**Глава 1.**

**Первые утраты.**

Шиххал вошел в комнату, служившую ему и кухней, и столовой, и гостиной, и рабочим кабинетом. Здесь ничего не изменилось, все та же аскетичная обстановка, которую он видел всегда. Левую руку свело в новом приступе боли, отвлекая жреца от собственного жилища. Он зажег несколько свечей и внимательно осмотрел конечность.

Из-под потемневших чешуек струилась кровь, некоторые из них отпали, местами вспучилась плоть. Еще один спазм заставил Шиххала клацнуть зубами и зашипеть. Впрочем, это не помешало ему сделать несколько отметок в своих рукописях. Руны скакали, залезали одна на другую, строки загибались вниз, хотя записи все еще можно было разобрать.

Кадал взял пинцет и аккуратно удалил с руки отмершие чешуйки. За ними с мерзким чавканьем тянулся гной, перемешанный с кровью. Это заставило Шиххала поморщиться, но он продолжил. Он не мог оставить свое призвание, не мог перестать изучать то, что с ним происходило. Убрав все чешуйки, кадал какое-то время разглядывал обнажившуюся плоть. Неестественный оттенок, вздувшиеся вены, отслаивающиеся волокна. Шиххал взял спирт и аккуратно пролил рану, зарычав от впившейся в руку ужасной боли. Его мутило, перед глазами встала темная пелена, ему показалось, что сознание покинуло его на несколько секунд.

Немного придя в себя, Шиххал принялся бинтовать руку. Ткань быстро пропитывалась кровью и гноем, поэтому пришлось наложить не один слой. Закончив, кадал сделал большой глоток браги