Кореневский Ян

()

**Огонек**

Над полем летал коршун. Он взмахивал крыльями, пытаясь высмотреть добычу, прячущуюся в высокой траве. Спустя минуту, птица заметила фигуру, вышедшего из леса человека. Тот шел быстро и уверенно, подминая под себя растущие из земли сорняки. Коршун спикировал вниз, хищно клацнул клювом, а потом с сожалением опять принялся набирать высоту – дичь оказалась слишком большой.

Незнакомец поднял глаза, посмотрел на кружащее над ним черное пятно в небе, а потом, как ничего не бывало, пошел дальше. Земля была мягкой и неприятной, а подошвы сапог утопали в грязи, затрудняя путь.

Не оглядываясь на серо-зеленую стену из деревьев, чужак прошел поле и оказался у небольшого чистого озера. Оно имело неровную овальную форму, а по берегу все обросло камышами. В него впадала небольшая река, которая текла со стороны виднеющихся вдалеке зеленых холмов. Человек подошел к берегу и медленно втянул носом витавший вокруг запах. Пахло хвоей, полевыми цветами и тухлыми яйцами.

Недовольно нахмурив лоб, чужак обошел озеро и вышел на охотничью тропу. Недалеко, вдоль реки, по его расчетам, должно было находиться эльфийское поселение.

Это были земли Малетта, прозванные так в честь великого вождя эльфов, в Эпоху Свершений. Он стал первым в истории, кто смог объединить разрозненные племена эльфов, объединить их в одну общую страну и, поженившись на людской женщине, изменить свое имя на человеческое. Так остроухие, как обидно прозвали их в империи, стали сильным государством с единой столицей. Разумеется, многие эльфы не смогли принять своего вождя и его жажду смешения крови, но предпочли не поднимать восстаний. Союз эльфа и дочки короля людей принес странам мир, а в то время это было бесценно. А уже потом, когда Малетт состарился, и страна могла существовать и без него, его убили. Как именно это произошло, чужаку было неизвестно. Но все это произошло задолго до того, как появилась Аранская империя. Эльфы отказались в нее входить, захотели остаться независимыми, и тогда между жителями озерного края и имперцами произошла война. Много крови утекло в то время. В исторических источниках говорили о том, что многие реки и озера окрасились в красный цвет, из-за количества убитых. А закончилась война Золотым перемирием. Эльфийский вождь принял власть империи над своим народом и согласился на постройку храмов Творца в своих городах, а император, в свою очередь, оставил остроухих на своих насиженных местах. Все остальное время, люди и эльфы были частью одной великой страны, сражались рука об руку против общего сильного врага на востоке – Дартаниона.

Впереди послышались детский голос, который выкрикивал какие-то непонятные для чужака фразы и задорно смеялся. Еще через мгновение, навстречу незнакомцу выбежала маленькая эльфийская девочка, видно, убегая от своих друзей. Она улыбалась, но как только увидела человека, сразу стала серьезной и остановилась. Смотря на него большими янтарными глазами, она отступила на пару шагов назад.

Перед ней стоял взрослый хмурый мужчина, в одежде которого без особых усилий можно было опознать инквизитора. У него были обычные кожаные сапоги, широкие серые штаны и темная мантия. На груди весело поблескивал значок в виде большой жабы – символа ордена Псов Господних. Сам по себе человек был худощавым, с запавшими щеками, тонким носом, высоким лбом и полноватыми губами. У него были короткие седые волосы и множество морщин на лице, хотя пожилым мужчиной он не был.

- Тебе нечего бояться, милая, – незнакомец благосклонно склонил голову. – Я тебя не трону. Деревня далеко?

Девочку не обмануло вдруг подобревшее лицо инквизитора. Голос, хоть мужчина и старался его изменить, у него был неприятный. Всем детям в деревне рассказывали, как порой могут быть опасны люди с «жабой». Их уважали, но боялись.

Следом за девочкой показался еще один эльфийский ребенок: мальчик. Он тоже остановился, увидев человека. Потом быстро подскочил к девочке и взял ее за руку.

- Валь-ва! – воскликнул эльф, - мать тебя накажет! Никто не разрешал покидать деревню!

Потом мальчишка повернулся к инквизитору. Дернул девочку за рукав, и та развернулась и убежала в обратном направлении.

- Меня зовут Шиль-на, из клана Желтой Розы, - эльф неуклюже поклонился перед незнакомцем.

Мальчик был на пару лет старше эльфийки и сразу понял, что нужно сказать, как того требует этикет. Инквизитор в ответ поклонился ему:

- Меня зовут Зивил, из города Керринг. Мне будет приятно, если ты согласишься проводить меня до деревни. Что скажешь?

Мальчик только кивнул. Молча они двинулись по тропе. Вскоре Зивил учуял запах дыма, а потом услышал шум голосов.

- Ты хорошо говоришь на всеобщем языке, Шиль-на, – инквизитор посмотрел на эльфа. – Почти без акцента.

- Благодарю. Нас хорошо учили.

Зивил заметил, что мальчик смотрит на него неодобрительно. Это заставило мужчину усмехнуться. В народе его орден не жаловали, и он прекрасно понимал почему. Народ считал, что у Церкви оказалось слишком много власти с момента прихода на трон последнего императора. Пока Его Высочество Кохельберг ван Дайден был всего лишь герцогом и третьим человеком в очереди на трон, страной руководили маги. Только Башня решала, какими путями стоит развиваться стране, давая ценные советы главе государства. А Церковь, вежливо улыбаясь, стояла за колдунами, ожидая своего шанса. И дождалась: император умер, а второй претендент на трон, неожиданно погиб вовремя прогулки по лесу, наткнувшись сердцем на стрелу. Трон занял нынешний владыка империи и большой друг Папы Аранского. Церковь бесцеремонно отодвинула магов на задний план и взяла вожжи правления в свои руки. В народе сразу же поднялось недовольство, пошли слухи, что второго претендента на трон убили по наказу самого Папы, но восставших быстро и кроваво подавили, объявив еретиками. Многих отправили на костер, на площадях самых больших имперских городов, и недовольство мигом прекратилось. А финалом всего действа, для пущей убедительности, прямо в столице было проведено аутодафе, где сожгли три сотни грешников. После этого, теперь маги отошли в сторону, пропуская церковников вперед. В империи были вынуждены считаться и мириться со служителями Творца, но это не означало, что ненависть народа пропала.

Инквизитора уже встречали. Видно девочка-эльфийка, что прибежала в деревню первой, уже успела рассказать о страшном человеке. Перед входом в обитель клана, стояло семеро вооруженных ш'канами эльфов в броне. Почти все были молодыми и выглядели недовольными появлению незваного гостя. В уме Зивил успел пожалеть, что среди эльфов не оказалось кого-то постарше. По его опыту, молодые эльфы бывали изрядно горячи и резки на глупые поступки. А конфликт – то, чего церковнику хотелось меньше всего.

Перед тем, как что-то сказать, один из эльфов махнул рукой мальчишке, что пришел с инквизитором, и ребенок бегом направился в деревню, не мешая старшим говорить.

- Рад видеть верного сына Творца и непоколебимого слугу Папы у нас в деревне, - один из эльфов вышел вперед и поклонился. – Я – Кель-на, из клана Желтой Розы, сын Вилиль-на, смотрителя за селением.

- Рад приветствовать тебя, Кель-на, - вежливо сказал инквизитор, попутно пробуждая магию, на случай непредвиденной ситуации. – Мое имя Зивил.

- Что привело вас в наше скромное поселение?

- Моя работа, - ответил церковник.

- У нас нет исчадий ада, - недружелюбно сказал уже другой эльф, держа свою руку на рукояти меча.

- Тише, Заль-на, - первый эльф предостерегающе посмотрел на своего соплеменника. – Какая именно работа, любезный?

Последний вопрос был адресован инквизитору.

- Борьба с ересью, почтенный Кель-на.

Наступило неприятное молчание. Было видно, что по малейшему приказу своего командира, эльфы готовы были кинуться на инквизитора и разорвать его в клочья, но Кель-на не спешил. Он хорошо понимал, чем может закончиться бой с Псом Господним. Ему приходилось слышать о могущественной силе, что была у людей святого официума. А против магии Творца семерым эльфам было не выстоять.

- Мы древний народ, - наконец сказал Кель-на. – И давным-давно стали частью империи. Каждый из нас дал обещание, не нарушать законов. Среди нас нет тех, кого ты ищешь.

- Это решать мне, - сухо ответил Зивил. – Но скажу лишь то, что среди любых народов есть те, кто присягнул на службу к Разрушителю. Так было всегда. Люди, эльфы, гоблины, лейвы… Везде встречаются неразумные глупцы. Так что не делай поспешных выводов, воин. Лучше отведи меня к своему отцу, Валиль-на, и я решу все вопросы с ним.

После этих слов кареглазый эльф ядовито скривил тонкие губы. В его глазах инквизитор прочитал недовольство.

- Великий и мудрый Вилиль-на был убит два года назад. Теперь я главный в деревне. Если тебе есть что сказать, то говори мне.

Зивил на пару мгновений закрыл глаза, чтобы эльфы не заметили магический свет, что вспыхнул на долю секунды на его зрачках. По телу тут же пробежала неприятная колкость невидимых игл.

Теперь инквизитор учуял смерть, о который сказал эльф. Холод витал над всей деревней, исходил из самих эльфов, наполняя страхом все живое. Но позабавило человека не это…

- Не только твой отец умер. Верно? – Зивил открыл глаза и посмотрел на эльфа. – Были еще смерти.

Один из эльфов, стоящих позади Кель-на, ели заметно вздрогнул. Это не укрылось от внимательного взгляда инквизитора. Он понял, что сделал правильный вывод.

- Не только, - с вызовом в голосе согласился Кель-на. – Убийца моего отца не прятался. Он пришел к нам сам и во всем признался. Разумеется, смерть смотрителя мы ему не простили.

- Как вы его казнили?

- Мы пытались расспросить его обо всем, но он лишь смеялся. Мы отрубили ему голову, а тело отнесли к холмам и закопали, рядом с нашей гробницей. Он не заслужил лежать внутри.

- Но это не все, - покачал головой церковник. – От вас смердит холодом. Кто еще отправился в иной мир?

Здесь Кель-на ненавистно скрипнул зубами. Его глаза метались в разные стороны, а бледное лицо покраснело. Остальные воины тоже выглядели напряженными.

- Не здесь, - эльф встретился с инквизитором глазами. – Я пущу тебя в деревню и все расскажу. Знаю, что теперь ты не уйдешь. Такие как ты охотятся за смертью. Вы не маги. Но давай условимся, я отвечу на твои вопросы, и ты уйдешь. Нам ни к чему инквизитор в деревне.

Больше ничего не говоря, он развернулся, и пошагал к домам. Его соплеменники расступились в стороны, пропуская инквизитора вперед. Он еще раз перепроверил надежность магических плетений, на случай неожиданного нападения, а затем смело двинулся вперед. Эльфы двинулись следом за ним.

Деревня, несмотря на свою немалую площадь и множество домов, выглядела убого. Совсем не так, как полагалось эльфам. Деревянный забор, что окружал селение, обветшал, в некоторых местах оброс мхом; на песчаной дороге валялось много разного мусора и камней; каменные дома казались жутко старыми. Серые глаза церковника скользнули по развалившейся смотровой башне, которая, судя по всему, сгорела. Черные угольные обломки валялись на земле как попало.

Зивил шел сразу за Кель-на. За спинами слышались грузные шаги шестерых эльфов, не спускающих с человека глаз. Эльфы пустили его в поселение, но не рискнули оставлять без присмотра. Пока инквизитор был удовлетворен этим, но количество вопросов в его голове возрастало с геометрической прогрессией. Он хотел поскорее узнать интересующие его ответы, и надеялся, что они устроят его. В противном случае, он рассердится…

Поглазеть на неожиданного гостя собралось удивительно много народу. Многие эльфы покидали свои дома и рассматривали инквизитора как диковинку. Потом замечали его значок «жабы» и нехорошо провожали его глазами. В деревне витало удивительное спокойствие. Крики и разговоры смолкли. Все жители ожидали того, что случится дальше. И все равно инквизитор нутром чувствовал окружающее его волнение. Вокруг ощущалось неодобрение, смешанное со страхом.

Сама деревня, не учитывая ее древности, выглядела целой и неприкасаемой. Дома были целыми, приятно пахло дымом, что поднимался из каменных труб изб, а ягодные кустарники давали естественный аромат. Однако, первым, на что хотел обратить свое внимание инквизитор, был огонь. Каждому было хорошо известно, что все демоническое горело синим. Но пока у Зивила не было возможности проверить это. Нигде на улицах ничего не горело, а создавать волшебный огонь человек пока не решался. Он не знал, как на внезапное пламя отреагирует население, и не спешил касаться своего Дара. Пока церковнику просто не хотелось спровоцировать какую-либо агрессию.

- Откуда вы так хорошо знаете человеческий язык? – спросил Зивил Кель-на, когда они подходили к центру деревни.

- Раньше у нас был вельнесаль, - ответил эльф, не оборачиваясь. – Это на вашем языке… Переводчик? Нет, знающий речь. Здесь была школа. Мы все обучались у него. Он учил языкам, математике и письму. Да и к тому же, ваш язык не такой уж и сложный. Наша речь куда запутаннее вашей.

- А почему, был? Он куда-то пропал?

- Нет. Он уехал год назад. В город. Там требовались его услуги больше, чем здесь. Теперь школы нет. Мы обучаем детей сами.

- Я не вижу у вас церкви, - вновь подал голос Зивил. – Она обязана быть в каждом селении. Таков был указ императора.

- Глупости, – Кель-на косо глянул на инквизитора. – Они построены в наших городах. В самых больших деревнях. Но не везде. На это нет средств. Сейчас все обеспокоены возможной войной с гномами, так что все силы уходят туда. Если заметил, многие дома выглядят пустующими. Там жили воины. Часть эльфов покинула деревню и отправилась на соединение с армией. По слухам, наш маленвуль готовится отправить все боевые силы на восток.

- Кто такой маленвуль?

- Ярл, на вашем языке. Главный.

- Но как вы, в таком случае, хороните умерших? – спросил церковник. – Все мертвецы должны покоиться в освященной земле.

- К нам давно приезжал ваш человек. Он осветил нашу гробницу. У нас все в порядке. Все по законам империи.

Больше Зивил ничего не спрашивал. Остальные ответы требовали уединенного общения с эльфом, так что инквизитор решил не торопить событий и дождаться удобного положения.