**Twisting Fates - Coming Storm / Грядущий Шторм**

***6 Октября***

В Байю было непривычно тихо и спокойно. Лилит задела ветку, тяжелую от снега, и прошла по тонкой пленке льда, покрывшей мутную воду. Лед не выдержал бы веса любого нормального человека или зверя, но ее это мало заботило. Даже высокие стебли травы, покрытой белой оболочкой, почти не колыхались при ее продвижении. Следы на мягкой, еще не замерзшей почве, не отмечали ее путь через топь.

Байю дало ей, Зорайде и многим коренным Нерожденным убежище, поскольку люди находили его слишком сложным для навигации и запоминании маршрута. Только проклятые Ортеги осмеливались охотиться в болотах и становились все опытнее в ориентировании на сложной местности. Конечно, это было до События. С тех пор как Красная Звезда упала, Ортеги странным образом пропали из Байю и сухих лесов к северу от их собственного обиталища.

Дыхание Лилит застыло облаком тумана, пока она остановилась, изучая окрестности. Она корила себя за то, что позволила мыслям блуждать, хоть и ненадолго. Мысли об Ортегах отвлекли ее и в такой близи от хижины Зорайды, она знала, что может потерять концентрацию. Три шипастых вяза были слева от нее, как и должны были, но единственное в Байю жасминовое дерево, что должно было быть справа от них, отсутствовало. Она тихо ругнулась. Где жасминовое дерево? Редкое и хрупкое в обычных условиях, его процветание в Байю было невозможным и удачно отмечало последний отрезок пути до скрытой хижины Зорайды.

Она изучила листву с каждой стороны от трех шипастых вязов и даже ступила в сторону, чтобы убедиться, что они не скрыты другими деревьями. С ветвями утяжеленными морозом, подумала она, обнаружить метки будет труднее, чем обычно. Она его не видела. Но вдруг, аромат цветков жасмина, достиг ее, мягкий и сладкий. Она посмотрела вверх. Нависая прямо над ней, стояло жасминовое дерево, его белые цветки сверкали на морозе, который должен был их погубить. Она ругнулась снова, виня себя в том, что попалась в ловушку Зорайды. Она повернулась, обдумывая свое местоположение среди болот, и увидела, скорее разумом, нежели глазами, которым нельзя было доверять в такой близи от хижины Зорайды. Она думала о позиции более чем в пятидесяти ярдах за ее спиной, где одновременно три вяза стояли бы слева от нее и дерево жасмина справа, а между ними была ба хижина. Конечно, за тонким стволом цветущего дерева, перед ней были толстые сваи, которые подняли хижину над водами болота, которые поднимались и опадали так сильно, следуя за прохождением Лун Малифо.

Вздыхая пройдя мимо дерево, ей пришлось в очередной раз признать силу Зорайды. Для других Нерожденных, Лилит была известна как «Владычица Малифо», способная изменять природу под свои нужды. Но сила Зорайды сбила ее с толку и не впервые. Люди были в Малифо лишь четыре коротких года, но они рассказывали истории о Зорайде, что сделало ее в какой-то степени более пугающей, чем Лилит или даже Пандора, несмотря на то, что Зорайда мучила людей в разы меньше, чем две, кажущиеся более молодыми, женщины Нерожденных. Также странно, что лишь несколько поселенцев контактировали с ней в болотах, и она оставила каждого из них в живых. Лилит находила выдающимся тот страх, что та вселяла в них. Они рассказывали сказки о ведьминой хижине, что бродит по топи на огромных куриных ногах и злобной карге, которая хочет похитить всех детей и съесть их. Конечно, эта сказка была более жестокой, чем простые предупреждения, взрослые рассказывали ее своим детям, чтобы уберечь их от походов в лес или болота. Она была зловещей и без сомнений, Пандора использовала этот страх, когда могла. Хижина не ходила сама по себе. Это было бы забавно, но для любого кто однажды находил хижину, определенно казалось бы, что она способна уйти при бесплодных попытках обнаружить ее снова. Такова была ее сила. Она обращала мысли человека против него, разворачивая его прочь от хижины в замешательстве. Лилит думала, что лишь мимолетно вспомнила об Ортегах, но теперь поняла, что мощный наговор Зорайды возможно заставил ее повторять одну и ту же мысль снова и снова, пока она проходила мимо трех вязов и рядом с жасмином. Она улыбнулась. Она бы прошла мимо этих свай, даже не глядя вверх, чтобы увидеть хижину, думая, что они деревья, ибо густые лозы и травы, росли поверх них.

Она не отводила взгляда от свай поддерживающих хижину над темным грунтом насыпи прямо под ней. Ее мысли касались только Зорайды и цели встречи. Преодоление дистанции между ней и хижиной должно было потребовать лишь несколько мгновений, но казалось, что заняло намного больше.

Голос Зорайды донесся из кресла-качалки рядом с краем хлипкого крыльца. «О, как раз вовремя!», позвала она. «Ты не заплутала в болоте?», она захохотала, высоко и резко. Лилит знала, что старуха со злорадством наблюдала за ее приближением. Возможно еще больше концентрируя свою мистическую путаницу на ней. Зорайда несомненно упивалась змешательством, которое может навязать столь могущественным существам.

Лилит, окутала себя духовной энергией, более явной здесь, в болоте, где жизнь и смерть были гораздо значительнее, чем в городе, где человек отвергал, даже подавлял естественные приливы и отливы этой энергии. Была причина, по которой она была Владычицей Малифо. Она протянула свою волю и нащупала одну из темных ворон, усевшихся на поручне прямо над старухой. В мгновение ока она и ворона переместились, меняясь местами. Ворона вспорхнула в замешательстве там где стояла Лилит, а Лилит теперь на поручне над Зорайдой, опираясь на подпорку вытянув одну ногу, сказала, «Вовсе нет», в ответ на вопрос Зорайды, что заставила старуху подпрыгнуть вскрикнув. Широко раскрыв глаза, она повернулась к Лилит, придя в себя и осознав, что именно Лилит сделала, она расхохоталась снова, громкий смех эхом отразился в топях вокруг них.

Для таких как Лилит, Зорайда старела на глазах, сморщиваясь, увядая и умирая с каждым вдохом. Прошло несколько месяцев с момента, когда она сидела с каргой, несмотря на это Зорайда казалась ей изменившейся и уставшей. Было очень досадно от того, что столь великая сила содержалась в чем-то столь недолговечном и хрупком. Не в первый раз она удивлялась, как человек мог накопить силу соперничающую с ее собственной.

«Зима рано пришла в Байю», сказала Лилит, когда смех старухи стих.

«Да, и это успокоило кваканье лягушек».

«Они переживут холода?»

«Эти?», сказала Зорайда поводя своей искривленной рукой, грубой и мозолистой на кончиках пальцев и поверхности ее раскрытой ладони.

«Нет, грядущий шторм».

Зорайда притихла, размышляя над этим и глядя во тьму болот. «О», сказала она, «Они будут страдать. Они не готовы. Холод должен был прийти минимум на месяц позже. Силуриды, лягушки, аллигаторы. Гремлины тоже. Они следуют сезону и готовятся к следующему. Инстинкты всегда впереди. Предполагаю, что они очень сильно пострадают в грядущей буре. Но они приспособятся. Если будут следовать тем инстинктам». Она обернула поношенную шкуру вокруг торса, уже завернутая в несколько слоев старой холстины, которую использовала для изготовления множества своих кукол.

«Жаль», сказала Лилит. «Это не их вина, а сильнее всего пострадают они. Люди уютно устроившиеся в Малифо, скаорее всего даже не заметят,, что холода наступили раньше обычного. Что они свирепее чем в прошлые года. Узнают ли они вообще о Декабре?» Зорайда тихо покачивалась, размышляя и всматриваясь в топь, что ее защищала. Она могла быть в безопасности от случайного визита наткнувшихся на нее людей, но Декабрь был иным. Каждая из Сущностей Тиранов составляла реальную угрозу поглотить все. Лилит продолжила, «Всадник явился. Мертвый Всадник из Некрополя».

«Да. И он не был первым». Лилит была удивлена. «Один пришел ко мне. До События. Его огромный меч сиял подобно солнцу, но не рассеивал глубокую тень под его капюшоном даже когда он держал меч прямо перед лицом. Он говорил, но я не поняла его и сначала решила, что он пришел меня убить. Он стоял передо мной минуту, может две. Меч менялся по мере того как он говорил, отражая в своей поверхности солнце, пересекшее небо за секунды вместо часов. Пока он говорил даже звездный свет и две луны отражались на поверхности, хотя было утро, небо закрывали деревья и плотный туман окутывал нас».

«Я была не в курсе, что Сокрытый Всадник приходил», признала Лилит. «Я всегда предпологала, что он явится ко мне. Было предсказано, что он придет к Нерожденному, так, что он вполне мог прийти и к тебе».

«Я не Нерожденная», сказала Зорайда.

«Семантика. Ты такова по духу».

«Не по крови».

«Тем не менее, Сокрытый Всадник пришел к тебе. Почему сейчас?», спросила она.

Зорайда выразила недоумение, щелкая языком, размышляя. «Я провела много часов после этой встречи гадая над этим. Он пришел с Чумой, пробудившимся когда тот поглотил гнусного человека, что обнаружил его в Некрополе. Я говорила, что мы должны были замуровать его получше.». Зорайда посмотрела на нее обвиняюще.

«Говорила. Ты также согласилась, что мы приняли достаточно предосторожностей чтобы обезопасить Некрополь. Ты защитила его так же как свою хижину здесь.»

«Верно. Ни один человек не мог найти его даже случайно выйдя прямо к нему. Заговор развернул бы их».

«Все же человек нашел путь. Мятеж, обвалившееся горящее здание. Это привело человека прямо к Чуме в воде наполненной человеческими же отходами и грязью. Ты верила, мы можем предотвратить приближение конца».

Зорайда кивнула. «Мы исказили нити Судьбы пока они не запутались. Сначала, конечно, Тираны, потом мы. Теперь люди. С каждой, что я распутываю, похоже создаю четыре новых. Человек не нашел путь к приходу конца, - Судьба нашла. Мы не можем контролировать это. Не можем остановить. Как какой-то человек мог вообще пережить тот потоп в канализации? Пронесенный мили под водой. Ты смогла бы, Лилит? Нет, Судьба живет и действует. Она принесла конец несмотря на наши жалкие попытки повлиять на это».

«Люди вмешиваются в силы бессистемно. Практически упиваясь способностью искажать Судьбу. Они путают ее. Не совершила ли ты ошибку повторно открыв Разлом?»

«Сложно сказать», ответила Зорайда, подумав над этим. «Их мир рассыпается в тлен, дух иссох. Но люди столь же неунывающи и полны жизни как и существа в этих топях». Она улыбнулась такому сравнению. «И если они могут доверять своим инстинктам, это может все изменить».

«Или они принесут конец».

«Да. Возможно. Декабрь зашевелился и когда Разлом открылся, он восстал, найдя вместилище в той девушке. Чума также возродился через человека».

Лилит добавила, «И этот безумец, Шеймус, фактически пытался воскресить Могильный Дух. Теперь завеса, окружающая этот мир, изорвана. Духи больше не заточены на другой стороне. Чума почти преуспел в вознесении».

Зорайда отмахнулась от замечания. «Он простодушный. Он не знал, что творит. Не считался с силой других Тиранов, способных ему помешать. Особенно с Могильным Духом. Он несомненно хитер. Я чувствую его участие в помехах Чумному. Воскрешатели столь опасны, поскольку даже не понимают силы, что в их руках. Даже не думали о духовной силе, потому что находятся в ловушке восприятия собственного я в физическом».

«Теперь они могут измениться».

«Да. Девушка Трех Царств. Они могут понять это.Они столь привыкли думать, что мужчина сильнейший из полов. Представь, если бы Судьба предоставила Чуме тебя или проклятую девчонку Ортег?», Зорайда закатила глаза.

«Чума остановлен. Но остальные продолжают подниматься и вмешиваться в дела людей. Красная Звезда упала, освободив заточенных».

Зорайда легко покачивалась, поглаживая голову одной из своих импровизированных кукол. Лилит позабавило, что та похоже обнимала руку пока ее ласкали. «Боюсь он уже тоже выбрал вместилище».

Лилит согласно кивнула. «Вулканическая активность в Пустошах к западу».

«Пустоши? Этого я не ожидала. Что осталось в Пустошах для него?»

Лилит рассмеялась. «Ты? Застигнута врасплох? Нет худа без добра!»

Зорайда тоже улыбнулась. «Все в тумане. Тяжело читать».

«Итак, она остановит Красного Узника или поможет ему вознестись? Мы считали, что жертва Доу усилит преграду и будет держать их всех в страхе. Доу вечен. Всегда балансируя на грани этого мира и того. Но этого было недостаточно. Боюсь твоя авантюра только приблизила конец».

«Я пыталась сказать тебе, Лилит. Судьба живая. Наше присутствие пробудило дремлющих Тиранов раньше чем ты ожидала, но твои попытки удержать их спящими, заточенными, приближали конец по мере того как численность Нерожденных снова начала расти. Они существуют там, где жизнь. И они желают вознестись, как и всегда. Чтобы исполнить свое желание бессмертия, божественности. Если не люди, так мы сами привели бы их и сражались в одиночку. Учитывая изменения Силуридов и Гремлинов за последние сотни лет. И растительности тоже. Думаю игра стоила свеч».

«Люди сильны. Они быстро приспосабливаются. Но их силу используют Тираны».

«Мы найдем достаточно сильных, чтобы противостоять им».

«Работа Пандоры. Кстати говоря… почему ее здесь нет?»

«Очередное сплетение нитей Судьбы. Ей нужно разобраться с Кэнди. Очередной сюрприз. Очередное препятствие. Кто мог это предвидеть? Кэнди еще не готова вырасти. Еще много десятилетий. Она была столь мощным инструментом. Чертово Событие. Оно не должно было произойти столь скоро».

«Она все еще сильна. Все еще полезна».

«Но не контролируема. Ни собой ни тем более нами. Она как твоя сестра». Лилит поморщилась, раздосадованная упоминанием Некимы. Зорайда продолжила, «Она упивается болью, которую причиняет. Она теряет из виду свое предназначение. Люди нужны нам живыми. Нужны сильными, а не сломленными».

«Разлом это очередная мерзость», сказала Лилит. «Искажение законов природы. Каждый раз когда мы пытались исправить это, восстановить урон нанесенный законам природы, мы только подпитывали приближение конца. Не должны ли мы закрыть врата сейчас? Все больше и больше этих презренных существ перемещается с каждым днем; дети топчущие цветы, не подозревая о собственной погибели».

«Возможно, время пришло», согласилась Зорайда. «Все происходит так быстро. Быстрее чем я представляла».

«Всегда так». Лилит предположила, «Что насчет человека, что ведет их? Нельзя ли его использовать, как мы намеревались поступить с Доу? Блокировать разрыв между этим миром и эфиром?»

«У него и правда есть стремление к великой силе. Но он не из тех людей, что готовы ради этого пожертвовать собой. Нам нужен другой».

«Что насчет Кышмара? Он связал себя с мальчиком по ту сторону Разлома. Они искажают реальность, как ты искажаешь Судьбу».

Зорайда оценила ее предложение. У него были свои достоинства. Она кивнула и улыбка на ее лице подчеркнула множество морщинок. «Да. Он планирует собственное вознесение. Мы должны этому помешать».

«Не ты. Он не ответит тебе. Он не признает твою право над Нерожденными. Он определенно уважит пои права обращаться к нему, но возможно мне также не стоит», сказала она. «Со всей его силой изменять физический мир, он воспринимает только психологический».

«Все возвращается к Пандоре». Карга усмехнулась. «Девушка проходит испытания. Событие почти повергло ее».

«Она слишком приблизилась к людям. Они проникают в ее голову, пока она проникает в их». Лилит встала и подойдя к краю деревянного крыльца, повернулась к Зорайде прежде чем спрыгнуть. «Я найду ее. Заставлю ее выступить против Кышмара, посмотрим сумеем ли мы справиться с происками Судьбы прежде чем будет слишком поздно». Она сожалела об уходе, ощущение захватывало ее все больше и больше. «Увижу ли я тебя снова?», спросила она.

«Ты спрашивала меня об этом несколько последних встреч», пренебрежительно сказала Зорайда. «У меня остались годы».

«Годы. Годы могут также быть секундами. Я только что встретила тебя, и ты была капризной девчонкой».

«Пффф. Это было больше сотни лет назад».

«Кажется будто вчера. Ты была красивой».

«Намного красивее тебя».

«Не увлекайся». Лилит подмигнула ей и ушла, направляясь в Город чтобы отыскать Пандору. Время и Судьба двигались быстрее них, и они заплатят за каждый миг сомнений и промедления.

---

Брайан Таттл свернул за угол улицы Горгес в переулок между Приютом Миссис Диллард и Аптекой Ричарда, привычно срезая путь назад к своей пекарне. Он слишком задержался в приюте, удивляя малышей свежими пирогами. В спешке, ломоть хлеба выпал из его корзины и он быстро поднял его, осторожно очищая, уверенный, что никто не видел как он его уронил.

Он ошибался.

Кэнди была прямо впереди и она сказала ему, «Ошибки случаются, да?»

Он вскрикнул и застыл, прижимая остатки буханок из утренней доставки к груди.

Конечно, он ее не заметил, но его удивление было связано больше не с ее присутствием в обычно безлюдном переулке, а с ее внешним видом. Опираясь на стену слегка выгнутой спиной, она была столь же высока, как и он, но длинной и тонкой. Притворяясь, что не знала, что ее ноги босы, она медленно подняла ногу вдоль кирпичной стены, ее чулок, туго натянулся о колено, а другой уже сполз на лодыжку. Ее юбка была слишком мала для нее и прикрывала лишь верхнюю часть бедра. Таттл вряд ли заметил, что блеск ее кожи был более гладким и белым, подобно холодному фарфору, нежели кремовому цвету кожи обычной девушки. Ее обнаженные ноги и тесная блузка, что поднималась над пупком при каждом вдохе, определенно были возмутительными. Даже женщина с дурной репутацией не была бы так причудливо одета, и он неохотно шагнул к ней, намереваясь порицать ее за непристойное представление. С отвисшей челюстью и выпученными глазами, он был слишком ошарашен, чтобы говорить.

Кэнди закрутила локон своих льняных волос, улыбаясь ему, невинно. Ее поза и поведение больше соответствовали девочке намного более юной, и если бы не утонченные изгибы ее тела, он бы поклялся, что она была ребенком. С широко раскрытыми глазами и вежливой улыбкой, она сказала, «Я так завидую тем сиротам».

Он был искренне намерен сделать ей выговор за плачевное состояние одежды. Он хотел добраться до этого. Для начала, однако, он просто ответил: «Да? Я уверен, что они не слышали подобного раньше». Он нервно рассмеялся. «Почему бы тебе им завидовать?»

«О, чтобы иметь кого-нибудь вроде вас. Вы знаете,» сказала она медленно с легкой улыбкой, «чтобы приносить им вкусные угощения. Я и сама немного сладкоежка». Она поднесла одну из своих сладостей ко рту.

Его грудь и подмышки вспотели, а во рту пересохло. Он не мог смотреть девушке в глаза, но куда бы он ни взглянул, ему становилось все более и более неуютно, поскольку его бегающий взгляд, мог упасть только на какую-то ее часть, которая не должна была быть видимой. «О», - его голос дрожал, «Я просто делаю то, что могу». Его воротник вдруг стал очень тесным, душил его.

«Неужели? Что ж, вы отдающий человек, не так ли?» Он промолчал, тяжело сглотнув. Его мысли путались. Каждая мысль была о девушке, слишком юной, чтобы заслужить внимание такого распутного человека как он. «Я тоже в какой-то степени сирота», продолжила она. «У вас осталось что-нибудь, чтобы дать мне, мистер?» Он встряхнулся и его глаза дрогнули. Она была там, в его разуме и он стремился к ней. Девушка не была виновата в том как была одета и выглядела. Он подумал, что это его вина. Это его нужно было винить. Человек должен отвечать за свои поступки. Ее узкая рука легла ему на плечо, и ее мягкого давления хватило, чтобы поставить его на колени. Буханки, что он держал рассыпались перед ним и веки дрожали, слишком тяжелые теперь, чтобы открыться.

В своем сознании он смотрел на себя сверху вниз. Он видел мужчину поставленного на колени в присутствии юной девушки, слишком невинной и безвредной, чтобы понимать, что ее развивающееся тело может повлиять на взрослого мужчину столь основательно. Он должен был контролировать себя и не справился. Его обязанностью было сдерживать похотливые побуждения, которые заставили его быть скорее животным, нежели продуктивным членом общества. Он ударил себя открытой ладонью, достаточно сильно, чтобы разрушить все его тело, а затем снова ударил, разбивая губу.

Кэнди улыбнулась. Потянувшись, она взяла его руку в обе свои и наклонилась к нему. Приблизившись, она сказала, «Ну, ну. Не стоит так злиться». Удерживая его руку двумя своими, она притянула ее к своей щеке, лаская свою челюсть костяшками его пальцев. Он ощутимо вздрогнул, глаза закатились.

Она не была настоящей женщиной очень долго и купалась в возросшей силе. Конечно же, ее не интересовало жалкое создание перед ней, но она притянула его лицо к своему, страстно его целуя. Она чувствовала сердцебиение в его шее. Она отпустила его, он бессвязно забормотал и пена запузырилась в уголке рта.

В своем сознании, он отчаянно избивал себя за свои подлые мысли. Он не мог смыть пятно греха и испытывал такое глубокое отвращение к самому себе, что мог только отчаянно продолжать ругать и наказывать себя, стыдясь того, что он мог думать, и стыдясь что, прятал это так глубоко и так долго. Она сняла его шапочку пекаря и пробежала пальцами по его тонким волосам. «Так, так», - сказала она. «Теперь все будет хорошо». Он продолжал избивать собственное лицо, нанося синяки и кровоподтеки.

Пандора нашла ее такой, нависшей над ним, улыбающейся и наблюдающей за страданиями, заточенного в кошмаре ненависти и самобичевания.

«Кэнди!», крикнула она строго. «Что ты делаешь?»

Кэнди едва подняла взгляд. Она рассеянно пожала плечами. «Тренируюсь?» предложила она объяснение.

«Тебе не нужны тренировки», укоряюще сказала Пандора. «Прекрати это сейчас же. Его проклятое блеяние привлечет внимание».

Кэнди поднялась, стоя, теперь, ощутимо выше Пандоры. По видимому она не намеревалась подчиняться Пандоре, старшей теперь только технически. «Я не могу прекратить», сказала она с улыбкой. «Я ничего не делаю».

Пандора шагнула к ней. «Прекрати это», зарычала она.

Кэнди надулась, очень похожая на капризного ребенка, которым недавно была. Руки демонстративно сложены, она отвернулась от Пандоры, высоко задрав нос и выпятив нижнюю губу.

Пандора подошла к ней и Кэнди приготовилась к наказанию, но старшая девушка нагнулась к стоявшей на земле корзинке Кэнди и достала длинные ножницы, которые там лежали, смотря на девушку. Пандора быстро дернулась и вонзила кончик лезвий в шею Таттла, они вышли с другой стороны, покрытые кровью и плотью. Он опрокинулся назад с бульканьем, кровь собралась вокруг головы и медленно потекла в выемку канализационного стока неподалеку. Его тело продолжало дергаться, поскольку психологическая пытка Кэнди держалась до конца.

Резко повернувшись к Кэнди, Пандора сказала, «Я велела тебе отпустить существо!»

Кэнди хотела проигнорировать ее, продемонстрировать свою новообретенную независимость и смелость, но не могла не защищаться. «Какое это имеет значение?», возразила она. «Они не важны для нас. Они бесполезны».

«Ты сама знаешь. Есть план».

«Какой план?», огрызнулась Кэнди. «Найти спасителя Малифо? Среди этих… животных?»

Пандора тоже вышла из себя. «Контролируй себя! Не так громко. Не здесь!»

«Почему?», она закатила глаза, «Мы в опасности?» Она зло указала на Пандору. «Как будто ты никогда не делала подобного? Делала, ‘Дора?»

Черты Пандоры смягчились. «Ты права», сказала она уже мягче. «Я знаю. Разочарование думать, что они нужны нам. Мы превосходим каждого из встреченных людей. И я ненавижу их так же сильно как и ты».

«Тогда зачем все это? Зачем прикидываться? Я ненавижу их. Ненавижу!», закричала она, намеренно достаточно громко, чтобы привлечь внимание горожан неподалеку от переулка.

Пандору это не волновало, и она отвернулась, глядя на ящик, что она рассеянно держала рядом с собой. «Мы сделали это. Мы позволили им освободиться. Мы должны исправить это. Другие считают, что нам нужен человек. Достаточно сильный, чтобы сделать то, что мы не можем сделать в одиночку»

«Другие? Зорайда? Лилит? Тогда почему они не разыскивают здесь, в Малифо? Мы заканчиваем каждый день разозлившись!» Она топнула и ее чулок слетел ниже по голени. Ее руки были сжаты в кулаки. Пандора улыбнулась, вспомнив, что несмотря на ее новую физическую зрелость, та была еще всецело юной девочкой.

Ни одна из них не заметила, но Лилит наблюдала за ними сверху, спрятавшись среди толстых каменных труб стоявшего рядом здания. Она оставалась абсолютно неподвижна, не издавая ни звука, чтобы не выдать своего присутствия. Она ждала пока Пандора получит контроль над девушкой, утвердит свой авторитет, чтобы Кэнди поняла, что ее рост таит в себе больший потенциал, чем она считала. Вместо этого Пандора заключила Кэнди в объятия. Она говорила тихо, но Лилит все отчетливо слышала. Пандора сказала, «Мы выполним свою часть. Покуда мы не сможем идти своим путем». Кэнди обняла ее в ответ. «Ты то, что ты есть, Горесть потерянной невинности. Конечно, ты должна делать то, что должна. Это простое создание,» она указала на труп Брайана Таттла, «определенно не было достаточно сильно для наших целей. Просто следуй плану, пока мы не сможем освободиться для того, что мы обе действительно должны делать. И не привлекай к нам слишком много внимания».

Лилит, в своем убежище, сжала зубы. Кэнди, видимо, была не единственной проблемой.