**Twisting Fates – Bearing Burden / Тяжелая ноша**

**12 Октября**

«Вы разобрались, как их привели в движение?» спросил Никодим, склонившись над порождением на столе.

«Не имею понятия» признал Доктор МакМурнинг, руки в перчатках заведены за спину. Они тревожно шевелились. Никодим проткнул плоть покойника, сделав квадратный надрез в мускулах, оставив один край соединенным с телом. Другой был пришпилен к деревянной плите за два угла кожи. Она была тонкой и сухой как бумага. Никодим ощупал жесткую плоть указательным пальцем. МакМурнинг не одобрил. Коронер проследил трубку, выступающую из запястья, что следовала в предплечье, чтобы выйти в подмышке и в открытую грудную полость. Трубка соединялась с металлическим баком приблизительно четырех дюймов в диаметре и помимо него в груди размещались многочисленные циферблаты, датчики и ручки регулировки для прилегающего аппарата. При удаленных частях груди и внутренних органов, изначальный реаниматор, определенно одаренный в воскрешении и трансплантации, мог продолжать модифицировать внешний вид и функции.

«Как наш неизвестный друг реанимировал труп настолько старый, настолько отдаленный от своего духа и позабытый в пучине времени?» Спросил он мягко, больше у себя, чем у МакМурнинга. Тем не менее, МакМурнинг ответил.

«Именно поэтому я пригласил вас сюда. Примененная трансплантация бессмысленна. И если подумать, излишня. Половина устройств внутри даже не соединены».

Никодим смотрел недоверчиво.

«Эта камера», сказал он, указывая на цилиндр внутри, «это некротический насос, не так ли?»

МакМурнинг оскалился широкой и зубастой улыбкой. Никодим, напротив, нахмурился.

«Да. Они продолжают думать, что это паровой котел».

Никодим открыл маленький люк сверху ржавого цилиндра, и черствый, кислый запах некротического остатка окатил его. Конечно, он давно высох, но запах остался навечно.

«Пар? С чего им думать так?»

«Узколобость конечно. Они сосредоточились на одной идее и не могут принять любую другую».

«Тогда что вы скажете о насосе и некротическом подключении, если они *излишни*?»

«Моя теория в том, что этот труп поднимали несколько раз».

Никодим поднял взгляд от изучаемых отсоединенных устройств внутри останков.

«Не могу сказать, что было раньше, реанимация более привычным Воскрешателям способом, вроде вашего, или вживленная механика двигавшая им».

«И сейчас они снова пробудились. Событием?» усомнился он.

«Вероятно. Но многие модификации трупа были выполнены через много лет с момента изначальной смерти. Хотя мертвая плоть, конечно, не рубцуется, рваные раны в ней разлагаются иначе, чем окружающие ткани. Некоторые из внутренних компонентов добавлены к изначальной конструкции, а старые отключены, но оставлены на месте. Более занимательно не то, как он был реанимирован..»

«Напротив», вмешался Никодим. «Подъем одного и того же трупа раз за разом, несмотря на повреждения плоти, – возможно это как раз недостающая часть нашей задачи».

«Да, да. Мы конечно изучим этот момент. Но послушайте. Этот труп древний».

«Нерожденные. Какой-нибудь древний практик опередивший время».

«Большая часть технологий слишком современная. И труп не совсем Нерожденный»

«Тогда люди. Из первого изучения Разлома век назад». МакМурнинг улыбнулся столь широко, что стал похож на резной тыквенный фонарь. Он хрустнул костяшками и выглядел переполненным радостью.

«Это и не человек. Он намного старее, чем первый Разлом. Анатомия схожа с обоими гуманоидными видами. Будто он потомок обоих. На много поколений отдаленный от своих предков».

Никодим нахмурился сильнее.

«Мы знаем, что небольшие разломы постоянно возникают тут и там. Должно быть, они привели несколько людей и ставили эксперименты?» предложил Никодим. Даже он не верил в это. Оживленное лицо МакМурнинга передало отвращение к этой теории.

«Не те Нерожденные, что мы знаем. Скрещиваться с людьми? Это из разряда вещей, что пришли бы на ум только людям».

Его ухмылка вернулась к неудовольствию Никодима.

«Вещей, что я бы сделал».

Он принялся сжимать руки, взволнованный перспективами. Его разум уже был занят обдумыванием сложностей попытки, приятных препятствий и удовольствия от их преодоления. Он уносился все дальше и дальше от Никодима в собственное царство науки и искажения законов природы. Его размышления прервала луковицеобразная голова ассистента Себастьяна, появившаяся из-за тяжелой деревянной двери анатомической лаборатории.

«Пардон и ‘стите меня ‘эр» сказал он, толстый язык ворочался во рту и мясистая челюсть колыхалась.

«Но там ‘нспект или два ‘ждающие чтобы задать несколько вопросов ‘ам ‘эр»

Один из глаз Себастьяна указал на потолок над двумя Воскрешателями, в то время как оставшийся смотрел где-то между МакМурнингом и Никодимом.

«И возможно это смело Доктор», и его голос упал до шепота, «но я в‘рю они привели с собой Маршала Смерти». Себастьян звучал по-идиотски, простачком из обедневших улиц старого Лондона. Никодим знал, что он был далек от этого. Это была игра, скрывающая человека, что знал и понимал гораздо больше, чем любой мог предположить. МакМурнинг похоже не заметил Себастьяна или не осознал его заявление. Так что Никодим сказал, «Задержите их, Мистер Себастьян. Проведите экскурсию по смотровой комнате доброго Доктора. Это должно озадачить их».

Мужчины улыбнулись друг другу. Себастьян потому, что это работало на его иллюзию простоты. Никодим, поскольку это поддерживало иллюзию его благородной вежливости. Оба знали, что инспекторы Гильдии не найдут в морге ничего подозрительного. Не то чтобы МакМурнинг был предусмотрительным. Наоборот он был задумчив и рассеянно забыл, что находится в помещении Гильдии. Себастьян же спрятал все за хозяина.

«Конечно, ‘эр я в‘рю что должно». Он вразвалку ушел, чтобы водить инквизиторов Гильдии кругами.

«Доктор», сказал Никодим, голосом более властным, чем можно было представить по его худощавому телосложению. Глаза МакМурнинга уставились на него.

«Инспекторы Гильдии? Маршалы Смерти?»

«Да, и это их третий визит, чувствую, вечер будет неприятным».

Никодим вздохнул, но удержался от закатывания глаз.

«Что вы сделали, чтобы привлечь их внимание?»

«На самом деле, запрошенную вами работу. Пытаюсь сделать лучшего воина. И я украл страницу из вашей книги. По аналогии с вашими суматошно машущими мечами Японскими Монстрами, я работал с погибшими гвардейцами Гильдии. Вот почему инспекторы здесь. Несколько Гильдийских покойников похоже пропало», сказал он насмешливо.

«Вы преуспели? Они могут стрелять?»

«Могут, но оно того не стоит. Я все еще копаюсь в их мозгах, пытаясь найти часть, отвечающую за тренировки и заставить их вспомнить. Пока, если дать им типичное оружие, с которым они учились обращаться при жизни, они пытаются стрелять из меча и рубить пистолетом. Даже если переложить оружие в другую руку».

Он снова задумался, позабыв про ожидающих инспекторов. Он думал о мозге и его расположении, прикидывая как можно скорректировать последние попытки. Не испытывая необходимости ни закончить обсуждение, ни избежать инспекторов Гильдии. Никодим не придавал значения присутствию Гильдийских офицеров в здании, когда говорил, «Мы не можем больше ждать. Что насчет ученого затворника, о котором вы говорили? Может он взглянуть на эту проблему? Выявить что-то, что вы просмотрели? За долгое время ни один из нас не продвинулся сколь-нибудь существенно».

МакМурнинг моргнул. Его явно оскорбляло предположение, что он не может решить эту проблему.

«Он больше не учитель. Уж точно не мой профессор».

«Нет. Вы говорили, он прибыл в Малифо скрываясь от закона осудившего его эксперименты над умершими. Он все еще здесь проводит те эксперименты?»

«Не имею ни малейшего представления. Прошло больше года с нашего последнего разговора. Слышал, он не был в городе примерно столько же. Возможно, он погиб в дебрях, сунув нос в гнездо Нефилима».

МакМурнинг ненавидел признавать, что кто-то лучший ученый, чем он, но его бывший учитель был первопроходцем и вывел полностью новый взгляд на функционирование анатомических форм. Фактически он непреднамеренно изобрел искусство Воскрешателей, хоть это и не было самоцелью. Он бы сказал, что хотел улучшить созданное природой. Но этого было достаточно, чтобы выдворить его из Университета Ингольштадта (где МакМурнинг вдохновенно учился под его началом), его исследований на Оркнейских островах и в итоге из его лаборатории в Северной Африке, где по слухам он совершал ужасающие эксперименты невыносимые для цивилизованного человека. Фактически, его эксперименты объявили «преступлениями против человечества», хотя МакМурнинг считал их как минимум революционными и вдохновляющими. Доктор МакМурнинг, на самом деле, следовал работам своего старого профессора столь упрямо, что доклад из Скотланд Ярда, пусть расплывчатый и непредставительный в фактах, настолько вдохновил его, что он тоже покинул Старый Свет чтобы найти пристанище в Малифо. Теперь, как и профессор давший рождение науке долголетия и борьбы со смертью, он стоял перед дверью, в которую стучится закон. Ограниченные умы простых людей хотели судить то, что были не в состоянии постичь.

«Доктор!», рявкнул Никодим, вырывая МакМурнинга из забытия. Те времена давно прошли и старого одинокого профессора, несомненно, поглотили дебри Малифо.

«Сохраняйте концентрацию», сказал Никодим, явно раздраженный. МакМурнинг понял. Он не привык к живым. Они были просто препятствием. Иронично, учитывая, что его собственное исследование было направлено на извлечение вечной жизни из праха смерти, на возвращение того, что должно быть отнято у всех живых существ. Мысль напомнила ему о ключевой части нерешаемой головоломки.

«Как ваша новая протеже? Как ее имя?»

«Кираи».

«Хм. Неважно. Вам удалось поместить духа в одну из пустых оболочек?»

«Нет», Никодим безмолвно ругался, раздраженный препятствиями на пути к воплощению планов, которые должны были обеспечить им свободу от бдительного наблюдения Гильдии и любых других сил намеренных помешать исполнению их судьбы.

«Продолжайте работать над Гильдийскими покойниками. Нам нужно что-то способное достойно противостоять тем, кто преследует нас. Дайте мне это и получите место для исследований без ограничений. Теперь, что с проблемой инспекторов?» МакМурнинг помахал рукой, будто отгонял муху.

«Я убью их. Одену как пропавших покойников. Двух птиц одним камнем, что-то в этом духе».

Никодим не смог сдержаться и на этот раз закатил глаза.

«Останется бумажный след. Больше вопросов о том, почему пропали эти представители Гильдии».

«Тьфу! Да, вы правы. Они сущая помеха».

«Вы, несомненно, используете их для следующей волны экспериментов. Вы не остановитесь, пока Леди Джастис лично не придет задавать вопросы?» МакМурнинг выглядел удивленным, пытаясь понять, серьезен Никодим или шутит. Потом он вспомнил, с кем общается.

«Джастис? Так вы не слышали?»

«О чем?»

«Леди в лазарете через улицу». Никодим чуть не пошатнулся. С широко раскрытыми глазами он спросил, «Здесь? Она ранена?». МакМурнинг закатил глаза пародируя Никодима.

«Я бы сказал, она только пришла в сознание после того как ваша Обсерватория обрушилась на нее. Вы почти ее убили».

«Правда? Это было месяцы назад. Она все еще в коме? Я полагал она скрылась невредимой. Я думал она несокрушима. И я почти убил ее».

«Почти. Не слишком гордитесь собой. Вы взорвали ее и все ваше здание обрушилось на нее, а она Все еще дышит. Но да, она страдает. Одна сторона ее тела раздавлена и ей тяжело даже дышать».

«Какая сторона?»

«Это имеет значение?»

«Она взмахивает мечом справа». МакМурнинг кивнул.

«Это раздавленная сторона».

Никодим кивнул, в конце концов, довольный разговором с МакМурнингом.

«Что ж, я пойду, через заднюю дверь, конечно. У вас посетители, не хочу заставлять их ждать еще дольше».

На самом деле, он услышал стук их ботинок за дверью палаты и голос Себастьяна, разносящийся по залу, гарантирующий, что МакМурнинг не будет, застигнут врасплох. Никодим коснулся поля своей шляпы и скользнул в узкую потайную дверь, спрятанную за шкафом с книгами, пробирками и другим лабораторным оборудованием. Как только он закрыл проход, открылась основная дверь палаты, а МакМурнинг невозмутимо стоял рядом с частично препарированными останками порождения, принесенного в его лабораторию из открывшегося в Байю пролома. Двое инспекторов раздраженно протиснулись мимо ассистента, но он лишь улыбался и кивал каждому. Маршал Смерти, с низко надвинутой на брови широкополой шляпой, прислонился к косяку с противоположной стороны двери, слишком близко к Себастьяну. Ассистент не выглядел обеспокоенным и рассеянно улыбался офицеру, радостно кивая и шумно облизывая губы. Маршал Смерти повернулся, чтобы рассмотреть его, верхняя часть лица была скрыта в тени. Нижняя же часть попала на свет, когда он медленно кивнул в ответ Себастьяну, она была странно холодной и серой, с узкими полосками плоти, протянувшимися от щеки к челюсти и открытыми мышцами под ними, как если бы часть кожи сгнила. Поначалу, ассистент подумал о проказе, но потом осознал, что этот Маршал Смерти был не новичком в рядах гвардейцев, а закаленным ветераном, контактировавшим со слишком большим количеством некротической жидкости, наполненной едкими химикатами и магией, что позволяла Воскрешателям не просто заставить труп бездумно шаркать, но и сохранить остатки эмоций, чего желал Никодим. Появление Маршала Смерти само по себе было достаточным предостережением, но этот, похоже, был одним из их верхушки. Возможно, его повысили до командующего, пока Джастис и Судья восстанавливаются.

«Доктор МакМурнинг», начал один инспектор. «Наводки, что вы нам дали, боюсь, обернулись пустышками».

МакМурнинг бесстрастно стоял рядом с трупом на каталке, глядя на него.

«Вопросы, похоже, привели нас назад к вам. О, да, вы услужливо вывели нас на новых подозреваемых, но они склонны водить нас от одной мертвой зацепки к другой».

МакМурнинг поднял брови и склонил голову набок.

В уголках его губ начал формироваться злорадный оскал.

«Мертвой, вы сказали? Мертвой. Нахожу это интересным»

Он потянулся и поднял скальпель, лежавший рядом с головой трупа. Буднично, без спешки, он шагнул к инспектору. Видимо из-за спокойствия походки ни один из мужчин не отреагировал. Он не выказывал признаков страха либо агрессии. Он просто держал свой рабочий инструмент, и даже Маршал Смерти, смотревший прямо на МакМурнинга и тренированный подавлять любую опасность, прежде чем она выйдет из-под контроля, не отреагировал, все еще прислоняясь к косяку напротив Себастьяна. Как только МакМурнинг достиг инспектора, его рука рванулась с места, до шеи инспектора, длинное узкое лезвие легко рассекло шею так глубоко, что скользнуло по позвоночнику. Струя крови хлынула из разорванной яремной вены, а движение лезвия вверх и влево направило шлейф крови в лицо второго инспектора, заставив его подскочить с криком. При виде крови, МакМурнинг рванулся, быстро опуская руку. Скальпель пролетел сквозь комнату, ударив Маршала Смерти в плечо, когда тот тоже пришел в движение. Он начал вытягивать пистолет из кобуры, но скальпель МакМурнинга задел достаточно нервов, чтобы вся рука безвольно повисла сбоку. Он не был трусом, но не был и дураком и, имея за спиной опыт своего ведомства, точно знал, с чем столкнулся в этой анатомической лаборатории. Он рванул назад, чтобы бежать и собрать подкрепление необходимое для приведения этого злодея к должному правосудию, но пока он двигался к выходу, Себастьян приблизился, схватил скальпель, торчащий из плеча офицера, и потянул его будто за поводок. Маршал взвыл от неожиданной боли, когда узкое лезвие вонзилось глубже в его плоть. Он поднял другую руку, чтобы ударить мясистого человека, но намного быстрее, чем он мог представить, Себастьян выдернул скальпель из его плеча и аккуратно перерезал горло офицера. Подобно инспектору, голова запрокинулась назад от разреза и он упал замертво, уронив шляпу к ногам Себастьяна, все еще улыбавшегося будто ничего не произошло. Второй инспектор трясся между двумя трупами, покрытый кровью, темная лужа собиралась у его ног. Он выхватил пистолет, но был слишком шокирован, чтобы вспомнить об этом и недвижно сидел с широко раскрытыми глазами и трясущейся нижней губой. МакМурнинг переступил через тело у его ног, хлюпая ботинками по липкой крови. Он положил открытую ладонь на лицо мужчины, и охватил пальцами его голову. Он прижал мужчину к стене. Инспектор бессвязно бормотал, и слезы наполнили глаза. Не совсем образец вершины мужественности, которую Гильдия любила выделять в своих правоохранительных органах. Ухмылка МакМурнинга была широкой, а взгляд зловещим, когда он обратился к мужчине перед собой, теперь бессильному и молящему о пощаде, знающему, что скоро будет мертв.

«Дай-ка подумать», сказал МакМурнинг. «Пропавшие трупы, из-за которых вся эта суета… вы помните их, инспектор?»

«Д-да», пролепетал он.

«Один был убит, мечом в яремную вену. Совсем как ваш друг вон там. Это я помню. Но другой стражник – напомните, как он умер?»

Мужчина отвел глаза в смущении и растущей панике.

«Д-дубинкой. По г-голове. П-пожалуйста не делайте этого. Я – Мы можем договориться».

«Да. Это верно». Он не отрывал взгляда от инспектора, но протянул руку открытой ладонью назад к Себастьяну. Себастьян уже приближался к нему с большим деревянным молотком. Это казалось невозможным, но улыбка МакМурнинга расширилась, теперь яркая и зубастая, когда он взял у ассистента молоток. Улыбка охватила все его лицо. «Дубинкой по голове».

Он хмыкнул, и молоток тяжело опустился на голову инспектора.