Дастаўка 1599

Чацвёра ацалелых супрацоўнікаў антарктычнага цэнтра скончылі трапезу. Як добры гаспадар, Сані праводзіў іх, а затым некалькі імгненняў пастаяў на ганку, гледзячы, як яны сыходзяць.

Аднак у яго не было часу губляць яго дарма.

Да таго часу там ужо было некалькі іншых наведвальнікаў, якія чакалі, калі іх абслужаць, таму ён адправіў Айко ў абедзенны зала, а сам схаваўся на кухні. Праявіўшы другое цела, Сані засяродзіўся на падрыхтоўцы ежы.

Па раніцах у "бліскучым гандлёвым цэнтры" было шмат працы, але яны абодва выдатна спраўляліся. У сані было два целы, і ён мог задзейнічаць столькі рук, колькі яму было трэба, а Айко была ідэальнай афіцыянткай, проста перасоўваючы талеркі па сталах з дапамогай тэлекінезу.

Праз гадзіну ці два натоўп, якая сабралася паснедаць, поредела і паступова рассмакталася, пакінуўшы інтэр'ер "цудоўнага мимишника" зноў пустым. Сані вымыў рукі і адкінуўся на спінку крэсла, пакуль Айко падлічвала атрыманыя грошы.

З павелічэннем колькасці насельніцтва ва ўладаннях мяча стала нязручна проста выкарыстоўваць аскепкі душ у якасці валюты. Крэдыты, тым часам, сталі чыста лічбавай валютай... такім чынам, вялікія кланы нядаўна пачалі чаканіць свае ўласныя манеты. Кожная манета ўтрымоўвала невялікая колькасць эсэнцыі, і іх каштоўнасць падтрымлівалася скарбніцамі аскепкаў, якімі валодаў кожны клан.

Сані на самай справе не цікавілі пытанні эканомікі, але Айко была цалкам паглынутая імі, пастаянна донимая яго думкамі пра тое, каб ператварыць гандлёвы цэнтр Brilliant ў банк і прымусіць яго грошы прыносіць даход, пазычыць іх менш заможным людзям у бастыёне. Ад магчымасці скарыстацца перавагай першапраходцы ў новым свеце ў яе ледзь не пацяклі слінкі.

Тым не менш, мініяцюрная дзяўчына не ставілася сур'ёзна да гэтых фантастычным марам, паколькі разумела, што, стаўшы занадта вялікі, яны таксама трапяць у сталёвыя абдымкі Доблесці.

У любым выпадку... Сонейка круціў у пальцах цяжкую сярэбраную манету, вывучаючы яе з адсутным выразам твару. На адным баку манеты быў нумар, а на другой - рэльефны малюнак мяча, пранізвае кавадла. Ён мог адчуць невялікую колькасць духоўнай эсэнцыі, якая змяшчаецца ў срэбры, што гарантавала яго сапраўднасць.

Гэтая эсэнцыя таксама магла быць паглынутая наўпрост, таму многія абуджаныя заўсёды насілі з сабой некалькі манет, на выпадак, калі яны апынуцца ў бядотным становішчы.

"...Манеты, якія робіць мой Мімік, значна больш каштоўныя".

Вядома, у цудоўнага міміка было мала магчымасцяў з'есці каго-небудзь тут, у бастыёне, так што такіх манет было няшмат.

І, дарэчы, пра цудоўны міміцы...

Сонейка паварушыўся, калі адчуў, што бліскучы гандлёвы цэнтр злёгку задрыжаў. Здавалася, што змяняецца форму цень задрыжала ад спалоху.

"Бос! Бос! Яны тут!"

Айко паспешліва кінулася на кухню і схавалася за дзвярыма, выглядаючы з-за яе з заклапочаным выразам твару.

Сонейка ўздыхнула, затым ўстала і накіравалася да дзвярэй.

- Тады пара.

Выйшаўшы на вуліцу, ён у думках падрыхтаваўся.

Там, на лужку перад гандлёвым цэнтрам" брыльянт", сядзеў чароўны ваўчаня, які глядзеў на яго зіхатлівымі вачыма і ўзбуджана віляў хвастом.

Маленькі ваўчаня, несумненна, быў мілым. Але праблема ў тым, што ён быў яшчэ і памерам з быка.

Сонейка паглядзела на лужок, знявечаную кіпцюрамі ваўчаня, і паморшчылася.

- Малая Лінг... мы гаварылі пра гэта. У чалавечым абліччы, памятаеш?

Шчанюк ў замяшанні нахіліў галаву, яго вушы закруціў з боку ў бок. Затым яго цела злёгку замерзла.

Сані адвёў вочы.

У наступнае імгненне пачуўся шум набягаючага паветра, і крыху далей па вуліцы пачуўся мужчынскі голас:

"Лінг-Лінг! Збярыце сваю вопратку!"

Дзіцячы голас адказаў імгненне праз:

- Буууут... татачка...

- Прама зараз!

Сонейка пачакала трохі, затым апусціла вочы.

Ваўчаня знік, і перад ім стаяў не менш чароўны чатырохгадовы хлопчык, апрануты ў простую туніку. Крыху далей па вуліцы сімпатычны малады чалавек штурхаў вялікую каляску да гандлёвага цэнтру, на лбе ў яго блішчалі кропелькі поту.

Ён прыязна ўсміхнуўся сонейку.

- Майстар Бессолнечный! Выбачайце, калі мы крыху спазніліся.

Сонейка хацеў адказаць, але ў гэты момант маленькі хлопчык шырока ўсміхнуўся і закрычаў:

"Дзядзька!"

З гэтымі словамі ён кінуўся да сонейка і абняў яго.

Сані ахнуў, злёгку збялеўшы, і быў адкінуты на пару крокаў назад. Яго косткі застагналі.

"Ах... ой..."

Дзіўная пара была з фермы звяроў-менавіта там Сані купляў большую частку свежых інгрэдыентаў, якія выкарыстоўваюцца ў гандлёвым цэнтры "брыльянт". Яны рабілі дастаўку.

..Вядома, яны таксама былі мужам Эффи і яе дзіцем.

Паляўнічая клялася, што назвала свайго сына" Лінг " у гонар лідара сваёй першай кагорты, але сонейка сумняваўся. У любым выпадку, маленькі Лінг быў унікальным істотай. Ён нарадзіўся ў пустэчы, у самым сэрцы грабніцы Арыэля, і таму, калі кашмар быў пераможаны, да яго паставіліся як да суперніка.

Такім чынам, маленькі Лінг стаў Трансцэндэнтам яшчэ ў маленстве. Цяпер Святы-дзіця быў улюбёнцам чалавецтва, вядомым у абодвух мірах.

Між тым сімпатычны малады чалавек быў тым безназоўным пробужденцем, якога Сані калісьці вітала, вярнуўшыся з першага кашмару. Гэты хлопец быў не тое каб знакаміты, але вызначана сумна вядомы. Многія людзі ставіліся да яго са своеасаблівай сумессю зайздрасці і захаплення... і баязлівае спачуванне.

У рэшце рэшт, быць жанатым на адной Святой і Айцом іншы-гэта не для слабанервных!

Асабліва ўлічваючы той факт, што яго жонка была не кім іншым, як выхаванай ваўкамі, і што маленькаму Лінгу спатрэбілася некаторы час, каб навучыцца кантраляваць сваю звышнатуральную сілу.

У залежнасці ад пункту гледжання, гэтага хлопца можна было назваць альбо самым удачлівым, альбо самым няўдачлівым чалавекам у свеце.

Бедны вырадак...’

Малы Лінг сапраўды ўсё лепш кантраляваў сваю сілу, але гэта не азначала, што ў яго гэта добра атрымлівалася.

Падавіўшы стогн болю, сонейка паспрабавала ўдыхнуць і асцярожна пагладзіла чароўнага хлопчыка па галаве.

- Малы Лінг... дарагі... дзядзька не можа дыхаць...