некромантки. – Ворт-дер-ватер? – прочитал Он по слогам.

- Ворт Дер Вэхтер. Слово о стражах. – Ответила Херрин. – Это описание прохода в Ад, находящегося в недрах Дракенклау.

- А зачем его описывать? Ну пещера, ну с охранником, ничего интересного. - Дьявол скептически приподнял бровь.

- Месир, позвольте не согласиться. – Учтиво произнес Морфей. – Во-первых, Рехт, Митте и Линкс не считают себя одним существом. Во-вторых, просто так они никого не пропустят. Ну, то есть... – мужчина скосил глаза на Херрин, - кроме, госпожи и Вас, конечно.

- Сфинкс, несомненно, капризен, но я все равно не понимаю.

- Вроде взрослый, а мозгов как у ребенка. – Буркнула женщина. – Во-первых, тут описан путь до прохода. Во-вторых, пара тактик, чтобы миновать Загадочных. В-третьих, действия после перехода в Ад. В общем, полезная вещица. Язык немного необычен, но манускрипт писался довольно давно, так что... Надо отдать это Эрнсту и отправлять его в крестовый поход. – Херрин направилась к выходу из башни. – Морфей, прибери тут все. И привлеки домовых, а лучше вот его вот, - она кивнула в сторону Унвидэля, - и не бойся ему приказывать.

- Как скажешь. – Морфей кивнул и, когда дверь за ней закрылась, скептически посмотрел на Дьявола. – Я не хочу показаться невежливым, но не могли бы Вы мне помочь, Лорд?

- Давай на ты, знакомы же уже целую вечность. – Пробурчал тот, сгребая в охапку несколько книг. – Куда нести?

- Эти наверх, в секцию два пять кси. – Машинально ответил библиотекарь, но видя замешательство своего гостя, смущенно кашлянул. – То есть, я хотел сказать, второй этаж, четвертый стеллаж слева, третья полка сверху. Только в алфавитном порядке, пожалуйста.

- Конечно. – Унвидэль кивнул и пошел к лестнице, раздумывая над тем, как же Он из повелителя Ада превратился в помощника библиотекаря.

\*\*\*

Херрин вошла в гостиную, нарушив царившую там идиллию. Эрнст и Каргор встрепенулись, приготовившись слушать хозяйку дома. Та не заставила их ждать.

- Как только метель успокоится, вам придется отправиться в путь.

На лицах мужчин промелькнуло разочарование. Они понимали, что это необходимо, что она прогоняет их не из-за собственной прихоти, но покидать уютный замок не очень хотелось. К тому же, путники не знали, куда, собственно, идти. Следующей остановкой на их пути должен был стать Ад, но как туда попасть – вот настоящий вопрос. Однако они догадывались, что Херрин хочет поговорить с ними именно об этом.

- Вот свиток, он вам пригодится. – Сказала женщина, протягивая пергамент Эрнсту. – Здесь все, что вам необходимо знать о проходе в Сумеречные Равнины.

- Я не знаю этого языка, - избранный изучал надписи, но и слова понять не мог.

- Так лучше? – Некромантка щелкнула пальцами, и буквы изменили форму, став вполне узнаваемым языком Нимлиса.

- Да, спасибо. – Эрнст вчитался в манускрипт и спустя пару минут недоуменно и несколько испуганно посмотрел сначала на Херрин, потом на Каргора и протянул последнему свиток. – Как все это понимать?

- Ровно так, как там написано. Вы пойдете горной дорогой, к пику Дракенклау, спуститесь в его недры, поговорите с Триединым и – возможно! – он вас пропустит.

- Что за Триединый? – Спросил Каргор. – Здесь лишь написано, что это чудовище, сторожащее проход. О чем нам нужно поговорить с ним?

- Увы, я не могу вам ответить. Он, а точнее, они, не любят, когда к ним приходят подготовленные. Так что придется вам разбираться самим.

- Ты говоришь загадками. Тут как-то все слишком расплывчато. – Эрнст нахмурился и пристально посмотрел на женщину. Ему однозначно не нравилось то, что происходило с ней в эти два дня. То внезапный отлучки, то «поди туда, не знаю, куда». Она что-то скрывала, и мужчине очень хотелось узнать, что именно. – Может, объяснишь, что все это значит?

- Послушай, - Херрин вздохнула – если бы я могла, я бы все вам рассказала, но это не мои правила. Да, я обладаю значительной силой, но не осмелюсь лезть в это. Это законы, устоявшиеся веками, и это не человеческие кодексы и сборники королевских указов, которые можно отменить или изменить в любой момент. Это то, что должно и будет оставаться неизменным хоть через десять, хоть через тысячу лет.

- Как-то у вас все сложно. – Недоверчиво и с некоторым раздражением протянул Каргор. – Ты бегаешь в Ад и обратно чуть ли не каждый день, а мы должны тащиться через горы к неизвестному науке зверю и вести с ним беседы незнамо о чем? Тебе не кажется, что это как минимум нечестно?

- Не сравнивай себя со мной. – Херрин злобно сверкнула глазами. – Я наполовину демон, ворота в Ад всегда открыты для меня, я знаю все тайные проходы и лазейки. А вы обычные смертные, переход по одной из моих троп просто убьет вас. Так что *придется* делать так, как я скажу. Вам ясно?

Мужчины досадливо замолчали. Они понимали, что другого выхода нет, но ощущение, будто ими играют, не оставляло их. До сих пор они не сделали ни одного шага самостоятельно: то Самаэль отправлял их к Херрин, то Херрин отправляла их в Ад. Сама Вселенная подталкивала их к исполнению пророчества, вот только Эрнсту было не по себе. Он хотел этого, жаждал, его сердце горело желанием расправиться с Тьмой раз и навсегда, но где-то глубоко в его голове сидело сомнение, маленькое, но вполне ощутимое. В то же время он понимал, что глупо сомневаться, когда уже все решил.

- Что нам нужно взять с собой? – Каргор первым нарушил затянувшуюся паузу. Душевные терзания душевными терзаниями, а о вещах материальных забывать нельзя. Путешествие по горам – задача трудная сама по себе, а учитывая то, сколько снега выпало за день, она становилась опаснее в несколько раз. О лошадях придется забыть, как и о большей части поклажи.

Простую истину «брать только самое необходимое» варкар усвоил с первого похода в горы. Старшие солдаты тогда долго смеялись, глядя, как неопытный юнец еле плетется в конце колонны, взвалив на спину тяжеленный мешок, в котором не было разве что парадного мундира (он просто-напросто туда не влез). В итоге добрым двум третям снаряжения было суждено сгинуть в ущелье, а из оставшейся части уцелели лишь легкие доспехи, оружие и несколько сменных рубах. Зато урок был усвоен навсегда.

- Лошадей, еды на три дня, теплую одежду и оружие. – Ответила Херрин.

- Лошадей? Ты уверена? – Эрнст скептически приподнял бровь. – Да и три дня – это как-то мало. Вряд ли мы доберемся туда так быстро.

- От моего замка к Дракенклау ведет тропа. Она скрыта от посторонних глаз, так что вас никто не обнаружит, и достаточно надежна для двух всадников. – Херрин слегка нахмурилась. - Впрочем, путь не будет таким уж легким. До середины тропа ведет вдоль ущелья Дракеншлунд, а затем уходит в недра гор и выходит на поверхность уже около самого Дракенклау.

- В недра? Зачем это еще? – Каргор привык к переходам через горы, а не под ними, и чувствовал, что новый опыт не принесет особого удовольствия.

- Видишь ли… - некромантка задумалась, подбирая слова. – Эта тропа, как и существования меня и пещеры Привратника, должна оставаться в секрете. Там, где это было возможно, ее проложили по поверхности. Но после ущелья она подошла бы слишком близко к тракту между Тотесмером и Криптой, поэтому было решено увести ее под землю. Отец приказал выложить там целый лабиринт, чтобы только члены семьи и доверенные лица знали в нем путь.

- И как же мы должны пройти его? – Варкар постучал пальцами по подлокотнику. – К чему вообще такие предосторожности и зачем эту тропу прокладывали?

- Я могу ответить только на первый вопрос. – Херрин вскинула руку, увидев, что воин хочет возмутиться. – Только на первый. Я не стану выдавать семейные тайны. Так вот. Каждый коридор лабиринта помечен определенной последовательностью чисел. Идти нужно по этим меткам, вот только я не скажу, как. Я пошлю с вами светлячка, он вас проведет.

- Тебе не кажется, что это слишком просто?

- Пройти лабиринт самостоятельно можно, лишь зная ключ шифра. – Женщина начинала злиться. Слишком много вопросов не по делу, в то время как дельные вопросы так и не были заданы. – Ключ есть только у меня, и вам я его не дам. Да даже если бы и дала, вы бы не сумели им воспользоваться. Вычисление следующей метки требует довольно сложных вычислений.

- Если все метки уже есть на коридорах, разве нельзя запомнить их?

- Нельзя. – Херрин слегка сдавила переносицу пальцами и поморщилась. Она в который раз убеждалась, что криптография – это удел избранных. Проще научить свинью вышивать крестиком, чем человеку непосвященному объяснить все тонкости шифров. – Во-первых, смысл тогда в этих метках? А во-вторых, на лабиринт наложены чары, после каждого прохода метки меняются. Гений…

- Ну не все такие умные, как ты. – Обиженно буркнул Эрнст.

- К моему огромному сожалению. – Фыркнула некромантка. – Метель уляжется через пару часов. Вы должны выступить сразу же. Поэтому начинайте собирать вещи. Еду вам уже приготовили. – С этим словами она встала и вышла из гостиной.

У нее были смешанные чувства. С одной стороны, тянуть дальше не имело смысла. Чем быстрее все будет сделано, тем быстрее можно будет отдохнуть. С другой же ее гостеприимство было ужасно недовольно тем, что приходится выгонять странников из дома. Более того, вопреки стереотипу по поводу «двух сторон одной монеты», была и третья сторона. События прошлого вечера вынуждали ее с головой уйти в политику, и ей сейчас было просто-напросто не до того.

Она тряхнула головой и решительно прочистила горло. Не время и не место предаваться размышлениям и фрустрации. У нее есть дела поважнее.

\*\*\*

Спустя несколько часов Эрнст и Каргор уже собрали сумки для похода и теперь сидели у подножия главной лестницы, ожидая Херрин. Снежная буря утихла, начинало смеркаться. Некромантка должна была вывести их на тропу с тем расчетом, чтобы к ночи они достигли ущелья. План был безупречен, однако, она задерживалась. Черныш о чем-то недовольно на своем кошачьем спорил с Пушистиком. Коты выглядели обеспокоенно и агрессивно, впрочем, было понятно, что они не ругаются друг с другом. Наконец, Херрин спустилась к ним и жестом велела идти за собой.

На улице заметно потеплело, снег лежал высокими сугробами, в которые мантикоры, все еще находившиеся в облике котов, проваливались по шею. Конюх-зомби уже вывел оседланных лошадей во двор; застоявшиеся жеребцы довольно ржали, предвкушая горную прогулку. В общем, все располагало к удачному перегону, но сомнения все же оставались. Путники так и не знали толком, с чем им придется столкнуться: свиток, который дала им некромантка, лишь мельком обозначил путь и упомянул что-то об «испытании Сфинкса». Короче говоря, все было как-то неопределенно и слишком притянуто за уши, чтобы верить в древнюю писанину, которую, судя по образу того самого Сфинкса, настрочил либо душевнобольной, либо вусмерть пьяный.

Сомнения сомнениями, а делать придется. Мужчины забрались на коней и последовали за Херрин к той части двора, которая упиралась в стену ущелья. Женщина коснулась нескольких небольших камешков, и в скале открылся уходящий вверх проход. Он был достаточно высоким и широким, что свободно пропустить всадника.

- Езжайте. Тоннель выведет вас к началу тропы. – Херрин протянула Эрнсту запечатанную коробочку. – Спрячь это пока. Выпустишь его, только когда войдете в лабиринт, ни минутой раньше, иначе придется возвращаться за новым. Кота своего не забудьте.

Черныш шмыгнул в тоннель, принюхался и возглавил шествие. Как только всадники скрылись из виду, проход закрылся. Они остались в полутьме, ведомые лишь собственной интуицией.

Херрин устало прислонилась спиной к холодному камню. Пушистик, приняв человеческий облик, стоял рядом, сложив руки на груди и слегка нахмурившись. Он не сводил с хозяйки недовольного, даже укоризненного взгляда.

- Ну что ты на меня так смотришь?.. – тихо выдавила из себя женщина.

- Ты не сказала им, что тоннель выводит прямо к лабиринту, и что нет никакого отрезка дороги, идущего по краю ущелья.

- Черныш о чем-то догадывается?

- Конечно, он же моего племени. Он не мог не почуять фальшь.

- Значит, он им расскажет. Ничего страшного не случится, они лишь сократят путь.

- Почему ты не сказала сама? – Мантикора настаивала на своем.

- Знай свое место. – Жестко отрезала Херрин.

- Аргументы кончились, перешли к запугиваниям. – Пушистик покачал головой. – Сама-то веришь в то, что сможешь причинить мне вред?

- Нет. – Честно призналась некромантка.

- Вот с этого и надо было начинать. Так почему ты им не сказала?

- Из-за Сфинкса. – Женщина вздохнула. – Они не должны быть готовы к встрече с ним. Триединый это почует и устроит им весьма холодный прием.

- Зачем тогда дала им свиток?

- Касаемо самого Сфинкса там ничего толком и нет. Мой прапрапрадед написал его в подвыпившем состоянии, так что это всего лишь краткий путеводитель с описаниями всех жутких прелестей от встречи с Загадочными.

- Не боишься, что избранный может убить его?

- Нет. Он дитя Дьявола, Его часть и продолжение. Сфинкс лишь перейдет в свою новую ипостась.

Пушистик удивленно моргнул карими глазами.

- Что значит «дитя Дьявола»?

- Не важно. При случае Ви сам тебе все объяснит.

- Ясно. – Пушистик кивнул. Тут он слегка икнул и смущенно прикрыл рот рукой, воровато отведя глаза.

- Ну-ка. – Херрин подошла к нему вплотную. – Ну-ка дыхни.

Мантикора отчаянно замотала головой, не убирая ладони ото рта.

- Своровали, значит, из кладовой баранину. – Некромантка уперла руки в бока. – Ну, признавайся, чья была идея?

Под тяжелым взглядом Херрин нашкодивший кот уже собирался драпануть в сарай, как хозяйка схватила его под сытое пузо и подняла перед собой на вытянутых руках. Он недовольно мяукнул.

- Ну? Я жду.

- Мояяяу. – Он прижал уши, ожидая порки.

- Вот же глупая кошатина. – Херрин усмехнулась и прижала кота к себе. – Сказал бы поварам, они бы вам дали. Зачем воровать-то было?

Но кот уже не слушал - он уже мирно посапывал у нее на плече.

\*\*\*

Тоннель уже долго шел вверх, а светлое пятно выхода приближалось крайне неохотно. Черныш сидел на Медке, между передней лукой седла и шеей жеребца, напряженно вглядываясь в сумрак впереди. Кот вообще был насторожен и явно чем-то обеспокоен. Эрнст и Каргор поглядывали то друг на друга, то на него, пытаясь понять, что же тревожит мантикору и стоит ли спрашивать об этом. Сомнения отпали, когда они были уже почти у выхода, и кот заговорил сам.

- Херрин вас обманула. – Медленно выговорил он, встав на задние лапы и поставив передние на шею коня, чтобы лучше рассмотреть лежащий перед ними путь.

- Что ты имеешь в виду? – Удивленно спросил Каргор.

- Она сказала, что тоннель выводит на горную дорогу, в то время как он выходит прямо к лабиринту. – Кот повернул голову к всаднику, сверкнув в полутьме зелеными глазами.

- Но это ведь хорошо, разве нет?

- Возможно. Но мне это не нравится.

- А откуда ты знаешь? – Поинтересовался Эрнст.

- Пушистик рассказал.

- А почему он не сказал ничего нам?

- Херрин его попросила. Не стоит спрашивать об этом меня. – Кот раздраженно махнул хвостом. – У нас есть факт: мы выберемся из-под земли и вновь под нее залезем. И именно с этим и надо разбираться.

Мужчины переглянулись. Они никак не могли привыкнуть к тому, что Черныш уже не просто шкодливый котенок, а вполне взрослая мантикора, способная рассуждать здраво и мудро.

- Хорошо. Есть предложения?

- Да. – Кот задумчиво почесался. – Идем вперед и решаем проблемы по мере их поступления. Идти в обход – глупо, мы лишь потеряем время. У нас нет другого пути, поэтому придется спускаться в лабиринт. Однако нужно быть готовыми к тому, что одного магического светлячка для прохода по нему будет не достаточно. Скорее всего, там есть что-то такое, к встрече с чем мы, по мнению Херрин, не должны быть готовы.

- Ага, Сфинкс, например.

- И не только он. Подземные горные ходы весьма лакомое убежище для всяких тварей. Уж поверьте.

- Ладно, верим. А что делать-то с ними: защищать себя от них или их от тебя? – Усмехнулся Эрнст. – Ай-ай-ай, не кусайся! – Мужчина потер укушенное бедро и с некоторым беспокойством осознал, что будь тоннель достаточно большим, чтобы вместить мантикору в настоящем облике, то он остался бы без ноги.

- Значит, просто идем как шли, и будь, что будет? – Каргор пристально посмотрел на кота.

- Есть предложения получше?

- Нет.

- Вот и решили. – Кот на ходу спрыгнул с коня и исчез в сумраке. Вскоре на фоне яркого пятна выхода появилась фигура мантикоры, потягивавшейся в свое удовольствие.

Когда всадники достигли поверхности, свет ослепил их. По подсчетам Каргора, они шли около восьми часов. Эрнст, впрочем, не был в этом уверен. Он не знал точно, в котором часу они покинули замок Абгрунд, хотя и помнил, что это была поздняя ночь. Сейчас же солнце едва выползло из-за горизонта, так что они могли идти и восемь, и шесть, и даже все десять часов. Удивляло только одно: раз они шли по тоннелю ночью, то почему же выход был прекрасно виден все это время и светился, будто за ним яркий летний полдень? Они решили списать это на склонность Херрин к аллюзиям на известные присказки. Тем более, что были вопросы поважнее. А именно: куда идти?

Перед ними раскрывалось высокогорное заметенное снегом плато, заключенное между двух пиков и справа и справа обрывающееся пропастью. Оно было испещрено небольшими холмиками, под каждым из которых мог скрываться вход в лабиринт, ровно также как и находиться вообще в другом месте. Пик напротив отвесной скалой уходил ввысь, но и, хоть и был ниже видневшегося в дали Дракенклау, представлял неприступную преграду на пути.

- Ну и куда теперь? – Начал было Эрнст, но Черныш перебил его.

- Шшш. Тихо. – Зашипел лев. Он припал к земле и прислушался. Лошади настороженно поводили ушами и пятились назад, в тоннель. Мужчинам пришлось спешиться.

Они доверяли животному чутью, но упорно не видели и не чуяли опасности. Тут один их холмиков начал шевелиться и осыпаться. Их взору предстало абсолютно белое существо, напоминавшее то ли медведя, то ли собаку-переростка. Оно перевернулось на другой бок и показало уродливую морду с выступающими клыками. Эрнст и Каргор еще раз осмотрели плато и насчитали сотню таких же «сугробчиков». Видимо, стая уснула во время бури, и их просто замело снегом. Впрочем, их это не особо волновало. Они скорее всего привыкли к такой погоде и выкарабкиваться из-под сугроба после сна было для них обычным делом.

Искать вход в лабиринт в такой обстановке представлялось почти невозможно задачей. Прогнать стаю огромных, клыкастых зверей мог решить только самоубийца, то же касалось и простукивания стен, и копания в снегу. Ждать пока помеха уйдет сама было также бессмысленно. Оставалась надежда на то, что звери испугаются вида мантикоры и не станут нападать, но и она угасала с каждой минутой.

Эрнст решил достать из сумки манускрипт и посмотреть, не сказано ли что-нибудь там о входе в лабиринт. Стараясь производить как можно меньше шума, он открыл торбу и вытащил пергамент. Быстро просмотрев его глазами, мужчина не нашел ничего утешительного. Каргор заглянул ему через плечо. Он выхватил несколько фраз: «И вход у того лабиринта скрыт от глаз, и немертвые стражи хранят его. И откроется лабиринт лишь тому, кто смел духом и в жилах чьих течет кровь рода моего. Если же чужак заглянет в него, то смерть свою найдет он там». В общем, дело было плохо и постепенно становилось хуже.

Каргор ткнул пальцем в слова «немертвые стражи» и кивнул на спящих существ. Черныш едва заметно кивнул. Часть кусочков паззла встала на место, но вопросов все еще было много. Во-первых, что значит «немертвые»: просто нежить или же зомби? Во-вторых, если оно «немертвое», можно ли его сделать, собственно, мертвым? В-третьих, что же это за стража такая, которая не проснулась при появлении чужаков? Стоя на месте ответов не найдешь, поэтому было решено осмотреть одно из существ поближе.

Эрнст и Каргор медленно подошли к нежити. Все тело покрывала белая кожа, настолько тонкая и стянутая, что мышцы казались абсолютно голыми. Все тело, кроме головы. Впрочем, трудно назвать головой абсолютно голый череп. То, что с расстояния походило на нос и губы, было лишь странными наростами на нем. Глазницы были пустыми, в самом низу угадывалось еле заметное свечение, исходившее как будто из-под невидимых опущенных век. Существо сопело, но из того, что должно было быть ноздрями, не выходил пар, будто воздух не нагревался внутри тела. Что было, вообще-то, довольно странно: такая гора мускулов требовала много энергии и тепла. Большие, вытянутые лапы выглядели так, будто чучельник с похмелья перепутал части своих творений и к туловищу медведя приделал ноги собаки.

Мужчины переглянулись. Твари либо никогда не попадались на глаза ни одной из рас, либо были выведены искусственно одним из рода дер Финстернис. Второй вариант был более вероятен, но это не обнадеживало. Каргор, немного знакомый с наукой, прекрасно понимал, что мутанты могут быть наделены любыми свойствами, которые только захочет придать им ученый, благо в искусности предков, да и самой Херрин, сомневаться не приходилось. Но тот факт, что стражи так и не проснулись, был не менее удивителен, чем само их существование. Существо, около которого они стояли, зашевелилось, заставив их отскочить. Но лишь вытянуло передние лапы и пристроило голову на них. Было решено войти обратно в тоннель, развести огонь и поразмыслить.

Зайдя в ход ровно настолько, чтобы ветер не затушил костер, а твари не учуяли дым, Эрнст разложил на полу тоннеля собранный слугами Херрин хворост. Через пару минут огонь весело потрескивал, давая необходимое путникам тепло. После краткого перекуса первым заговорил Каргор.

- Они не появились тем же путем, что и остальная нежить. Это искусственный вид. – Он говорил медленно и размерено, подбирая каждое слово, будто размышлял вслух. – Лапы сильные: один удар – и любой человек покойник. Бегают быстро. Зубы крепкие, перекусят металл.

- И сейчас находятся в подобии анабиоза: жизненные процессы замедлены, но восстановятся за считанные секунды. – Вставил Черныш.

- Почему они не проснулись, когда мы пришли? – Спросил Эрнст у кота.

- Не знаю.

- Скорее всего, они просыпаются только тогда, когда в них есть необходимость. Мы пришли сюда не в обход, горными тропами, а через хозяйскую, можно сказать, парадную дверь. – Каргор задумчиво почесал подбородок. – Вот только вряд ли их создатели не предусмотрели возможности того, что кто-то сумеет найти тоннель.

- Значит, соваться на улицу, пока не придумаем, что делать, нельзя.

- Я могу поискать вход в лабиринт. – Вызвалась мантикора. – Вряд ли они сочтут кота достойной причиной для выхода… - остаток фразы утонул в громком, непонятном звуке. Троица переглянулась и, немедленно затушив костер, ползком подобралась к выходу из тоннеля.

Стая проснулась. Твари вставали, отряхивались и оповещали сородичей о своем пробуждении низким, походившим на звук вибрирующего листа металла воем. Самым громким сигналом был первый, он до сих пор не прекращался. Его источником был самый крупный зверь, очевидно, вожак, стоявший на задних лапах в центре плато. Получив ответ от всей стаи, он опустился на все четыре конечности и замолк, но лишь для того, чтобы вновь зайтись воем. Только звук был другой – выше, четче. Твари зашевелились, повернулись к противоположной стене и присоединились к вожаку. Монотонный, унисонный вой стаи заложил уши, но лазутчики (а именно так неразлучная троица себя и чувствовала) продолжали наблюдать за происходящим.

Скала раздвинулась, открыв широкий проход. Твари замолчали и прислушались. Из черного проема появилась еще одна стая. Вожаки сошлись и – к удивлению наблюдавших – начали о чем-то переговариваться. Только так можно было трактовать короткие щелчки, подвывания и клацанье зубов, которые они издавали. Пока «начальство» что-то обсуждало, стражи сменили друг друга. Те, что спали на плато, отошли к проходу, а те, что вышли из-под земли, заняли ровно те же места, что и их «коллеги». Вдоволь наговорившись, вожаки отошли каждый к своей стае. Новая смена легла и тут же уснула, а предыдущая скрылась в лабиринте. Лазутчики поспешили вернуться к костру.

- Смена караула, значит… - Эрнст задумчиво потыкал в потухший костер прутиком.

- И мы узнали, где вход в лабиринт. – Черныш был воодушевлен открытием.

- Да, но нам все еще нужно как-то миновать… караул. – Каргор кивнул в сторону выхода. – Да и как открыть вход?

- Может быть, нужно заставить стаю выть?

- Для этого ее нужно разбудить, а я сомневаюсь в том, что они не раздерут нас в клочья, как только поймут, что к чему.

- Ладно. Давайте сделаем вот что. – Каргор убрал Черныша с колен и принялся угольком рисовать на стене план. – Их ровно сотня. От входа в тоннель до входа в лабиринт две сотни саженей. Структура их расположения примерно такая. – Пару минут он методично рисовал на плане точки. Они встроились в форме прямоугольника, двадцатью ровными рядами по пять штук. – Выходит, что каждый из них покрывает зону пять на пять саженей и по пять саженей с каждой стороны остаются «слепыми». Мы подходили к одному вплотную, он не проснулся, значит, либо они не считают нас опасностью вообще, либо мы пока не сделали ничего опасного. Но неизвестно, как они отреагируют, если мы пойдем к лабиринту. Предполагаю, что первым просыпается тот, в чьей зоне находится нарушитель, если он не справляется, просыпаются те, что находятся в граничащих зонах. По цепной реакции, просыпается вся стая.

- Так, а в чем план? – Эрнст уже начинала надоедать эта штабная болтовня, он хотел осмысленного порядка действий.

- Не торопись. – Отрезал варкар и продолжил. – Значит так. Если пойдем всем скопом и сделаем что-то не то, проснется не один, а сразу несколько стражей. Поэтому идем по одному. Сначала я на Вороне, потом Черныш, последним идет Эрнст на Медке. Пока идет один, второй не высовывает носа из тоннеля. Вы идете по моим следам, чтобы ни случилось, не отклоняйтесь от маршрута. Искать способ открыть вход будем только после того, как все окажемся на другой стороне. Если стая проснется – оставшийся, или оставшиеся, в тоннеле уходит как можно глубже и *не пытается геройствовать*. Никаких возражений. Успех операции сейчас важнее жизни отряда. Хотя бы один должен остаться в живых. Всем все ясно?

Эрнст и Черныш молча кивнули. Они теперь понимали, почему Каргор был назначен капитаном дворцовой стражи. За те полчаса, что они наблюдали за плато, он оценил обстановку, просчитал все необходимые параметры схемы и выработал план действий, возможно, не самый лучший, но имеющий огромные плюсы перед всеми остальными. Воин встал с земли, забрался на жеребца и направился к выходу.

Черныш и Эрнст нервно наблюдали, как он с холодной точностью заставляет коня делать каждый шаг. Ни одна тварь не проснулась, даже не пошевелилась. Спустя вечность он, наконец, достиг противоположного края плато, но не стал спешиваться. Черныш вздохнул и пошел по следам Каргора. Черный кот решил не искушать судьбу медленными движениями и перебежал поле за пару минут. Настала очередь Эрнста. Он не стал уподобляться мантикоре и медленно вел Медка по очерченному в снегу пути. Стоило ему пройти половину, как одна из тварей зашевелилась. Он остановился, чувствуя, как внутри все сжимается в ледяной комок и проваливается куда-то вниз. Страж вытянул лапы, потянулся и вновь свернулся в калачик. От сердца отлегло, но желудок все еще не вернулся на место. Остаток пути был проделан без происшествий. Троица облегченно вздохнула.

Теперь начиналась вторая фаза плана. Нужно было открыть вход в лабиринт. Эрнст подъехал к самой стене и, присмотревшись, обнаружил, что на нее нанесены странные линии и узоры, сходящиеся в одной точке. Мужчина взглянул на спутников. У них не было других идей, поэтому Эрнст, глубоко вздохнув, коснулся места сплетения узора. По рисунку пробежал импульс и очертил контур арки. Стена бесшумно съехала внутрь и в сторону. Из прохода повеяло теплом, но это не обнадежило путников. Но, за неимением другого выбора, они вошли в лабиринт. Дверь захлопнулась, оставив их в полной темноте.

Прошло несколько минут, прежде чем они смогли разжечь факел, кое-как смастеренный из кучки оставшегося хвороста и тряпья. Делать его пришлось Чернышу, поскольку ни Эрнст, ни Каргор вообще ничего не видели. Огонь затрепыхался и немного разогнал тьму. Перед ними была большая пещера с несколькими ходами, над каждым из которых мерцало число. Эрнст хотел было шагнуть вперед, к ходам, но мантикора его становила и указала под ноги, немного опустив факел. По спине мужчины пробежали мурашки. Весь пол пещеры, от самого входа до тоннелей, кроме небольшого пятачка, на котором они стояли, был цельным куском льда, в который была вморожена стая. Они казались мертвыми, но что-то подсказывало странникам, что это не так. Хоть в пещере было довольно тепло, глыба не таяла, над ней клубилась легкая дымка конденсата.

- Надо поскорее убираться отсюда. – Прошептал Каргор, беря Ворона под уздцы. – Выпускай светлячка и пошли.

Эрнст кивнул и открыл коробочку, которую дала Херрин. Из нее вылетел маленький шарик и повис в воздухе. Его света было достаточно, чтобы передвигаться, поэтому факел было решено затушить.

- Он вроде как должен провести нас через лабиринт?

- Вроде как да. Вот только он что-то не двигается.

Черныш, стоявший за спинами мужчин, картинно прикрыл рукой лицо.

- Он и не пойдет, пока вы не пойдете. Иначе, какой в нем смысл?

- Логично…

- Ну и чего стоим? Пошли. – Черныш шагнул на лед и аккуратно прошел несколько шагов.

Светлячок заскользил по воздуху к центральному коридору. Эрнст и Каргор послушно двинулись за мантикорой. Ими овладел тот иррациональный страх перед неизвестностью, который порой испытывает каждый. Они медленно и аккуратно ступали по льду, невольно поглядывая на вмороженных в него тварей, в глубине души невольно представляя, что будет, если одна из них вдруг пошевелится или вылезет из глыбы. Черныш чувствовал их страх, но не подавал виду. Он и сам до чертиков боялся этой нежити.

Стоило им ступить в коридор, как вход в него тут же закрылся. Каргор прикоснулся к монолитной гранитной плите и многозначительно посмотрел на спутников.

- Очевидно, обратного пути нет. – Констатировал Эрнст.

- А он вообще хоть когда-то был? – Как-то иронично и горько спросил варкар.

- Не время. Нужно пройти этот чертов лабиринт. Я чую, что те белые твари – не единственный сюрприз, с которым нам предстоит встретиться. – Черныш обеспокоенно принюхивался и вновь зажег факел.

Около двух часов они следовали за светлячком. Нужно было отдать должное тем, кто проектировал лабиринт и накладывал защитные чары: между двумя пещерами или двумя коридорами не было вообще никакой разницы, кроме меток. Они были одинаковыми до мельчайших подробностей, из-за этого странникам начало казаться, будто они ходят кругами. Тем не менее они еще не встретили ни единого создания, и это вселило в них надежду на беспрепятственный путь сквозь лабиринт. Но к середине третьего часа эта надежда исчезла.

Они вышли в очередную пещеру, и тут их проводник замер. Посреди залы, от которой отходило четыре тоннеля, лежала тварь, занимавшая добрую половину пространства. Она бы вполне сошла за человека, если бы не короткий мех, покрывавший все тело, и полное отсутствие шеи, слегка вытянутый, смахивающий на волчий нос, острые уши и, конечно, впечатляющие размеры. Существо лежало в позе эмбриона, но даже так было прекрасно видно, насколько могучими мускулами оно обладает. Путники застыли в изумлении, не в силах объяснить происхождение твари или придумать, как миновать ее.

Тут жеребец Каргора, явно напуганный существом, топнул копытом, и по пещере прокатилось эхо. Тварь шевельнула ушами и открыла глаза. Ее взгляд прошелся по пространству залы и уперся в нарушителей сна. Под мехом начали перекатываться мышцы, зверь медленно встал и сел на корточки, упершись огромными руками в пол. Ему явно не хватало места, чтобы выпрямиться, но даже так он внушал страх. Лошади испуганно заржали и начали рваться с места. Зверь, наконец, очнулся ото сна и оглушительно взревел, выставив напоказ длинные, в две пяди, клыки.

Первым отреагировал Черныш. Он заметил, что светлячок начал двигаться, схватил лошадей под уздцы и быстро побежал за шариком. Мужчины кинулись за ним. Заключенное в тесном пространстве, существо поворачивалось достаточно медленно, чтобы они успевали уворачиваться от его лапищ. Наконец, они нырнули в тоннель вслед за шариком и, забежав достаточно, чтобы мохнатая рука, рыщущая по полу коридора, не могла их достать, остановились.

Неожиданно стало тихо. Зверь замолчал и убрал лапу. Присмотревшись к темноте коридора, Черныш проорал что-то, достойное портового грузчика. Суть ругательства сводилась к тому, что надо бежать, потому что тварь стала размером с обычного человека и теперь гналась за ними по тоннелю. Повторять мантикоре не пришлось. Эрнст и Каргор со всех ног кинулись за мелькавшими впереди крупами лошадей. Но как бы быстро они ни бежали, зверь неумолимо приближался.

Погоня продолжалась ровно до следующей пещеры. Черныш с жеребцами пулей вылетели из узкого коридора, тут же затормозили и развернулись назад. Бежавший последним Каргор успел выбежать из тоннеля, но зверюга одним прыжком настигла его и повалила на землю. Не имея возможности вытащить меч, варкар пытался отбиться от твари голыми руками, но безуспешно: ее клыки клацали все ближе и ближе к шее воина, а сильные руки с когтями оставляли на груди и боках глубокие раны.

Эрнст кинулся на выручку другу и успел как раз вовремя. Каргор, потеряв много крови, ослабил хватку рук, и челюсти чудовища сомкнулись бы на его шее, если бы избранный не саданул зверя по затылку рукоятью меча. Удар отклонил голову твари от намеченной траектории, и она впечаталась лбом в каменный пол. Черныш, найдя выступ скалы, к которому можно было привязать жеребцов, присоединился к драке. Даже в человеческом облике он обладал достаточной силой, чтобы с разбегу врезаться в зверюгу и отшвырнуть ее к стене.

Отпор слегка охладил пыл чудища, но оно не собиралось сдаваться. Встав и тряхнув головой, оно прыгнуло на Черныша. Рычащий клубок катался по пещере, оставляя на полу и стенах следы крови. Эрнст попытался вмешаться, но понял, что это бесполезно: он мог задеть мантикору. Поэтому он предпочел заняться раненным.

Каргор потерял много крови и балансировал на грани сознания. Все его тело было покрыто рваными ранами от когтей и зубов, однако, ни одна не задела жизненно важные органы. Сноровка воина спасла его от мгновенной смерти, вот только теперь он рисковал умирать долго и мучительно. Эрнст разрезал его одежду и пытался остановить кровь, которая так и продолжала хлестать.

- В сумке... пузырек... черный... – прошептал варкар, закашлявшись и отплевывая кровь.

- Сейчас. Держись. Не смей тут умирать. – Повторял Эрнст, копошась в сумке Каргора. Ему, наконец, улыбнулась удача – черная склянка скользнула ему в руку. – Вот. Нашел. Что с этим делать?

- Дай мне выпить... до дна... силой. – Воин снова закашлялся.

- Ну, давай. Соберись. – Мужчина приподнял голову раненного и начал осторожно вливать ему в рот содержимое пузырька. – Вот так. Все.

Стоило Эрнсту убрать руку с пустым сосудом ото рта Каргора, как тело варкара скрутила сильная судорога. Избранному показалось, что еще чуть-чуть – и мышцы переломают кости. Ему пришлось вставить ремень ножен между зубов друга и навалиться всем телом на него. Когда судорога, наконец, прошла, Эрнст поднял глаза на драку.

Черныш сидел верхом на звере, заломив передние конечности за спину и вдавив ногой его морду в пол. Тварь извивалась, рычала, но никак не могла вырваться из захвата. Мантикора резко дернула ее руки назад, послышался хруст ломающихся костей, существо взвыло от боли. Черныш несколько раз со всей силы ударил пяткой в основание черепа твари. Убедившись, что та сдохла, он слез с трупа и устало растянулся на окровавленном полу.

# ГЛАВА 9. СОШЕСТВИЕ ВО АД

Эрнст не знал точно, сколько времени прошло, но кровь успела полностью засохнуть. Каргор все это время был без сознания, организму же Черныша хватило около часа, чтобы залечить все раны, а небольшой кусок мяса ангела, заботливо упакованный Херрин, помог ему полностью восстановить силы. Труп зверя они оттащили в дальний угол пещеры так, чтобы и без того нервные лошади его не видели. Шарик завис у входа в следующий коридор, но пока раненный не пришел в сознание, двигаться было нельзя. Пока же была возможность вздремнуть и обсудить дальнейшие действия.

- Что ты ему дал? – Спросил Черныш, осматривая Каргора после небольшого сна.

- То, что он сказал. – Эрнст осмотрелся и поднял с земли черный пузырек, оставшийся лежать рядом с раненным. – Вот, всю жидкость из него.

- Твою ж... – выругалась мантикора.

- Что-то не так?

- Не так. – Черныш вздохнул. – Это экстракт из корня одной редкой травы. Слышал, может, про эрению?

- Да. Но всегда думал, что это сказки.

- Это *не* сказки. Маги не зря распускают такие слухи. Представь, что бы случилось, если бы все начали пользоваться этой микстурой?

- А что плохого в средстве от всех болезней?

- Это плохо. Разве ты не понимаешь? – Черныш нахмурился. – Это лекарство, способное вылечить любую болезнь и любое ранение. Но не старость и не смерть. Представь мир, населенный немощными стариками, плоть которых гниет прямо на костях. Живыми, мыслящими, гниющими трупами.

- Но разве оно не будет сдерживать разложение?

- Нет. Его действие положительно, лишь пока организм и сам может справляться с повреждениями. Если же человек ослаблен из-за старости, оно будет лишь на короткое время поднимать тонус мозговой активности. Пока мозг жив, душа остается в теле. Вот только само тело уже мертво.

- Так а что с ним? – Эрнст кивнул на Каргора.

- С ним? – Черныш задумался. – Раны не повредили органы, но была большая потеря крови. То, что ты ему дал, ускорило процесс кроветворения и регенерации тканей. Естественные процессы, просто в сотню раз быстрее. Он восстановится еще через пару часов, как раз к моменту, когда лекарство перестанет действовать.

- А что потом?

- Потом его организм придет в норму. Относительно. Около недели ему нужно будет есть за троих. Видишь ли, регенерация отнимает много энергии, поэтому необходимо будет пополнить ее запас.

- Ясно. – Эрнст кивнул. – Откуда только ты все это знаешь?

- Пока вы с ним валялись на подушках и ели до отвала, Пушистик помог мне проштудировать несколько трактатов по медицине. Нужен же в походе медик, в конце концов...

- Нда... все идет слишком гладко, не находишь? – Мужчина сел и прислонился спиной к стене пещеры. – В каждый момент происходит именно то, что должно приблизить нас к цели. То ты наедаешься до отвала ангелами, то Херрин отправляет нас в лабиринт с запасом их мяса, то стая спит, как ни в чем ни бывало, то в сумке Каргора оказывается панацея, то ты открываешь способности к врачеванию.

- Я тоже об этом думал... – Мантикора задумчиво уставилась в пустоту. – И мне от этого не по себе.

- Поддерживаю.

- Как бы то ни было, предлагаю отдыхать до тех пор, пока он не придет в себя. А потом убираемся к чертям из этого лабиринта. Кто знает, что еще тут водится.

Прошло еще около трех часов. Эрнст и Черныш спали, привалившись друг к другу, когда Каргор очнулся. Он долго смотрел в потолок, раздумывая над тем, приснилось ли ему это все, жив ли он и зачем вообще он ввязался в это дельце. Потом он встал и прошелся, разминая затекшие мышцы. Воздух пещеры неприятно холодил голую кожу груди и живота. Воин тихо, стараясь не будить спящих, достал из своей сумки запасную одежду, испорченную брезгливо отшвырнув в тот же угол, где валялся труп зверя. Тряпье упало со странным чавканьем, по пещере поплыл отвратительный запах гниения. Видимо, тело уже начало разлагаться.

Черныш проснулся, учуяв запах. Он радостно воскликнул, увидев, что Каргор очнулся. Следом встал и Эрнст. Сгорая от нездорового любопытства, троица решила осмотреть тушу. Она действительно разлагалась, но как-то странно, слоями. Кожа вместе с мехом сползла первой, обнажив мясо, которое также начало отслаиваться от костей. По негласному решению было решено убираться отсюда.

Они плутали еще около трех часов. За это время организм Каргора заставил его употребить в пищу почти весь запас мяса, который у них был. Продовольствия катастрофически не хватало, но оставалась надежда, что в Аду они смогут чем-нибудь разжиться. Жизнь друга волновала Эрнста гораздо больше, чем необходимость экономить провизию.

Наконец, шарик вывел их из лабиринта и растаял. Они оказались в небольшой седловине между двумя вершинами. На горы уже опустилась ночь.

- Дракенклау... – шепнул Каргор.

Они смотрели на пик, вершина которого терялась в облаках, а подножие тонуло в темноте. Перевалочный пункт между миром живых и Адом нависал над ними опасностью, тревогой и неизвестностью. Вход в пещеру Сфинкса черной пастью зиял прямо перед ними, но они не решались пройти в него. Откладывать неизбежное было глупо, но первобытная тьма провала страшила их. Весь хворост ушел на факелы, развеять ее было нечем.

Собравшись с духом, маленький отряд начал спускаться в недра горы. Лошади упрямились и не хотели идти, Чернышу пришлось буквально тащить их за собой. В ходе было сыро, пахло плесенью, мокрым камнем и металлом. Чем глубже они спускались, тем гуще становилась тьма вокруг. Она заползала под одежду, холодила кожу, оплетала шею склизкими, толстыми щупальцами.

Глаза ничего не видели, идти приходилось на ощупь, касаясь мокрых стен. Темнота играла с ними, издавая то здесь, то там какие-то звуки. В ней что-то копошилось, щелкало, ползло. Порой под ногами что-то чавкало и хрустело, и они молили бога, чтобы это были просто лужи, грязь и камни, а не что-то, что было живым. Напряжение росло, их нервы готовы были сдать в любой момент. Каждая капля, падавшая с потолка, могла стать последней.

Они не знали, сколько спускались, не знали, как глубоко были под горой, все, что у них было – стена слева. Но тут она оборвалась. Путники застыли. Они потеряли ориентир, в кромешной тьме ничего не видел даже Черныш. Все, что они могли сказать – стало суше. И появился запах серы.

Вдруг, справа послышалось какое-то движение. Во тьме вспыхнули две красные точки, раздался сиплый голос.

- Братья, у нас гости. – Сказал голос. Точки поднялись вверх и застыли, взирая на странников.

- Гости? У нас давно не было гостей, брат. – Ответил другой голос и еще одна пара красных точек взметнулась вверх.

- Зачем они здесь, братья? – Спросил третий голос, вместе с которым зажглись еще две точки.

- Не знаю, брат. – Ответил первый.

- Интересно, они вкусные? – Спросил третий.

- Они сочные? – Поддакнул ему второй.

- Они сытные? – Присоединился первый.

- Мы пришли к Сфинксу. Мы хотим попасть в Ад. – Собрав волю в кулак, сказал Эрнст.

Голоса рассмеялись.

- Вы слышали, братья? Они хотят попасть в Ад. – Сказал второй.

- Да, брат, они хотят попасть во владения папочки. – Прохихикал первый.

- И зачем же они туда хотят? – Спросил третий.

- Я избранный. – Ответил Эрнст.

- Ах, пророчество Ульфии. – Сказал первый.

- Он хочет убить папочку. – Второй зашипел, его глаза сверкнули.

- Убить папочку? Это плохо. – Третий глухо зарычал.

- Но ведь пророчество должно свершиться, братья, - возразил первый.

- Да, должно. – Вздохнул третий.

- Но мы их просто так не пропустим, ведь так? – Оживился второй.

- Да-да, они должны пройти испытание. – Сказал первый.

В пещере вспыхнул свет, ослепив путников. Темнота отступила, но лучше бы они никогда не видели то, что предстало их глазам. Огромная пещера, в которую поместились бы несколько королевских замков, была почти полностью занята огромным существом. Сфинкс лежал на животе, подняв три головы и втянув вперед огромные, когтистые лапы. Покрытое чешуей изящное тело рептилии то ли переливалось в свете, то ли само источало его. Львиные головы с человеческими лицами, покачивавшиеся на тонких шеях с длинной гривой, венчали ветвистые черные рога, из пастей то и дело высовывались раздвоенные языки.

- Это же одно существо... – прошептал Каргор.

- Мы не одно существо. – Возразил первый, оказавшийся левой головой.

- Мы в одном теле, но мы разные. – Согласился второй – правая голова.

- Нас зовут по-разному. Иногда мы Сфинкс, иногда Триединый, иногда Загадочные. – Встряхнулась центральная голова.

- Братья, ведь мы не представились. – Заметил левый. – Я Линкс.

- Я Митте. – Средний слегка поклонился.

- Я Рехт. – Представился правый.

- Я Эрнст, это Каргор и Черныш. – Ответил им избранный.

- Черныш? – Рехт удивленно поднес свою морду к мантикоре. – Никогда не слышал такого имени у мантикоры.

- Может, это не его настоящее имя? – Предположил Линкс.

- Скажи нам свое настоящее имя, малыш. – Попросил Митте.

- Ардеран. – Невозмутимо ответил Черныш. Мужчины удивленно посмотрели на него. – Не было необходимости называть его вам, Черныш мне нравится. – Пожала плечами мантикора.

- А теперь испытание, братья. – Сказал Линкс.

- Да-да, испытание! – Повторили другие две головы.

- Мантикору мы пропустим, папочка любим мантикор. – Митте улыбнулся, если так можно называть грозный оскал чудовища.

- А вам двоим придется отгадать наши загадки. – Рехт прищурил глаза.

- Как вы пожелаете, Загадочные. – Ответил братьям Каргор.

- О, а этот варкар не лишен такта. – Митте был приятно удивлен.

- Это замечательно. Но также ли он умен, как вежлив? – Съехидничал Линкс.

- Мы это проверим. Пусть первым пройдет испытание. – Рехт положил голову прямо перед варкаром. – По одной загадке от каждого, я начинаю.

- Слушаю тебя, благородный Рехт. – Ответил ему воин.

- Что век, что час – ему плевать. Растет-растет и не стареет, с годами крепче его стать, а все же голова седеет.

- Гора. – Не задумываясь ответил Каргор.

- Верно. – Рехт кивнул. – Простая загадка, или умный варкар? Проверим-проверим.

- Моя очередь. – Митте занял место брата. – Есть глаза, а не видит, есть уши, а не слышит, есть нос, а не чует, есть рот, а не говорит, есть ноги, а не ходит.

- Статуя.

- Нам попался отменный противник, братья. – Усмехнулся Митте и уступил последнему брату.

- Последняя загадка для тебя. – Линкс мигнул глазами. – Сколько не неси – не донесешь, сколько не ищи – не найдешь, да только никак без него.

Каргор притих, слегка нахмурившись. Линкс начал подхихикивать над ним, а две другие головы принялись тихо обсуждать, что лучше: съесть варкара живьем или сначала поджарить?

- Смысл. – Вдруг сказал воин. – Да. Точно. Это смысл.

Линкс разочаровано вздохнул.

- Что ж, ты молодец. У нас давно не было таких умных гостей. – Сказал он.

- Да, брат. Все только глупые человечишки. – Поддакнул Рехт.

- Да, вкусные, глупые человечишки. – Облизнулся Митте. – Очередь человека.

- Он такой же?

- Он глупый?

- Он вкусный?

Братья говорили наперебой, Эрнсту стало тяжело следить за тем, что произносит каждая голова.

- Я слушаю вас, Триединый. – Сказал он, когда Сфинкс закончил обсуждать свой обед.

- Я первый. – Сказал Линкс. – Что ты не видишь, не слышишь, не чуешь, не осязаешь, о чем только ты всегда знаешь, хоть оно всегда разное?

Эрнст задумался. Он перебирал в голове варианты, пытаясь уцепить нужную мысль… *мысль…*

- Это мысль. – Ответил мужчина, слегка улыбнувшись своей догадке.

- Ему повезло, или он умен, как и варкар? – Вздохнул Линкс.

- Подожди, может, мы им еще полакомимся, брат. – Ответил Митте. – Посмотрим, как ты справишься с этой загадкой. У чего есть два лика, которые вечно спорят?

- У дня: день и ночь. – Предположил Эрнст.

- Нет. – Митте довольно оскалился. – Это первая ошибка. Ошибешься еще два раза – мы вами перекусим.

- Выбирай, что говорить, мудрее, человек. – Рехт облизнулся.

Эрнст прикусил губу. Он не мог подвести своих спутников, но в голову упорно лезли всякие глупости. Пауза затягивалась, Сфинкс опять начал негромко обсуждать вкусовые качества своих посетителей. Эрнста начало потряхивать, не в силах выдержать напряжения, он сказал первое, что пришло в голову.

- Монета.

- Верно. Ты угадал. – Митте был немного расстроен. – Твоя очередь, брат.

- Последняя загадка, человек. – Рехт посмотрел Эрнсту в глаза. – Кто за свою жизнь рождается дважды?

- Это… - Избранный слегка задумался. – Хм… Бабочка.

- Отгадал. – Рехт вздохнул. – Неужели мы не пообедаем сегодня, братья?

- Видимо, нет. – Митте фыркнул и потряс головой. Длинная грива на шее закачалась, взметнув ветер.

- Жаль-жаль, мы так долго не вкушали свежего мяса. – Вздохнул Линкс.

- Мы прошли ваше испытание. – Сказал Каргор, прервав Триединого. – Вы обещали нас пропустить.

- Обещали? – Встрепенулся Митте.

- Обещали ли мы им, братья? – Линк посмотрел на две другие головы.

- Ох, боюсь, что да. – Ответил им Рехт.

- Мы всегда выполняем обещания, ведь так? – Митте посмотрел на путников.

- Да, мы жестоки, но справедливы. – Подтвердил Рехт.

- Подойдите ближе, малыши. – Сказал Линкс.

Мужчины запрыгнули на лошадей и встали между огромными лапами Сфинкса. Чудовище подняло все три головы и раскрыло рты, издав странный, ни на что не похожий звук. Путников окутала светящаяся паутинка, сжавшаяся на их телах и тут же взорвавшаяся ослепительным заревом. Взметнулся вихрь, и странники исчезли.

Пещера погрузилась в темноту.

- Избранный идет в Ад. Пророчество свершается.

- Означает ли это, что нам придется покинуть логово?

- Да, мы придем в назначенный час.

- Отец рассчитывает на нас.

- Можем ли мы оставлять проход без охраны?

- Нам придется.

- Падем ли мы?

- Нет разницы, мы возродимся.

- Стоит ли позвать Ее?

- Она придет сама, когда Ей будет нужно.

- Госпожа Херрин нас накормит.

- Да. Она добра к нам.

- Не то, что Отец…

- Тише, хочешь навлечь на нас Его гнев?

- Он страшен в гневе…

- У нас есть время, чтобы запечатать проход.

- Что ж, видимо, у нас нет другого выбора…

\*\*\*

Маленький отряд в нерешительности топтался на месте. Сфинкс, как и обещал, перенес их в Ад. Точнее, к его границам. Над огромным болотом стоял душный гнилой смрад, от которого тут же начало тошнить. Прямо перед ними лежала твердая тропка, по бокам которой, то ли в качестве предупреждения, то ли в качестве насмешки, на кольях болтались два обнаженных мертвых ангела. Их тела медленно разлагались, добавляя к вони болота отвратительный запах падали.

Повсюду висел густой туман, так что оценить размеры топей было сложно. Ниже коленей лошадей не было видно вообще ничего, ровно, как и дальше «привратников». Ветер уныло выл, глухо постукивая конечностями трупов о колья. Из тумана донеслось странное гуканье, будто зевнуло какое-то существо. Мужчины поежились: пейзаж вселял уныние и холодный страх.

Эрнст решился спрыгнуть с лошади, но тут же пожалел об этом. Под его ногами что-то громко хрустнуло-чавкнуло, туман качнулся и нехотя расползся в стороны. Земля была усеяна трупами ангелов, левая нога мужчины угодила прямо во вспоротую брюшину одного из них. Он нервно сглотнул. Даже у самого стойкого война есть та самая точка, когда самообладание, хладнокровие и физическая выносливость говорят: «Хватит». Содержимое желудка запросилась наружу, и он согнулся пополам в тяжелом приступе рвоты, судорожно хватаясь за подпругу.

Каргор поджал губы. Он понимал, что и сам близок к тому, чтобы сломаться. Ад – это место, где надежда – лишь призрак, таящий в тумане. Войну казалось, что он слышит, как натягиваются его нервы. Здесь даже небо казалось отравленным, мутным и густым, как колдовское варево. Ему хотелось бы сейчас оказаться где угодно, только не здесь. Хоть в лесу под дождем, хоть в дурно пахнущем хлеву, но только бы не вдыхать эти пары, не слышать стук гниющих тел о копья, не осаждать коня, топчущего трупы копытами.

Он смотрел, как Эрнст дрожащими пальцами пытается уцепиться за луку седла и взобраться на Медка. В душе зрело отчаянное желание пустить Ворона подальше отсюда, но бежать было некуда. Сфинкс перенес их сюда и ни за что не вернет назад. Его передернуло от воспоминания о жутком создании, о пути во тьме. Резкое движение отозвалось спазмом в мышцах: даже после целого пузырька экстракта эрении его тело было слишком измождено.

Когда Эрнсту удалось забраться на коня, путники молча двинулись по тропе. Почва под копытами лошадей громко чавкала, туман становился все гуще с каждым шагом, зловоние наполняло легкие отравой. Иногда, то чуть поодаль, то совсем близко, раздавались звуки: рычание, гуканье, хлюпанье шагов. Один раз мимо них проползло что-то большое и черное. Оно выползло из тумана с одной стороны тропки, медленно перетекло через нее и соскользнуло в воду с другой стороны.

Опасность таилась везде. Ядовитые испарения болота, неизвестные и невидимые твари в тумане и вода. Вода, тухлая, холодная, покрытая тиной, подступавшая к тропе, заливавшаяся на нее, она тянулась к всадникам цепкими щупальцами. Мужчины судорожно глотали воздух, им казалось, что они тонут, все глубже погружаются в Воду, она топит их в себе, засасывает, заливается в рот, ноздри и уши, давит на легкие изнутри, касается кожи могильным холодом. В их головах проносились образы утопленников. Холодная, склизкая кожа, пустые, белые глаза, взбухшее тело, местами уже объеденное рыбами. Глубже, глубже, в ил, в болотную жижу, никто не узнает, никто не найдет, никто не вспомнит...

Ад – место, где час кажется днем, а день – веком. Где одна верста дороги через Болото, Туман и Воду кажется сотней. Где живые медленно сходят с ума, ибо здесь правят мертвые.

Мужчины, сползшие с лошадей, стояли на четвереньках на земле, тяжело дыша ртом. Топи остались позади, перед ними расстилался сам Ад. Бескрайняя, бесплодная равнина, усеянная валунами, иссеченная трещинами, стонала в своей вечной болезни. Немощная старуха, ровесница мироздания, она приютила демонов, жадно сосавших из нее последние соки.

Черныш оглядывал ее, ожидая, когда Эрнст и Каргор придут в себя. Он никогда не был здесь, но знал каждую песчинку. Он знал, что Топи – лишь первая часть пути. Равнина коварна и обманчива. Густые чары окутывают ее, и обойти их может только тот, кто неразрывно связан с Тьмой – демон или нежить. Мантикоры в том числе. Он может легко пересечь Турн от Топей до замка и обратно, но не может провести своих спутников. Таковы законы Ада: зная тропу – молчи о ней, иначе – смерть.

Он прикусил губу. Каргору нужно много есть, иначе его тело начнет отказывать, а запасов осталось крайне мало. Скорее всего, вся провизия уйдет варкару, Эрнсту же ничего не останется. Путь будет не из легких. Лживая натура Равнины будет уводить их дальше от замка, в ловушки. И если он легко обойдет их, мужчинам придется туго. Уже одно это вымотает их. Добавьте к этому голод – и вы получите два трупа раньше, чем доберетесь до Мерзлоты.

Он решил не делиться этими мрачными мыслями со спутниками. Они едва отошли от Топей, не стоило волновать их раньше времени. Но и задерживать дальше не имело смысла.

- Вставайте, мы должны идти. – Сказал он. – Мы и так потеряли достаточно времени.

Он отвернулся, чтобы не смотреть, как мужчины еле-еле поднимаются на дрожащие ноги и взбираются на лошадей. В его душе висел тяжелый камень. Он отчаянно хотел помочь им, но не смел нарушать законы Ада. Не потому, что боялся смерти, а потому, что не мог предать своего Повелителя. Как бы ни был он привязан к Эрнсту и Каргору, его истинным хозяином все же оставался Дьявол – Ему он служил, Его слушался.

Он подумал о своем настоящем имени. По иронии судьбы из всех возможных, ему досталось то, которое означало «могущество». Но сейчас он ощущал себя бессильным и ничтожным. Его сердце разрывалось на две части, каждая из которых была ему бесконечно дорога, и он ничего не мог с этим сделать. Увы, интеллект – это в каком-то смысле и проклятие. Мантикоры, оставаясь нежитью, домашними животными Дьявола, сами могли решать, что делать, лишь за пределами Ада. Здесь же, на бескрайней равнине Турна, они подчинялись воле хозяина и не были способны противиться ей, даже если их сознание и чувство отчаянно сопротивлялись. Нужно признать и то, что при желании Дьявол может заставить мантикору подчиняться против ее желания даже за пределами Ада.

Вот что на самом деле мантикора. Живая, мыслящая, чувствующая, способная самостоятельно принимать решения марионетка, предоставленная самой себе до первого зова хозяина. К чести последнего, Он никогда не заставлял их делать то, что было бы неприемлемо для них. Но был тот барьер, который они никогда не смогли бы перейти. Закон Ада был начертан в их сознании властной рукой Тьмы, давая иллюзию свободы, держа их при этом на коротком поводке.

Он посмотрел вперед, туда, где находился замок Дьявола. Он знал, что Унвидэль чувствует этот взгляд, что Ему жаль. Но ситуацию нельзя было изменить. Иногда ради безопасности мироздания приходится чем-то жертвовать, а свобода выбора одного существа никогда не сравнится по ценности с жизнями всех существ во Вселенной.

\*\*\*

Залитая светом комната, находившаяся в самой высокой башне Вечного Города, раскинувшегося над Белоснежной Долиной золотом и серебром стен. Бог сидел в мягком кресле и крутил в руках небольшой шарик чистого Света. Даниэль расположился напротив, прямо на голом полу. Его крылья уже почти восстановили свой перьевой покров, кожа была не такой бледной. Близость к источнику его жизни благотворно влияла на тело ангела, но, раз предав Свет, он не особо хотел к нему возвращаться и находился сейчас в кабинете «начальства» лишь потому, что не мог сбежать до тех пора, пока полностью не восстановит силы.

- Итак. – Бог вновь заговорил после затянувшейся паузы. – Ты не хочешь вернуться в Воинство? Азраил совершил непозволительный поступок и теперь находится в темницах Дьявола, его место пока что свободно. Я могу отдать его тебе, Даниэль.

- Если ты думаешь, что я так глуп, то ты ошибаешься.

- Я знаю, что ты мне не доверяешь. Ты имеешь на это полное право...

- Мне надоели эти игры. – Ангел перебил бога, раздраженно взмахнув крыльями.

- Сумасшедший идиот. – Тот прикусил губу, явно сдерживая гнев. – Неужели ты не хочешь эту должность? Я бы не предложил ее тебе, если бы не знал, что в твоем сердце есть корысть.

- Я не об этих играх. Ты хочешь сделать меня генералом, чтобы получить сведения, которые я узнал в казематах рогатого. Это не интересно. Меня волнует другое.

- Что же?

- Ты знаешь, не прикидывайся ребенком. – Даниэль окинул презрительным взглядом сидевшего перед ним подростка.

- Ты о культе и церкви?

- А мальчик-то умным растет...

- Люди лишь возносят хвалы своему творцу и покровителю.

- И скольким страждущим ты помог? Ты или ангелы.

Бог посмотрел на собеседника исподлобья. Что бы он ни говорил Дьяволу и своим подчиненным, в глубине души он порой признавался себе, что церковь, молитвы и обряды были лишь сладкой конфеткой для его самолюбия. И он ужасно не любил, когда ему об этом напоминали. Но говорить, что он вообще ничего не делал в ответ было бы, конечно, не правильно. Он бы и так помогал своим творениям, но так это было делать гораздо приятнее.

- Давай забудем об этом. Как ты правильно сказал, мне нужна информация.

- С чего ты взял, что я тебе все выложу? – Даниэль усмехнулся. – Я предал тебя, а не рогатого. Он мне ничего плохого не сделал.

- Я могу заставить тебя говорить.

- Ну попробуй. – Ангел усмехнулся. На протяжении всего разговора он чувствовал, как бог тянет его к себе, пытается ухватить тот рычаг, который есть у каждого из Светлого Воинства. Их воля подчинена воле создателя, и он легко может вытянуть из них все, что ему нужно. Но не в случае Даниэля. Он сумел побороть это в себе, вернуть себе свою свободу, хоть и поплатился за это тысячью лет в темнице Дьявола и рассудком. Прежде, чем он смог вновь адекватно мыслить, ему пришлось около двух веков собирать себя по частям. Чтобы вырваться из-под воздействия бога, мятежному ангелу пришлось разворотить свое сознание, отчего он потерял способность сосредотачиваться на конкретном временном моменте. Его разум метался по всему потоку Времени, то наблюдая за первичной Материей, то разглядывая металлические механизмы, бороздящие космос. Та его часть, что осталась целой и здравомыслящей, медленно и методично соединяла осколки временного представления в единое целое. Два столетия без осознания себя показались ему тысячью миллениумов, но и очнувшись от этого, он не почувствовал облегчения. Знания, что он получил о прошлом, будущем и настоящем, роились в его голове, мешаясь в жуткую кашу. Он потратил еще сто лет, что привести этот калейдоскоп истории в логическую цепочку.

Сейчас Даниэль хранил все это за стеной, которую сам же и построил в памяти. Вся эта информация не принесла бы пользы никому. Он говорил лишь то, что могло и так в ближайшее время открыться, ни больше, ни меньше. Всему свое время. Но и то, что можно было бы сказать, он говорил, тщательно думая над тем, что, кому и как говорит. Он знал, что опасен, что его могут использовать, если захотят, и, в общем и целом, был благодарен Унвидэлю за то, что тот никогда не пытался залезть в эту кладезь знаний и всячески старался предотвратить это со стороны других. Ангел хоть и жаловался на то, что ему обдирают крылья, но понимал, что пока он в подвале, к нему никто не подберется. И сейчас ему жутко не нравилось его положение.

Ему не хотелось обратно в подземелье, но и на свободе оставаться не хотелось. Особенно в Вечном Городе. Он уже решил, что, как только восстановиться, вернется в Ад. Лучше там, с голыми крыльями, но не причиняя никому вреда, чем здесь, на свободе, стать разрушительным оружием в руках не самого умелого владельца.

- Глупец. – Бог встал и подошел к окну. Его потряхивало. Он возился с Даниэлем уже больше недели, но дело не двигалось с мертвой точки. Он был уверен, что Дьявол что-то знает, что-то, что этот сумасбродный ангел Ему рассказал. Осознание, что за его спиной ведется какая-то игра, которую он никак не мог раскрыть, не давало ему покоя.

Хотя он был гораздо моложе Тьмы, несколько капризен и своеволен, он был умен, если так можно сказать, «не по годам». Ему хватало пары часов, чтобы продумать какой-нибудь план до самых мелочей, но зачастую не доставало мудрости, чтобы разгадать чьи-то мысли. Конечно, потребности играть в угадайку с ангелами не было – их сознания находились в одном информационном потоке, из которого он мог спокойно читать. Другое дело – все земные расы и демоны.

Мышление живого существа, не подчиненного другому полностью и беспрекословно, сложно и крайне запутано. Если понять, о чем думает твой раб довольно легко, то «прочитать» независимое сознание – задача не из простых. Это неподвластно даже Сиятельному и Темнейшему. Хотя оба делали успехи в анализе, погрешностей было множество. Пожалуй, единственным живым существом, для которого это было невероятно просто, была Херрин дер Финстернис. Бог уже в который раз признавался себе в том, что хотел бы заполучить ее в союзники, но она упорно не хотела уходить от Дьявола. Любовь выше всех богатств и удобств. Увы-увы. Хотя, может, оно и к лучшему...

- Итак, ты совсем ничего не хочешь мне рассказать? – Бог повернулся к Даниэлю и посмотрел ему в глаза.

- Совсем. – Ангел насмешливо приподнял уголки губ.

- Ты ведь понимаешь, что я могу держать тебя здесь столько, сколько захочу?

- Не дольше, чем я позволю.

- Ты зарываешься.

- Ну да. И что-то же ты со мной сделаешь, а? – Даниэль рассмеялся.

- Я могу тебя убить.

- Ну-ну. Давай на это посмотрим. Убьешь меня – и поляжет – сколько? – пятая часть воинства. Они ведь были порождены мною. Из моей плоти.

- Часть из них и так уже разлагается у Гнилых Топей.

- И ты принесешь в жертву оставшихся только из-за того, что я отказываюсь выкладывать тебе твое будущее? Веришь ли ты сам в то, что говоришь?

Бог досадливо прикусил губу. Он слишком привык общаться с ангелами, раболепными до абсолютной слепоты. Ему достаточно было повести бровью, чтобы они выложили все, как на духу. Пленных демонов можно было запугать, хоть и с некоторыми трудностями – их бесконечную верность Дьяволу не всегда удавалось пробить. Против Даниэля козырей не было. Прямой допрос ничего не дал, угрозы были пустыми. Эту битву бог проиграл. Хоть его самолюбие и вопило об отмщении, он понимал, что ничего сделать больше не сможет, поэтому отступился.

- Ну, я пошел. – Даниэль встал и безразлично пошел к двери.

- Я тебя никуда не отпускал.

- Не помню, чтобы спрашивал твоего разрешения.

Глаза бога сверкнули, из-под ног ангела вырвался столб света, непременно спаливший бы его, не успей он отскочить.

- Хочешь поиграть? – Он развернул крылья, занявшие почти половину комнату. Белоснежное оперение посверкивало золотистыми искорками, в воздухе поплыл запах озона.

Бог скрестил руки на груди и пристально посмотрел на ангела. В нем клокотал гнев, пытающийся выплеснуться наружу, но верх вязло самообладание и здравый смысл. Даниэль был одним из самых сильных ангелов, до побега он являлся Приближенным, даже Азраил уступал ему по силе. Бог, конечно, же мог уничтожить его без особых проблем, но он не знал, как тело и сознание Даниэля, вывалившиеся из общего потока, отреагируют на его силу. И проверять ему не очень хотелось.

Он досадливо хмыкнул и отвернулся к окну.

\*\*\*

Ад простирал свои усталые земли во все стороны до самого горизонта. Путники медленно ехали по вившейся под ногами тропе, постоянно осаждая лошадей. Кони испуганно ржали, брыкались и то и дело пытались пуститься в галоп. С того момента, как они выбрались из Топей, прошел час, но за это время они преодолели до смешного маленькое расстояние. Стена тумана над болотом все еще виднелась позади, белесой полосой выделяясь на фоне серого, сумеречного неба. Решено было спешиться и вести лошадей под уздцы.

Но даже так темп передвижения не повысился. Каргор еле плелся позади, его тело требовало отдыха и еды, но все, что ему могли предложить выражалось в минутных передышках и двух кусках мяса, которые нужно было хоть как-то растянуть на три дня. Хотя понятие «три дня» в Аду сложно было описать: здесь не было солнца как такового, лишь тусклый свет, пробивавшийся с неба, и сумерки. Демоны ощущали «день», как промежуток времени от побудки до отбоя, когда можно было различить что-то дальше своего носа, а «ночь» была для них временем полной тьмы. Однако этими отрезками управлял Дьявол, поэтому каждый раз они были разными.

Эрнсту приходилось не лучше. Он понимал, что еды крайне мало и даже из тех крох, что оставались, он вряд ли что-то получит. Однако его пугал не столько голод, сколько сам Ад. Равнина, по которой они шли, показавшаяся ему сначала абсолютно пустой и безжизненной, вдруг раззявила пасти огромных ям. Они все были разными: в одних горело пламя, в других застыл лед, в третьих кипела вода, - но была вещь, одинаковая для всех. В них страдали души. Жуткие вопли носились в воздухе, стоны грешников наполнили все пространство.

Гогочущие демоны, уродливые, страшные, ходили между ям, посмеиваясь над своими жертвами. Иногда они вытаскивали их на поверхность, но лишь за тем, чтобы кинуть их в другую яму. Вот и сейчас похожий на помесь собаки и свиньи черт вытащил из пламенной ямы душу. Эрнст содрогнулся при ее виде. Кожа была полностью сожжена, местами мясо обуглилось, обнажив кости, походя на подгоревшую куриную ножку, глазные яблоки лопнули, и жидкость из них запеклась на том, что осталось от щек. Из опаленной глотки вырывались хрипы, звучавшие особенно жутко из-за отсутствия губ и языка. Хохотнув и довольно осклабившись, демон щелкнул пальцами, и душу окутали частички соли. Вопль оглушил Эрнста. Мужчина еле сдерживал подступавшие к горлу рвотные позывы, старался отвлечься, не слушать, но душа все кричала и кричала, пока, наконец, демон, наигравшись, не бросил ее в яму с острыми камнями, при каждом движении сдиравшими с костей то, что осталось от плоти.

Черныш, принявший истинный облик, шел чуть сбоку от мужчин, стараясь не смотреть на них. Он мог представить, что испытывает Каргор и что видит Эрнст. Его сердце разрывалось от боли, но он мог только мысленно умолять Дьявола дать им спокойно пройти. Всем путникам Равнина предлагала разные тропы, не было одной единой дороги к Мерзлоте. Все они были опасны, но Чернышу казалось, что лучше продираться через орды демонов, ползти по камням, уворачиваться от всевозможных ловушек, чем видеть жуткие галлюцинации пыток и собственных страхов. «Финальное испытание перед боем, Дьявол его раздери», - думал он, - «Даже будь у меня возможность, я бы не смог им помочь...»

Время шло медленно, как идет по каменистой дороге босой юродивый, опирающийся на костыль. Каргор слабел на глазах, необходимость привала стала очевидной, но Эрнст упорно не хотел останавливаться среди криков и ям. Он был на грани и с остервенением рвался вперед. Он видел, что впереди маячит свет, конец этому ужасу, но, сколько бы он ни шел, свет не становился ни ближе, ни ярче. Гнетущий страх навеки оказаться погребенным под криками, стонами, болью жег его мозг, подгоняя его, как слепень гонит лошадь. Его самообладание подходило к концу, он готов был сорваться.

Чаша терпения его переполнилась ровно в тот момент, когда Каргор упал без сознания. Ворон беспокойно заржал и мотнул головой, высвобождая тянувшую в бок узду из ослабевших рук хозяина. Эрнст отпустил Медка и упал на колени рядом с другом. Лошади испуганно жались к путникам, Чернышу пришлось обратиться и стреножить их. Эрнст дрожащими руками приподнял голову Каргора. Его кожа была совсем холодной, пульс еле угадывался. Мужчина вдруг представил, как на месте одной из терзаемых в ямах душ возникает его друг. Ужас и боль сковали его сердце, он не мог допустить, чтобы тот, с кем он прошел такой длинный путь, погиб здесь, среди гогочущих демонов и стонов грешников.

Собрав остатки самообладания, он встал. Встал, превозмогая тяжесть пройденного пути, лишений, страха. Встал, несмотря на то, что хотел упасть и забыть. Встал, чтобы идти, потому что слишком многое было сделано. Он поднял Каргора, взвалив его себе на спину, и пошел. Каждый шаг давался с трудом, ноша клонила его к земле, но каждый раз, когда колени начинали предательски подкашиваться, он все равно делал шаг вперед. Он понимал, что даже если ноги откажут и ему придется ползти, он будет ползти. Потому что умирать здесь он был не готов. Где угодно, но не здесь.

Черныш вел коней следом. Он смотрел на Эрнста восхищенным и одновременно грустным взглядом. Вероятно, этот последний рывок и будет ключом к прохождению тропы до Мерзлоты. Но если нет… что ж. Если нет, то неизвестно, насколько еще хватит обоих путников. Скорее всего, не хватит вообще. У всех есть предел, и даже второе дыхание не поможет, если этот предел достигнут и перейден. Мантикоре оставалось лишь ждать и надеяться, хоть его вера в человеческие силы таяла с каждым шагом. Для него до Мерзлоты оставалось не больше получаса пути, Ворота уже были различимы на горизонте, но, сколько потребуется Эрнсту – он не мог даже предположить.

\*\*\*

Даниэль взмахнул крылами. Между пространствами было темно и тоскливо. Он спускался в Ад, оставив Белоснежную Долину позади. На этот раз навсегда. Ему была известна его судьба, и он не хотел ее менять. Мысли в голове утихли, смирение успокоило его сердце. Он чувствовал, что за ним послана погоня, но они не успеют.

Еще один взмах крыльев. Он уже ощущал на коже прикосновения ползущей из Ада Тьмы. Он был все ближе и ближе к его границе. Когда он бежал сюда в прошлый раз, он не разбирал пути вообще. Он просто сложил крылья и падал сквозь время и Тьму. Когда он очнулся, он был уже в темнице Дьявола. Но в этот раз он собирался зайти с парадного входа, не таясь, уверенно и гордо, самостоятельно спуститься в камеру и чувствовать, как Бурдун выдирает перья из его крыл.

Для Даниэля это, вероятно, была последняя возможность чувствовать себя живым. Он частенько посмеивался над теми, кто хочет знать свою судьбу. Он-то был абсолютно уверен в том, что хуже этого знания, возможно, на свете нет ничего. Для тех, кто не готов, это будет тяжелой ношей, ведь изменить это невозможно, а для тех, кто жаждет, томительное ожидание будет тянуться вечно. И для первых, и для вторых настоящее будет утрачено в угоду тому, что еще не произошло. Можно сколько угодно оттягивать свою смерть, но если тебе суждено утонуть, ты не сгоришь и не разобьешь голову о камень.

Ангел же знал, что всю вечность, все бесконечно долгое существование мироздания, он будет сидеть в казематах Дьявола, вести с ним разговоры о великом и незначительном, и умрет он лишь в тот день, когда закончится Вселенная. Даниэль не сетовал на такую судьбу, но с гораздо большей радостью погиб бы в сражении. Скучно ведь просто так сидеть и ничего не делать. Хотя в одной из веток истории он видел себя Библиотекарем Дьявола, он сомневался, что все пойдет именно так. Такая судьба не лучше и не хуже других, и раз уж Вселенная так решила, то так тому и быть.

Тем временем он находился уже у Гиблых Топей. Над ними клубился зловонный туман, под ногами он чувствовал трупы собратьев. Вздохнув, он шагнул на открывшуюся ему тропу. Стоило ангелу ступить на шаг вперед, как на том месте, где он стоял до этого, тропа проваливалась, оставляя после себя лишь воду. Ад не выпустит его снова. Никогда и ни за что. Он шел около пятнадцати минут, когда, наконец, вышел в Турн. Его уже ждали два корера.

- О, а вот и встречающие. – Усмехнулся он.

Демоны пожали плечами. Им был дан приказ, они его исполняли. Ничего личного. Ирония ангела была им безразлична, хоть оба иногда спускались к нему о чем-нибудь поболтать. Для них это был рядовой день на службе.

Даниэль позволил им надеть на себя цепи и послушно влез на небольшую повозку для заключенных. Он не мог сказать, что поездка по Аду была такой уж страшной. Он знал, конечно же, что для тех, кого хозяин не ждал, Равнина показывает всякие разные ужасы, но к нему это не относилось. Пустошь, голая земля, кое-где проглядывает зелень сельскохозяйственных посадок. Везде стоит тишина, только чуть слышно посвистывает легкий ветер. Дьявол создал здесь более чем комфортную погоду. Даниэль порой задумывался, о чем Император Ада заботится больше – об удобстве своих подданных или о себе, поддерживая условия, в которых армия остается боеспособной каждую минуту. И, как правило, ангел приходил к выводу, что обе причины имели место быть. Сердобольность Унвидэля давно уже стала притчей во языцех, но, как мудрый правитель, Он старался держать свой Легион на готове.

Спустя некоторое время, не слишком большое, тем не менее, унылый пейзаж острым треугольником взрезала на горизонте крепость. Стало веселее. Даниэль никогда не видел ее снаружи, лишь мельком, и теперь с интересом разглядывал. По мере приближения, он начал различать стену, ров, шпили башен. Простота форм и незамысловатость резных деталей придавала замку особый шарм, который обнаруживается после снятия всего напускного пафоса. Правда, далеко не во всем, конечно. Даниэль часто видел дома и вещи, в которых, кроме яркой позолоты и инкрустированных камней, не было ровным счетом ничего. Увы-увы, это применимо и к людям. Зачастую под безупречной внешностью и в высшей степени утонченными манерами скрывается жалкое, тщедушное создание, порой, к тому же, глуповатое.

Ангел с интересом изучал свое окружение. Его везли под воротами крепости. Стены арки были абсолютно гладкими, с черными провалами бойниц. В них сейчас виднелись лапы демонов, старательно отмывавших откосы. За въездом в замок ему открылась повседневная жизнь обитателей Ада. Одни чистили оружие и обмундирование, другие отмывали конюшни, третьи работали в кузнях. Мимо повозки пробежал домовой-поваренок с куском мяса в руках и скрылся где-то в дверях королевской кухни. Все шло своим чередом, будто и не было никакой войны и приказа о мобилизации. Выдавало боевую готовность демонов только обилие легких щитов, висевших за спинами, стоявших у стен, лежавших на скамьях. Такому спокойствию и дисциплине могли бы поучиться даже варкары.

Повозка остановилась, и кореры повели Даниэля к спуску в темницу. Все продолжали заниматься своими делами, никто не поднял взгляд, но он понимал, что за ним следят. Им не нужно смотреть на него, чтобы чуять каждое его движение. Кусочек Света во Тьме никогда не останется незамеченным. Один из его конвоиров открыл тяжелую металлическую дверь и повел его вниз. Шаги гулко отдавались в подземелье. Через каждые пять ступеней на стене висели факелы, правда, света они давали совсем мало – ровно столько, чтобы не споткнуться.

Спускались долго, видимо, темница была в самых недрах замка. Лестница, тем не менее, кончилась, упершись в дверь. Один из кореров, тот, что был повыше, постучал. Пришлось немного подождать прежде, чем с той стороны раздалось хриплое дыхание Бурдуна, и проход открылся. Тюремщика Даниэль видел не один раз, но, хоть прекрасно знал, как он выглядит, уставился на демона заинтересованным и немного смущенным взглядом. Его облик, конечно, не располагал, но все, кто хоть раз говорил с ним, знали, что под острыми рогами, клыками и когтями, красной шерстью и густой багровой гривой, горой мускулов и иссиня-черными глазами, скрывался весьма дружелюбный характер.

Приняв из рук конвоиров цепь, Бурдун первым делом повел добровольного заключенного в пыточную. Даниэль вдруг вспомнил.

- А что там мой братец? Азраил.

- Он не здесь. В темницах Герцогини. – Тюремщик говорил медленно, глухо порыкивая.

- Ох-ох-ох, что же там с ним делают?

- Многое. – Уклончиво ответил демон, открывая дверь пыточной.

- Оу. – Выдохнул ангел. – Не завидую.

Бурдун завел его внутрь. Один только вид всех приспособлений, механизмов и вещей, которые находились здесь, мог привести в ужас самого бывалого палача. Тюремщик же совершенно спокойно прошелся среди них, зажигая свечи и приковывая ангела к специальному столу. Тот не сопротивлялся, даже, наоборот, сам расправил крыла и позволил зафиксировать их.

Демон оглядел оперение. Он отметил про себя, что в случае Даниэля обычные правила не работали. Чем выше ранг ангела, тем больше его крылья и число их пар. У Азраила, например, четыре пары, и перьев с них было – ужас сколько, пришлось два дня вычищать пыточную. У Даниэля же была одна пара крыльев, но размер их впечатлял. Какой бы большой ни была комната боли, они в нее не помещались, перья елозили по полу, стенам. Вообще, Бурдуну казалось, что он что-то пропустил, и его логово превратилось в одни сплошные ангельские перья. Но, конечно, можно долго сетовать на судьбу, а дело делать надо.

Когти демона впились в крыла ангела мертвой хваткой. Даниэль зашипел: выдирать полностью восстановившиеся перья оказалось больнее, чем едва проросшие пушинки.

- А-ха-хау. – Несмотря на адскую боль, ангел старался оставаться в хорошем расположении духа. – В последний раз ты был поласковей.

Тюремщик промолчал. Он привык к болтовне Даниэля и не обращал на нее особого внимания. Вообще он давно заметил, что многие из его подопечных разговаривают во время пыток. Одни пытаются вызвать жалость, взывают к человечности (ха!); другие бормочут что-то несвязное, бредят; третьи, чтобы не потеряться в боли, пытаются говорить с палачом. Но он никому никогда не отвечает. Не потому, что ему без разницы, а потому, что он понимает простую вещь: разговор создает связь, а это сильно мешает работе. Нельзя проявлять чувств к тем, кто лежит под твоим ножом, иначе нож не опустится.

Даниэль это понимал, и, тем не менее, продолжал говорить. С каждым рывком рук демона, он все сильнее сжимал цепи пальцами. Нельзя, конечно, было сказать, что боль была невыносимой, и, тем не менее, приятного было мало. Но лучше, чем жечь перья огнем, как это делали некоторым другим ангелам. Хотя бы он чувствовал себя живым, насколько это можно было назвать жизнью. Что же… Даниэль вскинул голову и усмехнулся. За спокойствие приходится расплачиваться.

Ангел не мог сказать, сколько времени прошло, когда Бурдун, наконец, закончил свое дело. Крыла ужасно болели, кое-где на них запеклась кровь. Сердце выплясывало на ребрах чечетку и было, видимо, не против их сломать. Тюремщик снял фиксирующие обручи с Даниэля и позволил ему встать со стола. Если, конечно, слово «встать» применимо к скатыванию на пол бочком и трем неудачным попыткам подняться на ноги. Вместе с оперением ангела покинули и силы. Демон дождался, когда его подопечный сможет нормально стоять и повел его в камеру.

- Вот я и дома... – прошептал Даниэль, когда шаги Бурдуна стихли в отдалении, и упал на лежанку.

\*\*\*

Эрнст упал на колени. Бесчувственное тело Каргора сползло с его плеч и повалилось рядом. Перед ним, всего в нескольких саженях, были Ворота. Мужчина просто не мог поверить своим глазам. Всего секунду назад он из последних сил тащил друга между адских ям, и тут, внезапно, он уже оказался у Мерзлоты.

В его глазах стояли слезы. Он и сам не знал, почему: от радости, что добрались, от усталости, что вдруг показалась ему невыносимой, или от чего-то еще. Так или иначе, он был здесь, у конечной цели своего пути, оставалось лишь какие-то жалкие сажени – и Дьявол будет убит.

Черныш смотрел на него с непреодолимой жалостью. Эрнст походил на маленького ребенка, потерянного, но нашедшего вдруг семью. Вот только семья эта была не его, и жестокой мачехой его была сама Тьма. «Что же, - подумал лев, - это окончание нашего путешествия. Нужно завершать то, для чего мы пришли сюда. И хоть Долина сжалилась, и сократила путь... сможет ли он?..».

\*\*\*

Унвидэль откинул черный плащ назад. Подтянул перчатки, проверил ремни доспехов. Конь под ним нетерпеливо жевал удила и рвался с места, чувствуя волнение хозяина. Легион стоял за ним, выстроившись в бесконечные шеренги конницы, кореров, пехоты и лучников.

Напротив него в сверкающих белоснежных латах на вороном коне восседал бог. За его спиной сияли копья остатков Белого Воинства. Ангелы ежились, вздрагивали от рыка Стражей, но ни один не сдвинулся с места, ни один не нарушил строй.

Привалившись спиной к Воротам, стояла Херрин дер Финстернис. Она не смотрела на войска справа и слева от себя, прекрасно зная, что каждый здесь полон решимости, каждый знает, что сегодня его может настигнуть старуха Смерть. Ей же была уготована менее ярка роль: пригласить Избранного в Мерзлоту.

Все действующие лица вышли на сцену. До конца пьесы оставались считанные минуты.

# ГЛАВА 10. КОНЕЦ ПУТИ

Черныш подошел к Эрнсту и ткнулся мордой ему в плечо.

- Вставай, – тихо проговорил лев. – Пора делать то, зачем ты сюда пришел.

Мужчина поднял голову и посмотрел в янтарные глаза мантикоры.

- Я знаю. Но... – его взгляд опустился на Каргора.

- Эй. Никаких «но». – Неожиданно проговорил тот, придя в себя. – Просто дай мне остатки мяса. Сейчас я поем, и пойдем...

Пока Каргор ел и набирался сил, над Турном висела тишина. Даже привычный здесь ветер молчал. Все ждало.

- Ну, обед в Аду – не так уж и плохо, а? – Улыбнулся варкар, доев остатки пищи. Кровь прилила к щекам, в глаза зажегся озорной огонек. Воин уже чувствовал запах битвы.

- Да уж... – откликнулся Эрнст, поднимаясь с земли.

Несколько сотен шагов до Ворот остались позади. От камня веяло холодом, Тьмой и злобой. Внезапно гигантские створки раскрылись, и перед ними в узком проходе появилась Херрин.

- Здравствуй, Избранный. – Сказала она, чуть ухмыляясь. – Вот ты и здесь. А тебя уже ждут. Армии наготове и рвутся в бой.

- Тогда пропусти меня.

- Не так легко. – Ворота начали закрываться, и, прежде чем створки сомкнулись, она договорила. – Разруби их.

Монолит снова предстал перед путниками.

- Разрубить? – Эрнст достал из ножен Брехэвигкайт и провел пальцем вдоль лезвия. Клинок отозвался. Снова, как тогда, в лесу, перед ангелами, фигура мужчины окуталась черной дымкой, расчеркнутой красными всполохами огня. Избранный поднял меч и со всех силы всадил его в Ворота.

Камень дрогнул. От клинка в нем пошли трещины. Глухой треск повисло в воздухе, и с оглушительным грохотом к ногам Эрнста посыпали обломки ворот.

Дьявол закашлялся. Легкие вдруг взорвались жуткой болью. «Не думал, что падение Ворот так отзовется во мне... Черт...» - подумал он.

Избранный опустил меч, вздохнул и, полный решимости, вошел в Мерзлоту. За ним вошли его спутники.

Их глазам предстало ужасающее и восхищающее зрелище. Черные стяги Легиона, белые знамена Светлого Воинства, мечи, луки, копья, кони, мантикоры... и пустое пространство между двумя армиями, на котором одиноко стояла Херрин.

Дьявол и бог начали съезжаться к женщине, туда же пошел и Эрнст. Воздух звенел от напряжения, казалось, одно неосторожное движение – и его пронзят молнии. Предводители трех сторон встретились и остановились.

- Итак, господа. – Голос Херрин звучал твердо, в нем не было ни нотки нетерпения. – Это ваш последний шанс поговорить. Дальше говорить за вас будут ваши солдаты и мечи.

- Мне было приятно знать тебя, Избранный. – Сказал Унвидэль, слегка склонившись в седле. – Исполни то, что предназначено, и ведет тебя на твоем пути меч и твердая рука.

- Слишком много пафоса, Дьявол. – Ответил Эрнст. – Сегодня я отрублю гадюке голову, и во всем мире воцарится Равновесие.

- Я знал, что ты сделаешь верный выбор, Избранный. – Бог поднял голову и кивнул мужчине. – Мечи Рая с тобой.

Дьявол и бог разъехались к своим войскам. Эрнст остался стоять на месте.

- Удачи, Избранный. Не думай, что победить Его будет так легко, - шепнула Херрин и отошла в обломкам Ворот. Рядом с ней на камнях пристроились Черныш и Пушистик.

Эрнст развернулся лицом к Легиону. Каргор стоял рядом. Его тяжелое дыхание выдавало его с потрохами: воин рвался в бой, его клинок просил крови. Избранный поднял меч и с боевым кличем рванул вперед.

В одну секунду все смешалось. Две армии столкнулись лбами, будто два потока слились воедино. Сверкали мечи, свистели стрелы, лязгали копья. Ангелы кричали, пожираемые мантикорами, демоны пьяно бросали боевые кличи один за другим. Легион теснил Святое Воинство к стенам Мерзлоты, загонял в угол.

Эрнст и Каргор бок о бок врубались в ряды демонов, но пока ни на шаг не приблизились к Дьяволу. Его силуэт на белоснежном коне мелькал то тут, то там, Он был неуловим. Наконец, им улыбнулась удача: они подобрались к Нему шагов на сто. Но все равно между мужчинами и их целью была толпа демонов.

Легионеры взяли их в плотное кольцо и не пускали их ни на йоту ближе к своему Повелителю. Пришлось уйти в оборону. Но сколько бы не скашивали они врагов, на их место приходили новые. Защищаться и атаковать становилось все сложнее. Даже Брехэвигкайт не справлялся с этой лавиной. Эрнст приказал Каргору пригнуться и, собравшись с мыслями и уповая на удачу, заставил Дар выпустить ударную волну клином. Он надеялся пробить брешь в сплошной стене и хоть немного задеть Унвидэля. И план сработал.

Он оглянулся на Каргора и застыл в изумлении. Варкар стоял к нему спиной, сжимая меч перед собой в дрожащих руках. Из его спины торчало пять наконечников стрел. Три пробили легкое, одна прошла через бок, еще одна воткнулась на два пальца правее сердца. Одежда воина пропиталась кровью, дыхание его было неглубоким и прерывистым.

- Дурак... чего стоишь?.. – Каргор сплюнул кровь. – Иди... выполняй миссию.. - Воин пошатнулся и упал. Эрнст поймал его и аккуратно положил на землю.

- Нет-нет-нет, ты не можешь здесь умереть... сейчас я позову Херрин... она вылечит...

- Ну, что ты в меня вцепился, как мамка в дитятю? – Каргор закашлялся и с трудом вдохнул. – Иди... Иди!

- Я не брошу тебя!

- Так говоришь, как будто я помирать собрался. – Усмехнулся воин. Его голос становился все слабее и слабее.

- Я вытащу стрелы. Сейчас. Сейчас.

- Да кто же посреди боя с раненными возится? Это тебе не гули на кладбище. Иди уже. У тебя есть дело... которое надо закончить... – Воин вздохнул последний раз. Его голова безжизненно откинулась назад, взгляд помутнел.

- Нет. Нет. Нет! – Эрнст прижал к себе тело варкара. В его глазах стояли слезы, руки дрожали. «Умер. Умер. Умер.» - звенело в его голове. – Как же это? Мы же были здесь. Так близки. Как же ты мог в самом конце? Черт!

Вокруг него продолжался бой. А для него время остановилось. Эрнст рыдал над телом друга, как младенец. Он не мог успокоиться, не мог поверить в то, что это случилось. Все эти разговоры у походного костра, зимние ночи, проведенные прижавшись друг к другу, вытаскивание друг друга из передряг, латание ран прямо на месте, все выигранные битвы. Все это в один миг, один ужасный миг, стало пылью, воспоминанием, пустотой.

Черныш почувствовал, как изменился запах. В привычный ему запах воина подмешалась вонь мертвичины. Он поднял морду и оглушительно взревел. Херрин запретила ему вступать в бой, и от того ему было еще больнее. Не иметь возможности спасти, не иметь возможности отомстить, не иметь возможности последний раз услышать голос и проститься. Он продолжал реветь во всю львиную глотку. Пушистик положил свою морду на спину Черныша, пытаясь хоть как-то его успокоить. Но что он мог сделать? Черныш потерял друга, а это не поддается простым утешениям.

«Дело, которое надо закончить». Эрнст закрыл глаза мертвеца, сложил его руки на груди и встал. «Дело, которое надо закончить», - еще раз повторил он про себя. Он сжал меч в руках и позволил энергии струиться в лезвие. Он не сдерживался, не пытался остановить этот поток. Теперь, кроме пророчества и благой цели, у него была еще одна причина сражаться. Месть. Ему было плевать на прозаичность, плевать на весь остальной мир. Он последний раз взглянул на лицо друга.

В нем вскипела злость.

- Дьявол! – Закричал он во все горло.

- Приди и возьми меня. – Прогремел голос Унвидэля над полем. – Я здесь. Я не прячусь и не убегаю.

Белоснежный конь остановился прямо на пути рвущей ряды демонов энергии Дара. Волна была уже в каких-то мгновениях от его морды, когда седок выставил меч вперед и рассек ее надвое. Лишь волосы всколыхнулись на голове Дьявола. Нет никакого смысла поддаваться или сдерживаться.