Звярыная ферма, 1600

Сані перажыў у сваім жыцці шмат дзіўных рэчаў, але безназоўны хлопец сапраўды быў ва ўдары.

Напэўна, гэта была па-чартоўску цікавая размова, калі Эффі вярнулася са звычайнай місіі Святой, з дзіцем на руках, нягледзячы на тое, што была ўсяго на трэцім месяцы цяжарнасці, і сказала, што дзіця... неяк таксама Святой.

Сані нават не хацела прадстаўляць.

У любым выпадку, Эффи і безназоўны хлопец, падобна, у рэшце рэшт памірыліся. Сапраўды, іх адносіны былі дзіўна маляўнічымі і ідылічнымі. Іх сын таксама рос шчасліва, акружаны бясконцай клопатам і пяшчотай.

Яго мама цяпер была адной з пяці выдатных фігур ва ўрадзе, а таксама адной з самых вядомых і любімых абаронц чалавецтва. Яго бацька, тым часам, адправіўся ў царства сноў у дзень зімовага сонцастаяння, праз месяц пасля таго, як кагорта вярнулася з грабніцы Арыэля, і стаў абуджаным. Ён валодаў карыснымі якасцямі, звязанымі з рамонтам, рэстаўрацыяй і культывацыяй... а таксама залатымі рукамі.

Цяпер безназоўны хлопец кіраваў вялікай фермай, якую яны з Эффи заснавалі на выдатным лузе, які захаваўся ў яе памяці назаўжды. Гэтая ферма была крыніцай шматлікіх інгрэдыентаў, якія Сані выкарыстоўвала ў "бліскучым гандлёвым цэнтры", таму безназоўны фермер часта наведваў яго.

Вось чаму цудоўны Мімік баяўся маленькага Лінга. Мілы хлопчык, як і ўсе дзеці, валодаў бязмежным энтузіязмам і магутнасцю трансцэндэнтнага істоты. Таму ён быў не чым іншым, як хадзячай катастрофай для мэблі, бытавой тэхнікі і нават будынкаў.

Сонейка не ведала, як дом Эффі ўсё яшчэ стаіць, але Мімік моцна пацярпеў, нягледзячы на тое, што быў магутным д'яблам.

...Сонейка таксама моцна пацярпела.

Калі ён вызваліўся з абдымкаў малой Лінг, падзякаваўшы Боун Віва за тое, што той захаваў яго рэбры ў цэласці, сонейка прыгнечана паківаў галавой.

- Ну, гэта мая ўласная віна.

Ён проста не мог выстаяць перад чароўным дзіцем, таму кожны раз, калі яны прыходзілі ў госці, сонейка частавала яго чым-небудзь смачненькім, напрыклад гарачым шакаладам, вафлямі або марозівам.

Хто б мог падумаць, што прыхільнасць дзіцяці можна так лёгка купіць? Таму Сані няма каго было вінаваціць, акрамя сябе, за тое, што ён стаў аб'ектам прыхільнасці маленькага Лінга.

Як толькі хлопчык адпусціў яго, ён паглядзеў на сані вялізнымі вачыма і сарамліва ўсміхнуўся.

"...Цётка Айко?"

"Прабач, Айко".

Сонейка ўсміхнуўся і паказаў сабе за спіну.

"Ой, яна на кухні".

Яго ратавала толькі тое, што Айко, падобна, была ўлюбёнкай энергічнага шчанюка. Таму ён бессардэчна хаваўся за мініяцюрнай дзяўчынай кожны раз, калі з'яўляўся гэты дуэт.

"Ура!"

Малая Лінг знікла за дзвярыма. Імгненне праз, дзівосны Мімік, здавалася, злёгку здрыгануўся.

Да гэтага моманту безназоўны хлопец ужо падкаціў сваю вялікую каляску. Сонейка паглядзела на яго і ветліва кіўнула.

- Рада цябе бачыць, тата. Як справы сёння?"

Бацька Лінг некалькі імгненняў цяжка дыхаў, потым усміхнуўся.

"Выдатна! Мы нарэшце змаглі вырасціць паласу маліны ў дадатак да таго, што ўжо вырошчваем у садзе. Поля таксама добра пераносяць новае ўгнаенне. Аб, і мы думаем аб набыцці большай колькасці жывёлы, улічваючы, наколькі высокі попыт на свежае малако ў апошні час.

Ён паказаў на вазок.

"Да таго ж, дзякуючы ўсім тым чароўным рэчам, якія вы для нас падрыхтавалі, маё жыццё стала нашмат прасцей. На гэты раз я змог узяць з сабой усё, што было ў спісе. Малако, яйкі, памідоры, муку...

Ён пералічыў усё, што было ў вазку, пакінуўшы сані на некалькі імгненняў у задуменнасці.

- Гэта добра. Мне не прыйдзецца шукаць замену ў рэальным свеце. Аднак Бастыёну ўсё яшчэ далёка да самадастатковасці, таму ў мяне няма іншага выбару, акрамя як сысці...

Сапраўды, нягледзячы на прысутнасць чалавецтва ў Царстве Мар значна пашырылася, яна па-ранейшаму залежала ад рэальнага свету ў мностве рэчаў. Што тычыцца Сані, то такія рэчы, як кававыя збожжа, шакалад, соль і мноства іншых тавараў, можна было набыць толькі на другім баку.

Што было крыху цяжка, улічваючы, што яму даводзілася выступаць у ролі майстра. Такім чынам, кожны раз, калі сонейку хацелася трапіць у рэальны свет, яму даводзілася ўваходзіць у замак і прыкідвацца, што ён выкарыстоўвае браму.

Прынамсі, яму не трэба было вяртацца праз браму сну. Гэта вымусіла яго мець зносіны з людзьмі з Вэлора значна часцей і цясней, чым яму хацелася б.

Ён кіўнуў бацьку Лінг і прапанаваў яму руку дапамогі:

"Давай я дапамагу табе ўсё разгрузіць".

Калі яны разгружалі каляску, ён нядбайна спытаў:

- Пра, дарэчы, як пажывае ваша жонка?

Тата Лінг усміхнуўся, і ў яго вачах з'явіўся бляск.

- Эфі? У яе ўсё выдатна атрымліваецца. Яны са жняцом душ толькі што вярнуліся пасля падаўлення невялікага інцыдэнту з брамай ва Усходнім квадранце. Страты былі мінімальнымі, так што ўсе святкуюць...

Сонейка ўздыхнула.

Паколькі сітуацыя ў Царстве сноў паляпшалася для людзей, сітуацыя ў рэальным свеце паступова пагаршалася. Там было больш брамы, і гэтыя вароты былі больш магутнымі. Нягледзячы на тое, што масавая міграцыя ў іншы свет значна палегчыла недахоп рэсурсаў, інфраструктура ўсё яшчэ не акрыяла ад страты Антарктыды.

Такім чынам, урад быў заняты як ніколі. Яны працавалі не толькі, каб замацавацца ў хутка які змяняецца царстве сноў, але і, каб стрымаць расце пагрозу, якая зыходзіць ад загаворы кашмару.

На шчасце, пасля "ланцуга кашмараў" не толькі Кланы спадчыны сталі нашмат мацней. Хоць ва ўрада было не так шмат Святых, іх сілы абуджаных за апошнія гады значна ўзраслі-у асноўным дзякуючы таму, што многія ветэраны эвакуацыйнай арміі вырашылі застацца на службе.

І тыя нешматлікія святыя, якія былі ва ўрада, былі там разам з самымі магутнымі чэмпіёнамі вялікіх кланаў. Жнец душ Джет, выхаваны ваўкамі, і Найтынгейл... гэтыя трое каштавалі тузіны менш магутных Трансцэндэнтаў, калі не больш.

Бацька Лінг выпрастаўся, выцер пот з ілба і амаль асляпіў сонейка усмешкай.

"ах! Прабач, я забылася згадаць... яна хутка прыйдзе.

Сані пару разоў міргнула.

- Яна... Трансцэндэнтная Афіна? Яна зойдзе?"

Безназоўны хлопец радасна кіўнуў.

"так. У яе была прызначаная сустрэча ў замку, так што я проста папрасіла яе сустрэцца з намі тут...

Сонейка застыла.