Пролог.

- Мистер О’Салливан… Рей… Извини, но мы приняли решение тебя уволить. Сейчас у фирмы достаточно тяжелые времена и мы вынуждены проводить сокращения. Но мы уверены, что специалисту такого уровня не придется долго сидеть без работы.

«Мы?! Ах, ты говнюк! Ты пытаешься спихнуть на фирму ответственность, прикрывая свою жопу!»

- Конечно, если бы у меня была возможность тебя сохранить, я бы ей непременно воспользовался.

- Угу, я все понял…

- Нам, так же было бы не плохо, если бы ты сам написал заявление. Знаешь, если ты это сделаешь, я договорюсь, чтобы тебе выписали хороший «парашют».

«Спорим, эти деньги уже лежат в твоем кармане?»

- Хорошо…

Его начальник заулыбался.

- Ну, вот и славно – затараторил он. – Тогда подпиши вот тут. … И вот тут еще… Зайдешь в конце дня, к тому времени я подготовлю деньги. Пока можешь собирать вещи – он снова картинно опечалился – Как же жаль, что приходится расставаться…

Рей закрыл дверь и побрел к своему рабочему месту. А, впрочем, теперь уже не к своему… Да, он слышал о том, что сокращения возможны, но их сердечно убеждали, что их отдела это не коснется. Теперь видимо и их подчистят, а он оказался первой ласточкой.

Рей стоял на крыльце офисного здания, где и располагалась его, теперь уже бывшая, работа. Днем прошел дождь, и местами по тротуару и на проезжей части виднелись лужи. Прохладный ветер и пасмурное небо добавляли уличным пейзажам серых красок.

Он шел в сторону дома и размышлял, что теперь делать. Искать работу нужно было сразу, но настроение было паршивым. После недолгого мозгового штурма Рей решил, что провести один вечер в баре не станет преступлением. Ему выдали три зарплаты, так что деньги не были сейчас проблемой.

\*\*\*

Реймонд стоял, упершись головой в дверь его съёмной квартиры. Пьяный и грязный, он пытался попасть в замочную скважину, но отработанное годами действие, сейчас ему никак не давалось. Он оторвал голову от двери и попытался присесть на корточки, но не удержался и завалился на спину в неестественной позе.

«Видимо, я только что изобрел новую позу в йоге» - подумал он.

Перевернувшись на живот, он наконец-то встал на колени; усидеть на корточках не получалось. Он взял ключ двумя руками, прицелился, будто стреляет из винтовки, и поддался вперед всем телом. Попасть удалось с пятого раза.

«Легче легкого!»

Повернув ключ в замке, он попытался встать, но, промахнувшись по ручке двери, ладонью обломил головку ключа. Круглый металлический кружок со звоном упал на плитку и в тишине подъезда звук казался оглушающим. Вторым звуком стала отборная ругань Реймонда. Он закрыл рот рукой и оглянулся: на одной площадке с ним проживало еще три семьи, и он не хотел разбудить их своими криками. Время было крепко за полночь, завтра будний день, так что, скорее всего они спят. Рей не хотел, чтобы бы жильцы рассказали владельцу дома о его пьяной выходке. Кто знает, вдруг, процесс поиска работы затянется и тогда ему придется просить об отсрочке платежа; репутация пьяницы этому точно не поможет.

«Верно говорят, если что-то не идет, то не идет все и сразу – он поднялся и вихляющей походкой зашел в квартиру. – Сначала увольнение, теперь ключ. Еще и этот идиот, за рулем грузовика. Ну, ты же видишь, что дождь только прошел, зачем так лететь-то?! Да и еще перед самым пешеходным перекрестком! Идиот!»

Он осмотрел себя: вся его одежда была в грязи. Откровенно говоря, ему повезло, что он успел среагировать на грузовик и отпрыгнуть, пусть и приземлился в лужу. Рей снял с себя всю грязную одежду и просто бросил ее на пол ванной. По-хорошему, ему стоило бы принять душ, но он почему-то был уверен, что и в душе с ним произойдет, что-то из ряда вон выходящее. Рей упал на кровать, а его сил хватило лишь на то, чтобы обернуться пледом, словно слоенный рулет.

«Завтра. я об этом пожалею, но это будет завтра. Прости меня, завтрашний Я».

И он моментально уснул.

Глава 1.

Рей проснулся и потянулся. Он сел на краю кровати, потом поднялся и пошел по холодному полу к своему столу, стоящему у маленького окна. За окном была видна небольшая клумба, в которой копалась эльфийка.

«Юиль. Хорошая девчонка, с талантом. Ей бы быть не такой серьезной и начать отвлекаться от учебников, то выросла бы в хорошего заклинателя… Кофе бы…»

Запах свежесваренного кофе ударил ему в нос. Он протянул руку и взял свою любимую кружку с трафаретом рок-группы - подарок от коллег, полученный на годовщину. Рей погладил свою длинную, по грудь, бороду, и отпил. Горячий терпкий вкус начал приводить его в чувство.

Борода…

Кофе…

Эльфийка…

Борода…

Кофе…

Эльфийка…

Эльфийка?

КАКАЯ ЕЩЕ НА ХРЕН ЭЛЬФИЙКА?!

Реймонд выпучил глаза и его разум взорвался.

«Где, это я?!» Он начал оглядываться, совершенно не узнавая то место, где сейчас находился. Вся комната была метра три в ширину, метров пять в длину и метра два с половиной в высоту, и напоминала комнату из фентезийных сказок. Справа от окна стоял шкаф, стилистически напоминая ему старый скрипучий шкаф, стоявший у его бабушки. Она в нем хранила вещи и постельное белье. Левее окна стоял маленький столик, на котором находился кувшин и небольшой таз. Чуть выше столика висела полка, похожая по дизайну на шкаф. Между ними находилось небольшое зеркало. В левом углу, позади него, стояла массивная кровать; постель была не заправлена. В правом углу находилась тяжелая, на вид, дверь, которая была закрыта. Рядом на стене была вешалка; с которой свисала, какая-то одежда. Перед окном стоял крепкий на вид стол. Вся мебель будто бы была не изготовлена, а выращена из темно – коричневого дерева.

Рей тяжело дышал - он не понимал, что происходит.

«Какого черта я не дома?!». Кружка с кофе, в его руке, лишь усиливала бурю безумства, творящегося в его голове. Он медленно, как будто она была полной до краев, поставил ее на стол. Рей выглянул в окно и снова увидел там эльфийку.

«Так, так, так… Если это шутка, то она херовая… может я что-нибудь добавил во вчерашнюю выпивку? Нет, точно нет…»

Он снова огляделся: его взгляд упал на кувшин. Реймонд подошел к нему и понюхал воду.

«Вроде чистая».

Он отпил прямо из кувшина, потом налил чуть себе в руку и ополоснул лицо. Комната не исчезла. Реймонд поставил кувшин, попытался отойти от столика, но тут же замер. Край его зрения выловил то, что осознать удалось не сразу: в зеркале отражался не он. Рей медленно подошел к зеркалу и его глаза округлились. Из зеркала на него смотрел какой-то древний старик. На вид ему было сотня, а то и больше, лет. Карие глаза Рея приобрели серый цвет. Его голова была практически лысой, лишь небольшие клочки волос на висках, белели редким пушком. Сухое серое лицо украшала длинная борода. Глаза смотрели на него со смесью страха и безумия. На левой щеке, на уровне уголка губ, был небольшой, сантиметров пять, диагональный шрам. Реймонд отшатнулся и громко закричал:

- А-А-А-А-А!!!

Он стал с неистовством ощупывать свое лицо. Старик повторял все действия за ним. Он глянул на свои руки - это были руки старика: сухие, корявые. На правой руке было два кольца, а татуировки дракона на предплечье не было.

На грани слуха раздался тяжелый ритмичный звук: бом–бом–бом. Судя по интенсивности, это был звук шагов кого-то, кто приближался к двери. Рей испытал чувство облегчения, что возможно сейчас все разрешиться. Но тут же чувство беспокойства выползло из глубин его души: уж больно тяжелыми были шаги. У двери шаги прекратились и моментально за ними последовал звук стука в дверь. Рей вздрогнул: кто бы ни бил в дверь, сила в этих ударах была невероятная.

- Наставник! Что-то случилось? - голос принадлежал молодому мужчине.

- Э-э-э-м… - пролепетал Рей. Он огляделся: кроме него в комнате не было никого, к кому мог обратиться владелец грозного баритона.

Тяжелая массивная дверь резко распахнулась. И вошло ОНО. Нет, сразу становится ясно, что это мужчина, но его вид потрясал. Огромный, ростом больше двух и плечами почти два метра, мускулистый как медведь, парень, с заинтересованным лицом смотрел на Рея. Его тело бугрилось мышцами и Рей был уверен, что большая часть тяжелоатлетов и бодибилдеров, за такую мускулатуру, продадут душу дьяволу. По всему его телу, тут и там, были видны шрамы. Прямые, рваные, огромные, маленькие, новые и застарелые… Маленькая голова сидела на огромной шее. Легкая небритость, лишь дополняла грозный вид. Одежды на нем практически не было: набедренная повязка, сапоги, штаны и широкий ремень, пересекающий грудь наискось от правого плеча. Из-за его спины торчала какая-то не понятная палка. Более стереотипного варвара – берсерка, встречающихся в компьютерных играх, представить было невозможно.

- Все в порядке? – переспросил громила.

«Нет! Просто уйди отсюда! Не убивай меня! У меня ничего нет… Может если упасть в обморок он меня не убьет?!» - мозг Рея перебирал все возможные решение. Вместо ответа он лишь взвизгнул.

Во взгляде громилы появилась некая ясность, и он поднял руки, показывая Рею свои пустые ладони.

- Все отлично… Не надо беспокоится… Сейчас я позову Юиль, Вы примите лекарство и приступ пройдет.

«Какие же огромные лапищи, да они размером с лопату!!!»

Здоровяк чуть повернул голову к двери и рявкнул, не отрывая взгляд от него:

- ЮИИИИЛЬ!!!

После такого крика у Рея начали подкашиваться ноги; упасть в обморок вдруг стало не такой уж плохой идеей…

- Все в порядке, все отлично… - Громила медленно сделал маленький шажок к нему. Рею показалось, будто на него двинулся самосвал, и он отступил назад. Он уперся спиной в стену и понял, что бежать-то ему и не куда. Громила сделал еще шаг и «улыбнулся», но легче не стало: улыбка больше напоминала оскал. Рей пытался всем телом «врасти» в стену. Тут он краем глаза увидел еще одну фигуру, влетевшую в комнату.

Это была девушка, ростом чуть больше метра. Ее лицо было узким, нос чуть вздернутый, уши удлиненные и заостренные. Глаза миндалевидные, изумрудного цвета, чуть развернутые внутренними уголками вниз. Прическа каре, волосы платинового цвета с зеленоватым отливом, усиливающимся к кончикам. Ее фигура была очень худой, почти дистрофичной. Она была одета в изумрудно - зеленое платье, с узором более светлого оттенка зеленого, длиной до середины щиколотки, с двумя разрезами по бокам, доходящие до колена. Маленькие рукава прикрывали руки до середины плеч. На ногах были высокие сандалии. На руках было пара браслетов и кольцо из белого металла. Ее нельзя было назвать красивой, максимум, изящной.

Дыхание Рея начало восстанавливаться. Это происходило не потому, что он успокоился, а потому, что его мозг перегруженный тоннами новой информации просто отказался что-либо анализировать.

«Ну, эльфийка, ну, и что?» - но его равнодушие не выветрило страх. Она опустилась на пол и начала подходить к нему, отчего Рей шарахнулся в противоположенную сторону. Девушка приостановилась и стала медленно подходить справа. Внимание Рея сконцентрировалось на ней. Когда она подошла чуть ближе, то сказала:

- Все в порядке. Сейчас все пройдет. Давай!

«Что давать?» - эта мысль не успела испариться из его головы, как перед ним выросла гора. Громила, которого он упустил из виду, приблизился так быстро, что казалось будто бы он телепортировался. Громила сгреб Рея своими руками-деревьями в охапку и тот забился в его объятиях, как рыба на сковороде, но ничего не помогало: с таким же успехом он мог пытаться рукой остановить несущийся на него экспресс. Он попытался укусить руку, но не доставал до нее и, после бесплодных попыток, Рей заорал:

- Помогите!!! Спасите!!! Убивают!!!

Эльфийка достала из своей сумки висевшей на спине небольшую склянку. Она больше всего напоминала колбы из школьной лаборатории. В ней плескалась, синяя жидкость.

- Сейчас, один глоточек и все встанет на свои места…

Реймонд, только что истошно оравший, тут же захлопнул рот и плотно сжал губы.

- Подержи ему голову.

Эльфийка взглянула на здоровяка. Тот перехватил тело Рея одной рукой, а второй взялся за нижнюю челюсть. Девушка поднесла колбу с жидкостью к его губам. Рей пытался замотать головой, но здоровяк держал крепко.

- Ну же, наставник, всего один малюсенький глоточек… - здоровяк пытался говорить с нежностью и заботой, но это лишь усиливало панику Рея, и он сжал челюсть до хруста зубов. Девушка тяжело вздохнула и зажала ему нос пальцами.

«Мелкая стерва!» - подумал Рей. Даже несмотря на раздирающие его ярость и страх, он понимал, что рано или поздно ему придется открыть рот. Так прошло около минуты. Он бесполезно бился в объятиях громилы и потихоньку синел; здоровяк стоял как скала, а эльфийка с напряженным взглядом держала колбу у его рта. Еще через пятнадцать секунд он открыл рот и попытался вдохнуть, но она ловким и быстрым движением сунула горловину колбы ему в рот. Жидкость полилась внутрь, проникая сквозь зубы, и наполняла рот. Девушка продолжала зажимать нос, а громила сжал челюсть так, что ее стало теперь невозможно открыть. Второй рукой эльфийка зажала ему губы, когда Рей попытался выдавить жидкость через зубы.

В голове Рея замелькал калейдоскоп мыслей: от «Мне конец!», и до «Может пусть лучше так умереть, чем болезненно?» Чем дольше это происходило, тем больше он понимал, что у него нет шансов.

«Ладно, будь, что будет. Если я умру, то прокляну их всеми возможными проклятиями» - и он сглотнул. Эльфийка чуть убрала руку, убедилась, что изо рта ничего не течет, и улыбнулась.

- Вот, так. Теперь немного поспите.

Тяжесть навалилась на тело Рея. Его глаза стали смыкаться, движения замедляться, а сознание удаляться в темноту и спустя пару мгновений он уснул.

\*\*\*

- Он спит?

- Да.

Эльфийка махнула рукой в сторону кровати и громила, осторожно ступая, положил спящего старика на кровать, укрыв его одеялом. Здоровяк сделал это с такой заботой и нежностью, которую не ожидаешь от человека его комплекции.

- Приступы становятся все сильнее… наставник сдает. Может ты его отвезешь к лекарю в город?

Эльфийка остановилась. Она задумалась немного, а потом произнесла:

- Да, наверное, надо: моих знаний хватает все реже и реже. Как бы нам не опоздать…

- Ты, че?! Он еще многому меня научить должен – повысил голос здоровяк.

- Если так будешь орать, я превращу тебя в лягушку – зашипела девушка голосом, наполненным вековым льдом. Громила поднял руки, как будто сдавался в плен. Он собрался уже уходить, как его взор упал на кружку, стоящую на столе.

- А это, что?

Девушка проследила за его взглядом, потом подошла к столу.

- Ты приносил это с собой?

- Нет.

Она подошла и вдохнула запах парящего темного варева.

- Какой-то напиток, кажется, из растительных плодов…

Кружка хоть и была фарфоровой, но имела простую форму. На самой кружке были изображены какие странные люди, в странных позах и со странными предметами в руках. Понизу всей кружки шла надпись на незнакомом языке.

- Ты когда-нибудь видела такие ритуальные маски, или эти буквы?

Юиль отрицательно покачала головой.

- Можешь прочесть?

- Секунду. [Малое Знающее Око] – ее левый глаз из изумрудно зеленого стал небесно голубого цвета.

- «Камни никогда не умирают» … бред какой-то…

- Ха! А мне нравится, особенно вот этот – здоровяк указал пальцем в одну из фигур на кружке. Человек на кружке явно было безумцем: раскрашенное лицо, выпученные глаза, высунутый язык и рука, сложенная в неизвестном ей жесте.

Юиль посмотрела на здоровяка с неприязнью:

- Если не ты, и не я, то получается, что только он сам мог ее создать, - она кивнула в сторону кровати, на которой сопел старик.

- Это хорошо или плохо?

- Ну, если это проявление созидательной псионики, от конечно, хорошо: он не мог ей пользоваться уже давно, а значит, начал идти на поправку.

Громила улыбнулся и сам опустился над кружкой.

- Запах интересный – он схватил кружку и прежде, чем девушка успела что-то сказать, опрокинул большую часть ее содержимого в себя. Эльфийка сначала вдохнула, дабы его отчитать, но интерес исследователя заставил ее промолчать. Лицо громилы начало становится кислым:

- Дрянь, какая-то. Горько, не вкусно и еще цвет этот… черный…

Юиль взяла кружку в руку и немного отпила с другого края. Напиток был горячим, терпким и бодрящим, но абсолютно безвкусным.

- Может наставник пил его в своих приключениях, где-нибудь в дальних странах? - предположил здоровяк.

Юиль неуверенно пожала плечами:

- Кто знает. За сотню лет путешествий он побывал, наверное, во всех уголках этого мира.

Громила кивнул и улыбнулся:

- Я выбрал правильного наставника – и направился к выходу из комнаты.

Юиль посмотрела на кровать, где спал ее учитель. В ее сердце сжался небольшой комочек. Ее учитель, давший ей столько знаний за десятки лет обучения, с каждым годом становился все более слабым разумом. Герой, имя которого знали многие, доживал свой век в маленьком доме у себя на родине, так как он уже не всегда мог себя контролировать. Видеть, как гигантский пылающий костер, рядом с которым многие получили тепло и спокойствие, угасал до маленькой искорки, было больно.

«Я позабочусь о Вас, учитель. Я отблагодарю, Вас за все, что Вы для меня сделали» - подумала девушка.

- Тог’рек! – вдруг вспомнила девушка и вышла из комнаты, затворив дверь. Она спустилась по лестнице и, не увидев громилу, вышла на задний двор. Тог’рек направился к своему «тренировочному» дубу, который он молотил постоянно, пока не был ничем занят.

- Тог’рек!

Он обернулся.

- Нужно сходить в лес, за хищенникой.

Тог’рек насупился:

- Сражаться с живыми кустами, какая же в этом доблесть?

- А соблюдение договоренностей, является доблестью у варваров? – она использовала этот финт постоянно. Договор, заключенный между ее учителем и этим дикарем, был странный, но это позволяло ей использовать его, как подсобного рабочего. Он был заключен как раз во время очередного помешательства Арчибальда: тот согласился сделать из Тог’река хорошего лидера, пока последний выполняет его приказы.

- Корзина для ягод в сарайчике.

- Знаю!

Юиль победоносно улыбнулась, а после развернулась и зашла в дом: ей еще нужно было успеть обработать травы, прежде чем придет жена трактирщика.

*Он шел по коридору, едва скрывая собственную злость. Казалось, что еще мгновение и ярость потоком хлынет наружу заливая всех и вся. Люди, попадавшиеся ему на пути, предпочитали расступаться или увлекались украшениями на стенах, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Даже стражники, многие из которых были ветеранами многих битв, предпочли не останавливать его: все и так знали, кто он, и какова его мощь. Обходительный и вежливый в обычное время, сейчас он больше напоминал ураган, готовый вырваться наружу.*

*Арчибальд распахнул последние двери. За ними был большой зал: высотой он был примерно метров пятнадцать; в ширину около тридцати; длина зала составляла метров пятьдесят. Под потолком висели зачарованные люстры, в которых непрерывно горели кристаллы с [Магическим Светом]. Стены зала были из белого мрамора, с изыскано украшенными барельефами и колоннами. Пол был выложен из черных и белых мраморных плит. От двух дверей, расположенных в концах зала, до центра, простирался ярко алый ковер потрясающей работы, украшенный золотой бахромой по краям. Ковер так же примыкал и к одной из стен, по правую руку от вошедшего. По центру зала были два, расположенных друг напротив друга, дивана, а между ними маленький столик, что был не выше колена. Всю левую часть зала занимали огромные окна, меж которых стояли горшки с цветами и не большими деревцами. Некоторые из них цвели, и их запах создавал приятную атмосферу, как во время прогулки по саду. Дверь на балкон, расположенная в центральной части окон, была распахнута.*

*В месте, где ковер примыкал к стене, находился большой стол Т-образной формы, повернутый «ножкой» от стены. Он был очень массивен: за ним легко могло сесть по 5 человек с каждой стороны. Во главе стола стояло высокое кресло. Оно больше напоминало трон, коим, и являлось. В паре метров от стола с каждой из сторон стояли два стражника из Императорского Легиона. Чуть поодаль находился маленький столик с кувшинами и фруктами, рядом с которыми находилась горничная.*

*Во главе стола сидел человек, всем своим видом показывая, кто в этом зале главный. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и внимательным взглядом изучал какой-то документ. Он держал его одной рукой, кулаком другой же подпирал подбородок. На вид ему было около пятидесяти лет. Его некогда темные волосы, что были коротко подстрижены, украшала седина, показывая всем тяготы свалившихся на него за годы правления проблем. Черты его лица не были выделяющимися, за исключением его глаз. Его взгляд был тяжелым, способным "продырявить" кого угодно. Одежда была преимущественно белого цвета, с небольшими вкраплениями золотых и черных нитей. На его голове находился венок из адамита с золотыми прожилками. Этот венец был его повседневным головным убором; для церемоний он использовал другую корону.*

*Рядом с ним стоял молодой человек в темном френче, одетом не по погоде. Даже не смотря на магически установленную погоду в зале, было понятно, что в таком наряде ему было жарковато. Его френч был практически полностью черным, за исключением левого плеча, где красовался вышитый золотом эполет, с личным гербом Императора. Этот символ значил, что данный человек работает непосредственно с Императором. Конкретно этот парень, был личным секретарем Его Величества.*

*Вошедший пробежал глазами по залу и, увидев сидящего Императора, направился прямиком к нему, нарушая все возможные этикеты. Стоявшие рядом с правителем стражники напряглись: один из них положил руку на рукоять меча, намекая на недовольство. Арчибальд проигнорировал его жест если он захочет что-то сделать Императору, то весь легион ему не сильно сможет помешать.*

*Секретарь чуть наклонился к уху правителя:*

*- Ваше Величество, к Вам Верховный Архимаг. У меня нет записи, о его аудиенции. Может …*

*Император прервал его, просто подняв руку. Кроме этого действия его положение никак не изменилось.*

*Арчибальд подошел к столу и практически выкрикнул:*

*- Как это понимать!!!*

*- Верховный Архимаг, – спокойным голосом сказал секретарь – для начала, вы находитесь перед Императором. Будьте столь любезны, соблюдать хотя-бы минимальные правила приличия, даже не смотря на отношения Его Величества к Вам.*

*Арчибальд посмотрел на секретаря взглядом способным испепелить само солнце. Но секретарь не был отобран лично Императором из тысяч претендентов, если бы пасовал перед такими взглядами; ему доводилось терпеть такие взгляды практически каждый день от множества дворян, которых он периодически отдергивал. Многие из них готовы были отдать многое, чтобы убить этого человека. Некоторые даже утверждали, что секретарь завел врагов больше, чем сам Император.*

*- Ах, ты мелкий зазнайка! Да я тебя сей…*

*- Довольно – тихий, но спокойный баритон Императора остудил атмосферу до нуля – Зачем вы пришли, Архимаг?*

*Арчибальд прищурил глаза. «Архимаг, значит…»*

*- А как будто Вы и сами не знаете, Ваше Величество!*

*Сарказм его последних слов был слишком очевиден. Император отложил пергамент, потер переносицу и произнес:*

*- Ладно, ты все равно тут всех достанешь – он повернулся к секретарю – отдохните, пока.*

*- Документы?*

*- Оставь, потом их изучим.*

*Секретарь поклонился, сделал пару шагов назад и, развернувшись, пошел к другому выходу. Горничная сделала реверанс и направилась за секретарем.*

*- Вы тоже отдохните – произнес Император более громко и посмотрел на стражников.*

*- Эм… Ваше Величество – промямлил тот, на которого упал его взгляд – мы не можем оставить вас без…*

*- Я сказал, отдохните – голос Императора казалось, превратился в молот, кующий каждый звук его слов. Солдаты переглянулись и первый отчитался:*

*- Есть отдохнуть! – они вышли из зала, так же, как и те стражники, что стояли у входов.*

*- Эх… Ну, ладно Арч, давай, выкладывай…*

*- Это был твой приказ?*

*- Да, мой.*

*Арчибальд вскочил, уронив стул:*

*- Да как ты посмел это сделать!!!*

*- Так же, как и ты сейчас, в МОЁМ присутствии…*

*Арчибальд вздохнул. Все равно вести разговор в гневе — это плохая мысль. Он поднял стул, сел на него и сделал несколько глубоких вздохов.*

*- Лучше?*

*- Да, прости. Просто я зол, словно бешеная гидра…*

*- Понимаю. Думаешь, мне это решение далось легко?*

*- Но ты его принял… Зачем? Я же просил еще немного времени. Мы почти разобрались, как это остановить…*

*- Сколько?*

*- Декады две, максимум четыре.*

*- Через четыре половина жителей Туманного края превратилась бы в монстров.*

*- Ты этого не знаешь.*

*- Стоило лишь пойти слухам, как народ стал убегать целыми деревнями. У постов, контролирующих проезд в край образовались очереди в сотни человек, а то и все тысячи. Солдаты регулярно отлавливали пробирающихся по лесам на свой страх и риск беженцев. А сколько еще в этих лесах остались навсегда? Так что, друг, ради спокойствия всего северо-запада, я вынужден был приказать зачистить эти деревни.*

*- Эти?! – Арчибальд недоуменно воскликнул. Согласно донесениям его заклинателей, уничтожена была лишь одна деревня.*

*Император посмотрел на стол. Он приблизился к нему, нашел нужный ему пергамент, поднял и толкнул его в сторону Арчибальда. Тот нервно развернул свиток и чем дольше вчитывался в его содержимое, тем больше белел лицом.*

*- Еще три деревни?! Четыреста восемьдесят человек?! – он опять вскочил. – Ты совсем с ума сошел?!*

*- Ликанов видели рядом с двумя деревнями, и в одной они точно есть.*

*- Но это не дает тебе права вырезать пять сотен человек.*

*- Зараза распространяется слишком быстро; сидеть на месте и ждать, больше нельзя. Если разговор шел о паре дней, максимум декаде, то я бы ничего не предпринимал. Но ликаны расползаются по лесам, нападают на посты и дозоры. Вокруг Клыка уже даже лесных тварей не осталось: они убегают в страхе. Гильдия охотников работает на износ. С соседних земель съезжаются другие члены гильдии и многие из них пропали без вести…*

*- Ты мог их запереть на карантине!*

*- Солдат едва хватает, чтобы сдерживать беженцев и отправлять патрули. Соседние земли бояться и не желают отпускать свои легионы, стараясь обеспечить безопасность своих людей.*

*- Так прикажи им! Ты Император, или кто?!*

*- Если ликаны вырвутся из кратера Туманного Края, то в лесах Приграничья их будет тяжело остановить: убедить местных землевладельцев отдать свои войска будет невозможно.*

*- Среди них же есть дети!*

*- А среди соседних деревень детей нет?*

*Арчибальд посмотрел ему прямо в глаза. Его взгляд оставался ровным на протяжении всего разговора.*

*- Я перестал тебя узнавать… Раньше, ты готов был броситься в пасть любому зверю, ради спасения даже одной единственной жизни – с обвинением в голосе произнес Арчибальд.*

*- Да. Но ради Империи, ради будущего всех его жителей, я вынужден был измениться. Мне больно принимать такие решения, мой друг, но, если я буду стараться спасти всех, я не спасу никого. Нельзя помочь абсолютно всем, некоторыми надо жертвовать, ради будущего остального большинства.*

*Арчибальд смотрел на этого человека и не узнавал его. Доблестный лидер и умелый полководец, которого он знал, превратился в бюрократа. Он подозревал это давно, но не хотел принимать это сердцем, лелеющим искры старой дружбы. Но только сейчас, осознав тот факт, что его друга уже нет, он почувствовал пустоту в душе. Арчибальд опустил глаза на свою руку, на которой были три кольца: два магических артефакта и одно кольцо с символом его власти – [Кольцо Архимага]. Это кольцо давало обладателю доступ почти ко всем тайнам Империи. Арчибальд посмотрел на Императора с прищуром:*

*- Мы мечтали построить Империю, которая будет заботиться, обо всех своих гражданах, оберегать их и защищать…*

*- Реальная жизнь отличается от стремлений двух… - Император осекся – четырех наивных мечтателей.*

*Арчибальд снял [Кольцо Архимага] и положил его на стол. Император нахмурился:*

*- Не делай этого, Арч.*

*- Ты прав, нам всем придется рано или поздно измениться. Я не могу просто сидеть и смотреть, как ты отправляешь на смерть пять сотен человек.*

*- Забери кольцо – в голосе Императора впервые с начала их разговора проявились эмоции.*

*- Нет – Арчибальд отошел от стола на пару шагов – прошу простить меня за мое недостойное поведение, Ваше Величество. Надеюсь на Ваше великодушное милосердие – Арчибальд глубоко поклонился – дозволено ли мне будет забрать свои вещи из моего бывшего кабинета? Некоторые из них, дороги мне, как память…*

*Император смотрел на него своим буравящим взглядом секунд тридцать. Но Арчибальд знал этот взгляд много лет и не поддался под его напором.*

*- Ты уже все решил. Когда у тебя такой взгляд, Арч, переубедить тебя невозможно. Но я надеюсь, что ты остынешь и вернешься. А пока… – тон Императора изменился. – Арчибальд Д’Энуре я освобождаю тебя от должности Верховного Архимага. Это все что ты хотел у меня попросить?*

*- Да, Ваше Величество.*

*- И чем же Вы займетесь дальше?*

*- Передам свои дела при дворе и в Академии, Ваше Величество.*

*- Значит, уходишь со всех постов… – Император был мрачнее тучи. – А что, потом?*

*- Отправлюсь в путешествие, развеется, так сказать, Ваше Величество.*

*- Дай угадаю, в Туманный край?*

*- Кто знает, куда меня занесет, Ваше Величество.*

*- Ясно. Ну что же, может, приехав на место, ты и в правду поймешь проблему глубже, чем сидя в кабинетах Капитолиса. Можешь идти.*

*Арчибальд поклонился, сделал два шага назад и только потом развернулся. После того как он покинул кабинет в него вошли стража, горничные и секретарь. Они заняли свои места, секретарь подошел к Императору и спросил:*

*- Продолжим, Ваше Величество?*

*- Нет, не сейчас. Мне нужно немного подумать.*

*Секретарь проследил за взглядом Императора и увидел, лежащее на столе кольцо. Он и так понимал, что разговор будет тяжелым, но кольцо показывало, что проблема действительно была огромна.*

*- Что-то случилось, Ваше Величество? – решил зайти с нейтрального вопроса секретарь.*

*- Нет, все отлично. Проследи, чтобы приемник Д’Энуре был достойным звания Архимага.*

*Император не стал ждать его ответа, а поднялся и сделал жест рукой; горничная тут же налила ему вина и подала кубок. Он взял его не глядя, и направился в открытые двери, на балкон. Двое стражников, секретарь, и горничная вышли вместе с ним.*

*- Оставьте меня.*

*- Но…*

*- Мне нужно подумать одному. И закройте двери.*

*Стеклянная дверь закрылась, и он остался один. Император присел у парапета в мягкое кресло и начал цедить вино небольшими глотками. С балкона открывался вид на город. Капитолис еще не был полностью отстроен и строительные леса возвышались над панорамой города то тут, то там.*

*- Вы выглядите опечаленным, Ваше Величество – раздался тихий мужской голос у края балкона. Голос шел от горшка, с раскидистым деревцем, но силуэта говорящего почти не было видно. Император именно его и ожидал услышать.*

*- Ты все слышал?*

*- Да.*

*- Тогда проследите, чтобы Д’Энуре вернулся назад целым и невредимым. Я не хочу потерять свою последнюю надежную опору.*

*Ответа не последовало, и лишь шорох листвы подсказал монарху, что посторонний оставил его одного.*

\*\*\*

Рей проснулся: он находился все в той же комнате, что и ранее. Его первой мыслью, было: какого черта! Этот сон был таким явным, таким настоящим. Будто бы любимый кинофильм, он знал его досконально. Он был готов поспорить, что сможет нарисовать тот зал с фотографической точностью. Звуки, жесты, запахи, ощущения – все казалось нереальным и одновременно таким знакомым. Раньше он никогда не видел сны столь яркими и живыми. Это вдохновляло, но и пугало одновременно. Но эта проблема достаточно быстро отступила под воспоминаниями о произошедшем с ним ранее.

Он сел на край кровати и огляделся. Тот же шкаф, тот же стол, тот же кувшин, та же дверь. И кружка, стоящая на столе. Рей попытался вспомнить, что же произошло, но кроме воспоминаний попойки и последующего пробуждения в этом месте, ничего не всплыло в его памяти. Чувствовал он себя странно: у него потягивало левое колено, но не сильно, голова, не смотря на сон, была достаточно ясной и чувства похмелья, с которым он проснулся впервые, не было.

«Так, видимо это и не сон, и не похмелье… И что же делать? Могу ли вообще отсюда выйти? Может получиться сбежать? А я смогу?» Он вспомнил, что сейчас был похож на какого-то древнего старпера. Реймонд медленно встал и тихонько подошел к зеркалу. Из зеркала на него смотрел все тот же старик. Разница была лишь в том, что теперь его взгляд стал более осмысленным. Старик изучал Рея. Он высунул язык на манер рокеров и показал козу; старик повторил все это за ним. Рей вздохнул, старик тоже. Он огляделся, подошел к столу и с досадой посмотрел на пустую чашку.

- Могли бы хоть кофе оставить, ироды! – Рей пробубнил не своим голосом. Его нынешний голос был скрипучим, подстать внешности старика.

Он поставил кружку опять на стол, подошел к настенной полке и открыл ее. В ней стояли, какие-то склянки, разной степени пахучести. Взяв две в обе руки, Рей понюхал их содержимое. В одной была жидкость фиолетового цвета, которая пахла приятно и напоминала какой-то цветочный шампунь. Во второй жидкость была зеленой и тягучей и пахла скорее, как лекарство. Что это были за жидкости, он не понимал, а проверять не очень-то и хотелось.

Далее, он решил исследовать шкаф. За правой, малой, створкой лежало разное белье: полотенца, простыни, наволочки. Качество их было ниже среднего. За левой же, большой створкой, висела разнообразная одежда. Казалось, будто бы она сошла с книг писателей фантастов: длинные платья, почти в пол, короткие штаны, от коричневого до темно фиолетового цвета, атласные рубашки, френчи и тому подобное.

Только сейчас у него возник вопрос: а что одето на нем? Он закрыл створку, отошел в центр комнаты и оглядел себя. На нем была одета рубашка-анорак кремового цвета. Ее рукава доходили до середины предплечья. Рей поспешил закатать их хотя бы до локтя. Не то чтобы это было неудобно, просто он не привык к такому фасону рубашек. На его ногах были темно-синие штаны достаточно свободного кроя.

«Похоже на джинсы, только не такие плотные» – подумал Рей.

Его талию обвивал широкий кожаный пояс, на двух застежках, на котором располагались пару пришитых карманов. Он открыл их: они ожидаемо были пусты. На ногах были носки из грубой ткани коричневого цвета. Вместо резинки они завязывались шнурками, несколько раз охватывающими голенище.

При осмотре себя, глаза Рея остановились на двух кольцах, надетые на пальцы правой руки. Одно было большим, около сантиметра шириной, с пятью вставленными по всей окружности разноцветными камнями: белым, зеленым, красным, синим и темно-фиолетовым. Даже такому профану, как Рей, стало ясно, что эти камни стоили дорого. Очень дорого. Вторым кольцом была печатка из желтовато-красного металла. На ней была изображена птица, похожая на какого-то монстра.

«[Кольцо Пяти Начал] и [Кольцо Феникса]. Откуда я это знаю?» Рей не мог себе это объяснить - он просто это знал. Попытавшись вспомнить, он лишь вызвал головную боль. Реймонд не очень любил украшения, но эти кольца казалось, сидели на его пальцах как влитые. Они не мешали ему производить манипуляции руками.

«Ладно. Добавим это к списку «Что тут твориться?!» за номером… очередным».

Последним пунктом его исследований была вешалка у двери. Он тихонько подкрался к двери и попытался прислушаться: за дверью была тишина. То ли его тюремщики были не удел, то ли дверь была слишком массивной. На вешалке висел плащ с капюшоном и остроконечная шляпа, совсем, как в сказках про ведьм. Под вешалкой стояли кожаные сапоги. Он примерил их: они сидели как влитые. После, Рей надел шляпу и подошел к зеркалу.

«Мэрлин из секонд-хенда. М-да…»

Он вернул шляпу на место и встал напротив двери. Сердце забилось сильнее и дыхание участилось.

«Ну, давай! Не откроешь, не узнаешь. А если что, то останется лишь окно».

Когда его ладонь коснулась рукояти двери, она намокла, будто ее только что вынули из воды.

«Как лучше открыть: резко или по-тихому? Если резко можно спровоцировать нападение. Если же медленно – то вдруг она скрипучая и тогда все меня услышат»

Рей потянул ее на себя. Сначала дверь не поддавалась и в его сердце даже зародилась теплое чувство надежды, что дверь не откроется: эта комнатушка, что он исследовал, казалась ему надежнее той неизвестности, что находится за ней. Дверь оказалась не заперта. Чем больше усилий он прилагал, тем больше становилась щель между дверью и косяком. Рей приоткрыл ее настолько, чтобы он мог пролезть, через образовавшуюся щель. После, он оказался у парапета второго этажа, внутри большого дома. Слева от него коридорчик упирался в еще одну такую же дверь. А справа… Справа стояла эльфийка и улыбалась.

«Твою же мать!»

Он улыбнулся своей самой доброй улыбкой и попытался попятиться назад в комнату, признавая свое поражение. Но эльфийка не дала ему это сделать:

- Вы уже проснулись, учитель. Хорошо, сейчас как раз должен прийти Тог’рек и тогда сядем обедать.

«Так, нападать на меня вроде не собираются. Плюс они тут не сидят со мной круглосуточно, а значит, шанс удрать, еще представиться. Если же я продолжу мычать, то может меня снова, чем-нибудь накачают. А она одна сможет? Хотя наврятли бы ей доверили охранять меня, если бы она не могла бы это сделать. Ладно, придется идти на сотрудничество».

- Учитель? – она озабоченно посмотрела на него.

- Я… Я просто еще не проснулся толком, – Рей улыбался, как идиот.

- Тогда хорошо – ответила девушка – идемте пока вниз.

Рей бросил взгляд за перила: внизу была большая просторная комната. Спустившись, он увидел большой стол по центру зала, на котором были накрыты приборы, на трех персон. Два набора приборов лежали с одной стороны стола и еще один у другого. Под столом был тканый ковер, достаточно простой работы. Стулья были крепкими, но легкими. Справа от стола была открытая дверь, за которой виднелось крыльцо. Справа и слева от двери были два круглых окна. На них были занавески, из-за которых было плохо видно, что твориться снаружи. Прямо по центру напротив него располагался камин, совсем, как у бабушки на даче. Слева была еще одна дверь и судя по интерьеру того помещения, там были какие-то подсобные комнаты. Подняв взгляд, он увидел, что дверей на втором этаже было три: одну он проглядел, пока разговаривал с эльфийкой.

«Может просто рвануть в дверь? Хотя, если попадусь громиле, то неприятностей не оберусь. Лучше втереться в доверие и сбежать, тогда у меня будет фора во времени. Кстати, как ее там зовут? Юиль, кажется».

- А вот и я! – громогласный голос здоровяка сотряс дом. В его руках была корзина объемом в несколько ведер. В ней виднелась ярко-красные ягоды, каждая сантиметров по пять в диаметре.

Девушка подошла к нему, подтянулась на носочках и заглянула в корзину. Верзила немного наклонился, что бы она могла оценить его урожай. Юиль осмотрела несколько ягод и довольным голосом сказала:

- Отлично. Поставь ее на кухне, на стол, я с ней потом разберусь. А теперь давай обедать.

Здоровяк протопал мимо Рея, как будто тот был мебелью, в сторону того самого подсобного помещения. Когда он бросил взгляд здоровяку на спину, то увидел прицепившийся к его спине отросток растения сантиметров сорок, который извивался, словно щупальце неведомого кальмара-переростка.

- Э-э-э… – Рей попытался привлечь его внимание. Эльфийка и громила одновременно повернулись к нему.

- Спина… – пролепетал он.

Верзила завертелся, но, как и ожидалось, ничего не увидел. Девушка вздохнула:

- Стой и не дергайся – она взяла у камина щипцы для дров и с силой оторвала от его спины отросток. Потом поднесла его к камину и кинула в огонь. На пару секунд огонь поменял цвет на зеленый.

- Спасибо наставник – заулыбался громила, Рей улыбнулся в ответ. Эльфийка была более строга:

- Сколько раз тебе говорили, что надо быть внимательней. Иди, ставь корзину, и возвращайся кушать.

Верзила потопал дальше, а девушка подошла к Рею и указала на кресло во главе стола:

- Садитесь, учитель.

Он сел. Эльфийка взяла миску и положила ему еду из горшка. По комнате распространился приятный аромат горячей еды. После, она поднесла ее к Рею и положила рядом ложку. И миска, и ложка были деревянными, но не такими грубыми, какими он видел их в музее, который посещал, будучи ребенком. Потом она наложила еще одну порцию поменьше и поставила слева от него. Рядом с ними уже стояла корзина с нарезанной хлебной лепешкой. Остальной горшок вместе с половником она отнесла в другой край стола. Девушка села рядом с Реем и принялась за еду.

«А, чего это она рядом со мной сидит? Не доверяет что-ли? Или может отношения этих двух не такие радужные, как кажется?» – в ответ его живот заурчал, напоминая, что он не ел уже давно. К тому же, убегать на пустой желудок, было плохой идеей.

Рей взял ложку и попробовал – это было овощное рагу с мясом. На вкус оно было лучше того, что готовили в кафе, напротив его дома.

«Ну, любая домашняя еда лучше, чем то, что готовят на продажу. К слову, ее поблагодарить бы нужно было».

- Спасибо, очень вкусно.

- Я передам жене трактирщика вашу благодарность.

«Ага, значит, им готовит кто-то из вне. Возможно, рядом есть те, у кого можно попросить о помощи».

Здоровяк вошел в залу и плюхнулся на стул. Секрет того, почему эльфийка сидит рядом с ним, а не громилой, тут же оказался раскрыт. Он не ел, он натурально ЖРАЛ. Ложку он не признавал вообще. здоровяк копался в горшке рукой, от чего мебель и пол в полуметре от него были обрызган бульоном, остатками овощей и кусками хлеба. Он чавкал, как бегемот и пил (или глотал?) прямиком из горшка.

«Если бы вручали Оскар за самое типичное варварское поведение, то этот парень брал бы его из года в год, без конкуренции».

Рей перевел взгляд на девушку, и та, почуяв его взор, посмотрела на громилу и прошептала:

- Не всему его можно научить…

Варвар видимо тоже уловил нить разговора:

- Фто? - по его не бритому подбородку текла смесь бульона и слюней.

- Ничего – неожиданно рявкнула эльфийка – доедай и проваливай пинать свое дерево! Ты портишь остальным аппетит!

Здоровяк пожал плечами и принялся «кушать» дальше. Рей задумался: откуда в такой хрупкой эльфийке такая сила, и решил, на всякий случай, злить ее поменьше.

«К слову, они называют меня наставником и учителем, так? А чему он их учил тогда?» - он внимательно осмотрел обоих.

«Они настолько не похожи друг на друга… Может спросить в лоб? А не будет ли вопрос тупым? Ну, а что, собственно я теряю?» Подумав еще не много, он решился:

- Юиль, а ты не напомнишь, чему я тебя в последний раз учил?

Тишина заполнила комнату. Даже варвар, казалось, завис, как старый комп. Взгляд эльфийки был еще более красноречив: глаза увеличились вдвое, рот открывался и закрывался, кончики ушей постоянно подрагивали.

«Теперь мне точно конец! Облажался по полной!» – рубашка Рея тут же намокла от пота.

- Н-у-у… – неуверенно пролепетала девушка – кажется, про то, как увеличить радиус и направлять магию взрыва в нужном направлении. Честно говоря, это было так давно…

- И как же давно? – голос Рея дрожал, и он готов был в любой момент сорваться на писк.

- Лет пятнадцать, как…

- Пятнадцать?! – тональность голоса Рея взвилась в небеса.

- Да. Еще до приступов и…

«Да говори ты уже!!!»

- …и до того, как Ваш разум начал увядать…

Рея как молнией пронзило.

«Точно! Как же я сразу не понял! Они не тюремщики, они няньки! Ну, все сходится… Если подумать, я и в правду вел себя как полоумный. Тогда это не тюрьма, а что-то наподобие дома престарелых, только для одного этого старпера. Но почему он тут один и они «целых пятнадцать» лет тут сидят? На вид им наврятли больше двадцати-двадцати пяти» – он вспомнил про кольца. «Может, он какой-то богач, а они держать его, чтобы его обобрать? Я слышал, к старикам часто подлизываются такие проходимцы. Хотя если он действительно поехавший, то за пятнадцать лет, могли бы уже и подсуетится. А может, им нужны знания? Ну, там, код от сейфа или где клад зарыт? А этот старик всего-навсего поехал крышей и забыл? Ладно, информации все равно мало, а выводы делать еще рано. Одно понятно точно: если буду продолжать поддерживать реноме поехавшего старика, то и подозрений вызывать не буду. Главное не переусердствовать, а то с их микстурами действительно поеду крышей».

Верзила доел свою порцию, смачно рыгнул, и поспешил ретироваться, под испепеляющий взгляд эльфийки. Эльфийка собрала посуду и поставила ее в том месте, где обедал верзила. Рей же решил проявить участие:

- Давай, я тебе помогу ее помыть.

Удивленный взор эльфийки опять вогнал его в пред паническое состояние.

- Спасибо, учитель, не стоит – затем она направила в сторону грязной посуды руку и распрямила ладонь.

«А чего, это она делает?»

И получил ответ на свой вопрос сразу же. В трех сантиметров от ее ладони в воздухе появился небольшой диск, диаметром сантиметров двадцать. Рей завороженно на него смотрел. Диск был прозрачен и состоял из двух кругов: малый, около десяти сантиметров диаметром и внешнего кольца. Они слабо крутились в противоположенных направлениях, а между ними постоянно возникали и исчезали какие-то руны, глифы и рисунки. Центральный же круг так и оставался пустым. Весь диск слабо светился серым цветом.

- [Малое очищение] – произнесла девушка. Диск стал светиться чуть ярче, а в пустом внутреннем круге появился один большой глиф. Посуду тут же обволокло таким же, как и диск, серым свечением. Затем она переместила ладонь к тому месту, где сидел варвар. Спустя десять секунд диск исчез, а девушка опустила ладонь; посуда и стол были девственно чисты, будто их никогда и не использовали.

«Колдовство…» подумал Рей.

- Ничего особенного, простая не боевая магия – удивилась девушка; видимо Рей пролепетал свои мысли вслух.

«Эта девочка какая-то ведьма. Но ведь магии не существует… бредятина какая-то. Так, стоп! Таймаут! Если этот дед ее учитель, то он тоже колдун получается?»

Рей посмотрел на свои ладони, несколько раз сжав и разжав кулаки.

«Если он крутой колдун, то может фаерболы метать умеет и пятерное сальто назад? Мне бы такое точно пригодилось. Но как бы это сделать? Да, и не в доме же. А, может ее заставить? Ну, мол, дедушка старый, совсем позабыл старые уроки, а самому подглядеть, как она магией пользуется. Если я, вместо старика, помню ее имя, и название колец, может, и магию его освою? А там и сбежать получится. Или может они тут с ним из-за того и нянчатся, что он какой-то феноменальной космической силой обладает?

Да не… Чего я гоню-то! Магия какая-то! Лежу сейчас, небось, дома наркоманские приходы ловлю, от вчерашней бурды. А с другой стороны, все так натурально…

Так, соберись Рей! Ты же, мать твою, аналитик, пусть и бывший. Давай взвесим все варианты: вариант первый – мой мозг всего лишь отъехал. Вариант второй – может это шоу, как в фильме Джима Керри?! Вариант третий – компьютерная симуляция. Я слышал от коллег, что слухи ходят, будто бы, людей похищают и запихивают в разные условия. Ну, там, проверка, как современный человек на новые вызовы реагирует. Вариант четвертый – все это правда, и я в теле какого-то маразматика-колдуна.

Бред? Отборнейший! Но других вариантов я пока не вижу. И так. Если я в шоу, то меня не должны выпускать далеко, вдруг я дойду до края павильона. Если в симуляции, то, как и в любой другой системе, в ней должны быть ошибки. А значит, чем меньше я сижу на одном месте, тем больше шансов их найти. Если же я заблудился в лабиринтах собственного разума, то мне опять-таки нужно выйти из зоны комфорта, дабы подвергнуть мозг стрессу. Возможно, это меня выведет из коматозного состояния. Если же я действительно в теле старпера, то… Хм… я не знаю, что тогда делать. На этом берегу пока понятно одно: нужно валить отсюда и чем быстрее, тем лучше»

Пока Реймонд копался в собственном разуме, Юиль убрала всю посуду, кроме горшка. Взгляд ее учителя был затуманен – видимо он думал. Для него такое состояние не было слишком частым, но, тем не менее, такое случалось. Прежде чем она закончила уборку ее учитель спросил:

- Юиль, а ты не могла бы мне показать, что последнего из магии я тебя научил. А то я что-то позабыл совсем – его взгляд был невероятно ясным, но все же отдавал неуверенностью

- Боюсь, что нет. Рядом нет больших площадок для демонстрации заклинаний по площади, а те, что есть, заняты полями или пастбищами. Думаю, жители деревни не оценят гибель урожая.

- Ах, ну да, ну да… ты извини, у меня что-то с памятью не то. Просто старый уже… не помню, чему тебя учил.

Девушка задумалась.

- Может Вам стоит почитать что-нибудь из книг в своем кабинете? Тогда вспомните? – она указала рукой в сторону двери по центру на втором этаже.

- Кабинете? Ах да, точно, мой кабинет – ее учитель встал и пошел к лестнице. Она смотрела ему в спину. Ее распирало от желания прочитать некоторые из его книг. Там были фолианты, описывающие многие законы магии. Не магические манускрипты, а учебники, для магов высшего уровня. Но войти в комнату учителя, без его ведома, было слишком неуважительно для нее, и она решилась, что, когда в следующий раз он пойдет в кабинет, она все-таки его попросит.

«Ну, давай же, а то вдруг он передумает»

- Учитель!

Ее мастер вздрогнул.

- Да? Чего ты хотела… Юиль?

- Простите за мою просьбу, но не могли бы Вы разрешить мне изучить некоторые из ваших фолиантов? – пауза длиной в десять секунд, казалась, висела вечность.

- Да, конечно.

- Что, правда?! – глаза девушки расширились, а ее уши задрожали. Они всегда подрагивали, когда она испытывала сильные эмоции. Девушка ненавидела их за эту особенность, но ничего поделать не могла. Правда, сейчас ее внимание было сосредоточенно не на них.

- Ну, конечно. Ты же моя ученица.

- Большое Вам спасибо! Я сейчас поднимусь!

- Хорошо – он повернулся и пошел к кабинету.

«Не доверяет, мелкая заноза! Ладно, все равно, если получу хоть какие-то крохи информации, даже под ее контролем, то это будет успех»

Он подошел к комнате посередине и открыл дверь. Она поддавалась так же тяжело, как и дверь в спальню. В отличии от спальни, где дверь находилась в углу, дверь в кабинет открылась по центру комнаты. Напротив двери было точно такое же окно, какие и по всему дому. Справа и слева от окна находились книжные шкафы, от самого пола и до потолка. Все полки были заняты книгами разной толщины с самыми разноцветными корешками. Правее двери и между стен тоже располагались книжные полки. Между ними стоял небольшой столик и пара кресел, с очень низкой посадкой; в них можно было почти лежать. С первого взгляда становилось ясно, что они были предназначены для чтения. Слева же находился большой прочный стол, судя по всему с ящиками по бокам. За столом стояло кресло с высокой спинкой и обивкой из алой ткани, на вид напоминающей шелк. За креслом на стене находился портрет человека. Сам портрет был высотой около полуметра и обрамлен овальной рамкой, с вензелями.

Человеку на портрете было около сорока-пятидесяти. У него были серые глаза, темно коричневые волосы, нос с горбинкой, узкие плотно сжатые губы и взгляд решительного человека. Он был одет в темно-синий балахон, его руки были скрещены на груди. Внимание Рея привлекли две вещи: шрам на левой щеке и три кольца на правой руке. Он подошел к портрету и рефлекторно потер место шрама старика.

«Ага, вот значит, каким ты был». Он присмотрелся к кольцам, два из них были совершенно идентичны тем, что были на его пальцах; еще одного не было. По низу портрета шла надпись: «Арчибальд Д`Энуре, Архимаг Империи и магистр Имперской Академии, 5 день, 6 декады, сезона огня, 65 года Нового времени».

«Ну, теперь хоть знаю его имя…». Он внимательно посмотрел на буквы. Они были странными: смесью написания букв латинского алфавита и арабской вязи. Главная странность была в том, что Рей их понимал. Он знал, что это за буквы, как звучат и пишутся.

«Отнесем это еще к одному дедовскому навыку. Я хотя бы читать могу; лучше, чем ничего»

Слева от двери стоял шкаф, один в один, как шкаф в спальне. Рей прошел к столу и сел в кресло. Оно показалось чуть не удобным, но в целом, сидеть за ним было приятно. В правой и левой тумбочке стола было по два ящика. В правом верхнем лежали перья, бумага, не самого лучшего качества и закрытая чернильница. Когда захотел посмотреть, что же в нижнем, то вокруг рукоятки вспыхнул маленький красный диск, похожий на тот, что использовала эльфийка, когда «вымыла» посуду.

«Видимо, какой-то хитроумный замок. Может этим двоим нужно то, что под этим замком. Ай!!!» – в руку впилась малюсенькая молния и ужалила током. Не больно, но неприятно. Судя по всему, это была система предупреждения.

В левом верхнем лежали разнообразные свитки с разными печатями. Он развернул пару и понял, что, это письма от различных адресатов. В нижнем левом были разного размера и цвета коробки. Рей открыл пару из них и понял, что там лежали различные награды. После, он поднялся из-за стола и начал изучать книги, что стояли на полке слева от себя. В основном, это были биографии различных деятелей, имена и свершения, которых, ему ничего не говорили. Его взор упал на среднюю полку:

«Так… Краткая биография Арчибальда Д`Энуре. О! То, что надо! Так, а рядом… подробная биография Арчибальда Д`Энуре, том 1, том 2, том 3… том 42. Ни чего себе! Сколько же этому деду лет?! Или может он всего лишь зазнайка? Ладно, ограничимся ликбезом».

В дверь постучали:

- Э-э-э, да! Кто там?

- Это я, Юиль.

- А, ну входи…

Девушка вошла и спросила:

- Могу ли я выбрать книгу, учитель?

- Да, конечно.

Эльфийка подошла к одному из шкафов и стала всматриваться в корешки книг. Затем она выбрала книгу на одной из верхних полок. Эльфийка оторвалась от пола и подлетела к своей цели, взяла книгу и опустилась на пол.

- Вот эту, пожалуй, …

- Угу – Рей с интересом смотрел на ее полет: если тут можно помыть посуду магией, то почему бы и не уметь летать. Так же он подумал, что если она летает быстрее, чем он бегает, то решение не спешить с побегом было правильным. Девушка села на одно из кресел и углубилась в чтение.

«Так, ладно. Давай поглядим, чем же этот старик прославился. Так, родился семьдесят пятого дня, сезона земли, сорок седьмого года до нового времени» – он обернулся на картину и прикинул ­– «Иначе говоря, на картине ему сто двенадцать лет?! Быть того не может! Возможно, что у них год в два раза меньше обычного? Ну, даже для шестидесятилетнего он выглядит очень даже не плохо… Интересно, а сегодня, какое число?» – он бросил взгляд на девушку:

- Юиль, а напомни-ка, какой сегодня день?

- Третий день сезона огня, учитель

- А год?

Эльфийка оторвалась от книги и посмотрела на него с сильным удивлением

- Двести семьдесят первый год, конечно же – она не пыталась прикрыть удивление в своем голосе.

«Чего-о-о?! Этому маразматику триста восемнадцать лет?! Да не может быть! У них явно с датами что-то не так… Видимо у них за один три года идут, а то и все четыре. Но даже так, то ему около ста лет. В таком возрасте не мудрено разумом помутиться.

Так ладно, продолжим - “…родился в деревне Погорье, Приграничного Королевства, будущей одноименной провинции. В семнадцать лет стал «охотником»” … Кем?! “За ним числится убитых …“ Тааак, это тухлая бухгалтерия. Перелистнем немного… “В тридцать семь принял присягу Императора и получил титул Верховного Архимага”. Ого! Не плохая карьера! “Реструктуризировал Имперскую Магическую Академию…” Скучно…. Так-с, а дальше… “Ушел со всех постов через тридцать два года и отправился в путешествие по миру. За это время поучаствовал в основании академий в городах-государствах: Мадинат-Альбахр, Миллегентибас и Фореополис. Штурмовал совместно с одиннадцатым легионом крепость Клык, (легион в дальнейшем получил имя и герб «Волчья голова»), помог в убийстве гидры великих болот, оказал содействие в Катаклизме народа эльфов, выступил дипломатом в перемирии Королевства зверолюдей и Империи” ... Да этот дед супергерой на полставки!!! А дальше… “титулы и награды” … Ого! Да тут страниц тридцать его титулов-то… перелистнем еще. “После многих лет путешествий, вернулся в академию в качестве преподавателя и советника, где и дослужился до почетной пенсии” … Почетной? Небось, выкинули старика на мороз, при первом же удобном случае». Ему даже стало жалко этого старика. Он положил книгу и прочитал несколько писем из стола. Все это были поздравлениями с разными праздниками, присланные достаточно давно. Самые свежие были написаны более десяти лет назад.

Эльфийка вдруг встала с кресла и в приподнятом и возбужденном состоянии спросила:

- Учитель, а могу я выйти с книгой во двор? Мне бы хотелось попробовать кое-что из того что я прочитала?

- Да конечно. – Рей задумался – «Если он был учителем, то должен быть более строгим. Значит, и я тоже должен быть таким. Так, я не буду вызывать подозрения». – Только смотри, чтобы с книгой ничего не случилось!

- Да, я все поняла.

«Кажется, сработало!» Рей встал и подошел к окну. За ним было видно толстое дерево, стоящее чуть с краю двора огороженного плетневой оградой. Это дерево пинал и колотил своей палкой здоровяк. Через десять секунд к нему вышла эльфийка. Они перекинулись парой слов, из-за стекла не было слышно каких, и громила отошел за спину девушке. Она снова призвала тот диск. На этот раз он был желтого цвета и почти полметра в диаметре. Через секунду он засветился ярче и в метре от девушки из-под земли резко вылезли острые шипы. Они образовали равносторонний треугольник, повернутый одним из углов к ней. Шипы располагались часто и были около сорока сантиметров длиной. Затем она направила руку с диском на ствол дерева, и все шипы, резко сорвавшись с места, рванули к нему. Часть из них прошла по касательной, часть упала, столкнувшись с ним, но большая часть воткнулась в ствол, более чем на половину своей длины. Когда она опустила руку, и диск исчез, а шипы осыпались, будто состояли из песка и лишь отверстия в стволах говорили о том, что эти шипы вообще, когда-либо существовали.

«И так, предварительный итог. Я в теле местного супергероя на пенсии. Подтверждает ли это, что все по-настоящему? Нет и даже наоборот: чем круче и проще начало, тем больше проблем это сулит потом. И тем более высока вероятность нереальности происходящего. Но что же теперь? По-хорошему, план не сильно изменился: найти кого-нибудь еще, попросить помощи или сбежать. Она сказала про деревню. Нужно туда наведаться. А вдруг вся эта деревня нереальна? Тогда город: много объектов, значит и ошибки будут виднее. На худой конец, будет, где затеряться… Должен же тут быть поблизости город. А если нет? Тогда буду действовать по ситуации: собирать информацию, анализировать и тогда уже корректировать свои действия… Эх, в какое же дерьмо я влез?!»

Девушка и громила о чем-то поговорили. Он не мог разобрать слова, но судя по всему, здоровяк выказал ей свое одобрение. После этого, девушка повернулась и пошла в дом, а громила стал изучать отверстия от шипов «в своем» дереве. Через минуту она вошла в кабинет.

- Ты молодец, Юиль, – Рей решил начать с похвалы, чтобы завоевать чуточку доверия.

- Спасибо, учитель. Я и не знала, что направлять подобные заклинания, так просто. Применяя этот метод, можно попробовать и другие подобные заклинания. Я раньше не понимала, что разницы в поверхности нет – глаза девушки горели, она улыбалась.

Чем-то она напоминает ему Трента, своего бывшего коллегу. Когда он говорил о любимой футбольной команде, его глаза горели точно так же. Он мог часами говорить о тренере, лучших игроках, тактике и тому подобном.

- Юиль – Рей прервал монолог девушки, – Юиль, ты говорила, что передашь мои слова благодарности жене трактирщика. Могу ли я, сходить к ней с тобой? – он сделал нажим на словах «с тобой», дабы дай ей ощущение, что все под ее контролем – да и мне размять косточки бы стоило.

На секунду девушка замерла, потом, осознав, как она не достойно выглядит перед своим учителем, поправила свое платье и спросила:

- Тогда, можно будет еще изучить ваши книги, учитель?

«Торгуешься, как профи…»

- Да, конечно. Только не сегодня: слишком много знаний могут смешаться у тебя в голове.

- Хм, наверное, вы правы… Хорошо, я только приведу себя в порядок, и мы пойдем.

«И-и-и, балл уходит в пользу парня, в костюме старика!!!»

- Тогда и я, пожалуй, накину что-нибудь получше.

Девушка вышла, и он подошел к шкафу, находившемуся в кабинете. И если в шкафу, стоящем в спальне, одежда была или для домашнего ношения или, подходившая каким-нибудь вечеринкам, то в этом практически вся она была уличной или походной. Здесь висели плащи, куртки и брюки темных оттенков. Внизу стояли сапоги и рюкзаки. На единственной верхней полке лежали шляпы, с масками и без, банданы, платки, пара клобуков, и даже один металлический шлем.

«А дед и вправду много путешествовал: коллекция у него, как у крутого выживальщика».

Рей поглядел на портрет: такого же одеяния, не было. Он выбрал легкий, плащ пыльно-серого цвета. Если ему идти в деревню, то наряжаться как клоун, будет глупо. С другой стороны, он же полоумный дед, так что…

Как только он накинул на себя плащ, то сразу почувствовал изменения: Рей как будто стал намного легче. Он взял плащ за края и знание о нем будто бы само пришло в его голову. [Плащ Мотылька] – магический предмет, позволявший парить над землей на высоте не более двадцати сантиметров в течении получаса, снижающий скорость падения, как парашют, и раз в час, позволяющий прыгать на три метра в любую сторону. Он снял его с себя и легкость сразу же пропала.

«Ага, вот значится как: дед тут свои магические предметы хранит. Супер! Надеюсь, эти двое не знают об этом. Хотя, если та девчонка про книги знает, то и про шкаф тоже должна. Тем более он не защищен, в отличии от ящика».

Он осмотрел плащ: тот не был полностью серым, как казалось изначально. На нем был едва видимый рисунок, напоминавший рисунок на крылышках мотылька. Рей снова его надел; легкость вернулась. Он попытался сконцентрироваться, и его тело медленно поднялось над землей. Ощущение полета и возможность болтать ногами вызывало чувство сродни тому, что он испытал впервые, прокатившись на аттракционах. Едва растянув губы в улыбке, Рей быстро взял себя в руки, перестав вести себя словно ребенок. После приземления он снял плащ и повесил его назад. Затем он решил, что лучше знать, какой «арсенал» тут оставил ему старик и начал перебирать одежду.

[Плащ Сокрытия]. [Клобук Познания]. [Куртка Ремесленника]. [Сапоги Тишины]. [Очки Совиного Зрения]. [Безрукавка Негодяя]. [Ботфорты Первого Шага]. Он перебирал предмет за предметом и меньше всего напоминал того, кто пытался все запомнить. Сейчас Рей был похож на ребенка, пришедшего в магазин игрушек с родителями, кои пообещали ему купить все или почти все.

- Учитель! – голос девушки вывел его из этого состояния.

- А? Да… я просто… просто… забыл про одну вещь, и решил проверить, нет ли ее тут.

- Давайте быстрее – ее недовольство было очевидным. По сравнению с ее предыдущим образом, она не сильно изменилась. Единственной переменой оказалось платье: вместо изумрудного, на ней было платье лазурного цвета. Крой и длина осталась примерно та же, а узор с лиственного, сменился на морской: более темные полосы образовывали подобие волны. Для Рея разница была не велика, но он знал, как девушки трепетно относятся к таким вещам: один раз его отношения расстроились из-за джинсов, что он назвал синими, вместо «индиго». Плечо девушки пересекала лямка от небольшой сумки, висящей на поясе. Рей подумал, что в сумке может лежать, что угодно, даже шокер. Так что убегать, крича и размахивая руками, было нельзя.

Вернув все вещи на место, Рей остановил свой выбор на кожаной куртке серо-синего цвета, похожей на джинсовую. Она подходила его штанам и не сильно контрастировала с платьем эльфийки. [Куртка Из Кожи Кархародона] - позволяла дышать под водой до пяти минут и плавать в два раза быстрее. Конечно, ему все это не нужно было, но ощущать на себе ценный магический предмет, было приятно.

Они спустились, и девушка попросила:

- Секундочку, я скажу этому дуболому, что мы уходим – и она оправилась на задний двор.

«А у тебя талант заводить друзей…»

Эльфийка вернулась меньше чем через минуту, взяла со стола горшок и кивком головы дала понять, что готова.

\*\*\*

Путь до деревни занял около получаса. Дорога была грунтовой, не ровной, с постоянными выбоинами, шириной метра два, не больше. Теперь Рей понял, почему девушка не надела туфли.

Вся окружающая их местность была холмистой. Слева вдоль дороги раскинулись поля, на которых росла пшеница. Колосья еще не созрели полностью и имели зеленовато-желтый оттенок. Высота не превышала сантиметров восьмидесяти. Раньше Рей никогда не видел полей пшеницы и незнакомый ему запах, раздражал нос. По правую сторону находился лес, что не просматривался насквозь: наверное, это был не простая полоска деревьев, вдоль дороги.

«Интересно, почему мы не живем в самой деревне?»

По краю деревни протекала речушка, шириной метров пять, через которую был перекинут скрипучий деревянный мост. Речка выходила из леса и петляла между холмов голубой лентой. Вода в ней была чистая, до самого дна. Рей никогда не видел такой чистой воды; Ему даже удалось разглядеть несколько рыбешек, безбоязненно плескавшихся у берега. Сразу за рекой, лес заканчивался, и начинались точно такие же поля.

На берегу речки стояло здание с огромным колесом, и хоть Рей не был частым гостем в деревне, опознал мельницу сразу. Деревня на вид не была большой, домов пятьдесят, если не меньше. Для городского жителя, такого как Рей, она была не многим больше пары кварталов. Все дома были одноэтажные. Они были покрашены белой известью и имели соломенную крышу. Огорожены они были символическими плетеными оградами. На заднем дворе почти всех домов находились постройки, самого разного размера и форм. Судя по всему, это были либо подсобные помещениями, либо амбары, либо загоны для живности.

Улиц, было лишь две: первая – та, по которой они пришли, а вторая пересекалась с ней примерно в центре деревни. Первая проходила через всю деревню и уходила вдаль, где встречалась с еще одной полоской дороги, находившейся километрах в пяти от поселения; вторая начиналась у мельницы и растворялась в полях. На другом конце стороне деревни стояло единственное двухэтажное здание.

Людей в деревне было не много. Хотя, может быть, Рею так казалось, из-за жизни в многолюдном мегаполисе. Среди деревенских встречались, и старики, и дети, снующие туда-сюда, и люди среднего возраста. Одежда у всех из них была простой, но удобной. Большая часть из них была чем-то занята. У одной из хижин стоял мужчина средних лет, голый по пояс и грязный по самые уши. Судя по металлическому стуку молота, доносившегося из хижины позади него, этот мужчина был кузнецом. Другой, толкал деревянную тележку, в которой лежали несколько мешков. Мимо прошла женщина с корзиной в руках, накрытой тряпкой. Практически все жители, так или иначе, приветствовали его. Кузнец помахал рукой, мужчина с тележкой кивнул с улыбкой и покатил дальше. Женщина сделала небольшой книксен и зашла в соседний дом. Дети переставали играть и завороженно смотрели на них, потом отбегали и шушукались. Старики склоняли голову в уважении.

«Вау! Да я, прямо как английская королева! И мне, начинает это нравится…»

Они прошли небольшую центральную площадь и направились к двухэтажному зданию.

- Юиль, а зачем такой маленькой деревне, трактир?

- Так из-за Тракта же?! – удивилась девушка – не часто, но путешественники иногда заходят сюда. Деревня ведь стоит недалеко от границ государств, на равном расстоянии от двух крупных городов.

Рей напряг память и вспомнил, что старика отправили в родную деревню, находящуюся на границе Империи и Королевства эльфов. Странным ему показалось то, что для приграничной деревни тут не было ни военных, стерегущих границы, ни эльфов, привозящих товары для продажи.

Они подошли к двери и вошли в трактир. С непривычки помещение показалось слишком темным. Интерьер больше всего напомнил ему бар, в соседнем от его квартиры районе. Этот бар хвастался своей историей и старался копировать интерьер средневековых забегаловок. Рей усмехнулся про себя, оценив иронию, в которую он попал.

Главное помещение представляло большой зал с десятком круглых столиков. Вокруг каждого из столиков стояло по четыре обычных деревянных стула. В конце зала по левую сторону от входа, понималась широкая лестница на второй этаж. От правой стены, почти до самой лестницы находилась барная стойка. Единственным отличием от тех баров, было то, что рядом со стойкой не было высоких стульев. На стене за стойкой стояла небольшая батарея бутылок и кувшинов, почти без этикеток. Между стойкой и лестницей были маятниковые двери, совсем как в ковбойских фильмах.

Людей почти не было. За одним из столов сидели три фигуры, укутанные походными плащами. Судя по их небольшому росту, это были эльфы. Их лиц почти не было видно, лишь у одного из них торчала была небольшая седая борода. Когда они увидели Юиль, то прекратили говорить и уставились на нее. Девушка повернула к ним голову и слегка поклонилась. Они ответили ей своим поклоном и, сгрудившись, еще ближе друг к другу, зашептались о чем-то своем. На другой стороне сидели двое мужчин, что, окинув вошедших быстрым взглядом, потеряли интерес, продолжая свой разговор. Судя по всему, они обсуждали торговые сделки, и не стоит ли им отправиться в другие земли, для б***о***льшего заработка. Еще одним человеком был бармен, крепкий телом, загорелый, с короткой взъерошенной прической. Он улыбнулся подошедшим:

- Леди Хааман, господин Д`Энуре. Рад видеть Вас в добром здравии. Чем обязаны?

- День добрый, господин Ренти. Мы принесли вашу посуду. А учитель хотел лично поблагодарить вашу жену.

- О-о-о! Думаю, ей будет очень приятно – он указал в сторону лестницы – проходите, она на кухне.

Девушка кивнула и зашла за стойку. Рей пошел за ней и увидел, что под лестницей есть еще одна, но ведущая вниз. Эльфийка смело начала спускаться в темноту, и он последовал за ней, ожидая увидеть типичный подвал, которым обычно пугают любителей уличного фаст-фуда: грязный, засаленный, вонючий, словом, полная антисанитария. Но увидел самую обычную кухню. Светлые стены и ряд столов и печей вдоль стены больше напоминали кухню его бабушки. Пара продолговатых окошек под потолком отводили весь пар и запах готовой еды. За плитой стояла женщина. Она была полноватой, с черными вьющимися волосами, до лопаток. Волосы были собраны под платок, и одета она была в такую же простую одежду, как и другие деревенские.

- Здравствуй, Лена – поздоровалась Юиль.

- Ой – резко вздрогнула женщина. Она повернулась и посмотрела на девушку и Рея. Ее лицо было круглым, с пухлыми губами и носом-картошкой. Смуглая кожа, говорила о том, что она не местная: Рей не смог вспомнить деревенских с таким же оттенком кожи.

Когда их взгляды встретились, женщина ойкнула еще раз: видимо она не ожидала его увидеть. Рей заговорил первым:

- Здравствуйте Лена. Я решил прийти и поблагодарить Вас, за прекрасное рагу – сказал он и улыбнулся, а после положил руку на грудь и слегка поклонился.

- Я-я-я… не стоило, правда… – ее голос задрожал. Она ответила более глубоким поклоном.

- Вот твой горшок – Юиль передала ей посуду, та взяла его и продолжила стоять столбом.

Рей наклонился к девушке и шепнул:

- Не будем отвлекать ее: у нее все-таки есть работа.

- Да, Вы правы. Лена прости, что отвлекли тебя; мы пойдем. Я зайду к тебе через пару дней и принесу еще трав и ягод.

- Ладно… хорошо – пролепетала женщина с округлыми глазами.

Когда они попрощались с трактирщиком и вышли, Рей спросил:

- Ты заплатила за еду заранее?

- Не совсем… Я приношу ей некоторые пряные травы, и она готовит для нас. Плюс, мы иногда помогаем им решать некоторые их проблемы, так что все остаются довольны.

- Некоторые проблемы?

- Иногда в округе появляются какие-нибудь дикие звери, или монстры. Мы с Тог’реком помогаем местным в этом.

- Понятно.

«Другими словами, эти двое тут как лесники, охотники и охранники. Народ спокоен, и все довольны».

- Учитель, не могли бы мы, перед тем как пойдем домой, заглянуть еще кое-куда?

- Почему бы и нет.

Они свернули с центральной улицы и, пройдя несколько поворотов, подошли в небольшому, даже по меркам деревни, домику. Вокруг домика было много грядок, на которых росли разные цветы, травы и мелкие кустарники.

Юиль постучала в дверь. За дверью что-то упало с металлическим звоном. Пока человек шел к двери, он еще раз обо что-то ударился и громко выругался. Голос был женским. Когда дверь открылась, на них хлынул целый букет различных ароматов. Пахло, кажется всем одновременно: и навозом, и цветами. Женщина, вышедшая из дома, пахла так же. Она была ростом чуть ниже Рея. Ее волосы до пояса были переплетены разными косичками, бусами, дредами, самых разных цветов. Из-под волос был виден венок из лоз неизвестных ему растений. Ее одежду было почти не видно, из-за разноцветного пончо, накинутого на плечи. Юбка, доходящая до щиколотки, имела примерно тот же фасон, что и пончо. Из-под юбки торчали носки коричневых ботинок.

- Ю-и-иль! – заулыбалась женщина. – Давненько не заходила, войдешь?

- Да нет спасибо, – сказала эльфийка с небольшим отвращением. – Вот, как и обещала – девушка передала ей свою сумку.

- О-о-о! Как, прелестно! – женщина закопалась в сумке и удовлетворительно кивнула.

- Христи – Юиль замялась и посмотрела на него – не могла бы ты, оказать мне услугу?

Женщина оторвалась от сумки:

- Какую? – она посмотрела вслед за ней и уставилась на Рея – А-а-а! Понятно… Как всегда?

- Ну, да.

Рею это не понравилось. Он взвесил все за и против и решил, что бежать пока еще рано. Женщина убежала в дом и начала там чем-то греметь. Рей подошел к эльфийке и спросил:

- А, кто она такая?

- Местная травница-лекарь. Христи… не совсем обычная, но свое дело знает. Она осмотрит Вас, так же, как и после каждого сильного приступа.

«А, понятно. Что-то наподобие терапевта: дышите – не дышите. Только вот спокойнее от этого не становится».

Женщина вышла из дома с какой-то бутылкой. Она поболтала ее, выпила и скривила лицо. Потом с шумом выдохнула, передала бутылку эльфийке, потерла руки, хлопнула себя по щекам и улыбнулась:

- Ну-с, начнем?

Юиль понюхала жидкость и резко отдернула голову. Рею показалось, что у эльфийки заслезились глаза. Христи развела руки на расстоянии сантиметров сорока. У ее ладоней появились такие же магические круги, как и у Юиль. Разница между кругами была в размере: круги Христи не превышали пяти сантиметров. Между ними начал клубится воздух и образовалось небольшое облачко. Женщина приблизилась к Рею и тот отпрянул. Юиль подошла к нему, взяла за руку и сказала:

- Учитель, не бойтесь. Вы же раз в пару месяцев это делали – это не больно – она посмотрела ему в глаза. Впервые Рей увидел в ее глазах сочувствие и тревогу.

Христи приблизилась опять и расположила ладони с двух сторон от его головы. Рей зажмурился и задержал дыхание, но ничего не происходило. Он открыл глаза и задышал. Сторонних запахов не было, зрение не помутилось. При попытке повернуть голову, Рей тут же был отдёрнут Христи:

- Не дергайтесь!

Он замер и почувствовал нарастающую теплоту в голове. Тепло распространялось от висков к затылку. Сознание стало успокаиваться, а тревоги испарялись, как влага в жаркий день. Приятное чувство неги, начало распространяться по всему телу. Рей чувствовал себя так, как будто бы, он уже выпил пару бокалов вина.

Христи же наоборот все выглядела все серьезнее и серьезнее.

- Хм…

«Что значит это «Хм…»? – его вдруг пробил холодный пот – «А, что если она поняла, что вместо старика тут я?! Она же его постоянно осматривает?» – по его спине побежали мурашки. Холод, растекавшийся по спине, и теплота, исходящая из головы, создали фантасмагоричное ощущение.

Христи закончила осмотр, отошла и встала в задумчивую позу. Она скрестила руки на груди, правой рукой взялась за подбородок и стала пристально всматриваться в Рея. Тот же, обливался потом и сожалел, что не взял с собой [Плащ Мотылька].

- Его разум здоров.

- ЧТО?! – эльфийка вскрикнула. Ее глаза почти вылезли из орбит, а рот не произвольно скривился.

- Его разум здоров – повторила женщина. Тишина, нависшая над ними, была оглушающей. Христи продолжила:

- Здоров, но пуст…

- В каком это смысле? – продолжала удивляться эльфийка

- Как бы объяснить… – женщина замялась – Представь себе горшок полный фруктов. Потом фрукты сгнивают. Таков был его разум. Но сейчас горшок пуст. Не совсем чист, но пуст… Его разум, представлял собой мешанину из пережитых неудач и невзгод, потерь и груза долгих лет, пережитых приключений и тому подобного. Но сейчас, он будто сбросил все это с себя… Будто из горшка выкинули всю гниль. Но вместе с гнилью выкинули и пару еще спелых плодов.

- Что это значит? – спросила потрясенная эльфийка.

- Господин Д`Энуре, – проигнорировала ее вопрос Христи – у Вас не было провалов в памяти?

В голове Рея тут же родилась идея:

- Откровенно говоря, я помню только некоторые важные события, произошедшие в моей жизни… но много чего из моей памяти стерлось.

«Джек-пот! Амнезия! Трюк дешевый, но так можно и тупые вопросы задавать, и не вызывать подозрений! Ай да, травница! Не воняй ты на всю округу, расцеловал бы тебя тут же! Будем в таверне, я тебя угощу, честное слово!»

- Честно говоря – вклинилась в разговор эльфийка – он со вчерашнего вечера странный был, даже для себя самого. Вопросы задавал глупые, вел себя как дитя…

- А, тогда понятно – Христи стала напоминать врача, который смог определить точный диагноз – его разум частично восстановился, но за счет потери большей части воспоминаний.

- Совсем? – переспросила Юиль. Рей чуть нахмурился:

«Значит, все-таки хотели из старика что-то выудить. Черт! Надо придумать что-нибудь, а то прикопают в лесу, если они решат, что я бесполезен. И все, кончился, супердед…»

- Не думаю. Скорее всего, большая часть воспоминаний действительно не вернется никогда, возраст то уже не детский. Но могут вернуться важные для него воспоминания.

- А его навыки? – впервые с начала разговора в голосе девушки послышалась мольба.

- Полностью не восстановится. Самые сильные заклинания он забудет, скорее всего навсегда. Наврятли он ими так уж часто пользовался. А вот заклинания попроще, да и сам навык владения магией никуда не денется: он ведь не одну сотню лет его использовал, они должны были стать его частью, рефлексами, так сказать. Но возможно понадобиться время…

Рей решил перекинуть мяч на сторону эльфийки:

- С такой старательной ученицей, как ты, я думаю, МЫ, быстро навыки восстановим. Ты ведь, не откажешь мне в помощи?

- Мне учить такого великого заклинателя… даже не знаю…

«Хочешь съехать? Я тебе этого не дам сделать, занозонька моя». Реймонд картинно вздохнул:

- Эх, вот ведь какие ученики пошли. Учишь их, учишь…

Эльфийка посмотрела на него с прищуром:

- Грязный трюк, учитель…

- Помочь немощному старику?

Девушка опустила глаза, тяжело вдохнула и согласилась:

- Ладно, все равно я не смогу Вас бросить. Христи, а ты не можешь как-то восстановить ему воспоминания? Хотя бы частично?

- Увы, но нет. Я не настолько сильна в псионике, а разум штука непредсказуемая. Без специальной подготовки это могут делать только…

- Ткачи Снов… – закончила за нее эльфийка, – а их не видели уже века два, а то и все четыре…

- Может, попробуешь в город сходить? В храмах или в Гильдии охотников могут быть более сведущие лекари и псионики?

Юиль отрицательно покачала головой:

- Псиоников точно не много: толковых, тут же разбирают дворяне, или они устраиваются в столице. Они штучный товар, а простые лекари могут и не помочь…

- До столицы отсюда далековато – задумалась Христи – хотя если сильно нужно можно и в столицу сходить. Я вот никогда там не была, да и не охота, честно говоря. Мне у леса отлично живется.

- Ему нельзя в столицу.

- Почему? – в два голоса спросили Рей и Христи.

- Это… Не тот разговор, который стоит вести. Ладно, спасибо тебе Христи.

- Ой, да мне то за что: разок магией попользоваться, не велик труд.

Реймонд и Юиль вышли из переулка на улицу, и пошли к центру деревни. Рей, снедаемый любопытством, спросил:

- Так напомни мне, пожалуйста, а почему мне в столицу нельзя?

- Я расскажу об этом… потом… Но не здесь и не сейчас.

- Неужели это великая тайна?

- Не то чтобы – девушка вздохнула и потерла переносицу, – Вы к тому моменту уже небыли здоровы умом и оскорбили правящего на тот момент Императора…

- И меня отправили на «почетную пенсию»?

- Да. Или темница с «почетной» виселицей…

«М-да, выбор-то, действительно не велик. Интересно, а что этот дед такого выкинул?»

Повернув на ту же грунтовую дорогу, по которой они пришли, старик и эльфийка направились в сторону дома. Шли они молча, так как каждый был погружен в свои мысли. Юиль думала, что же ей теперь делать: отправиться в город и поискать хорошего лекаря или псионика, если повезет, или остаться тут. Она обещала, что ее учитель «не уйдет» всеми забытым и брошенным стариком. А сейчас ведь и не понятно, что ей делать. Хоть он и лишился памяти, но в целом выглядит бодрее, чем предыдущие пятнадцать лет. Возможно, Мать-Богиня услышала ее молитвы?

Рей же углубился в анализ ситуации:

«И так, подведем итог. Все больше похоже на то, что это все взаправду. У меня классная позиция: я маразматический дед с провалами в памяти. Я, как группа АББА: когда-то был на высоте, а сейчас только память обо мне и осталась. У деда есть ученица, которую можно использовать и как ходячую википедию, и как тренера для восстановления дедовского магического кун-фу. Остается вопрос лишь с тем громилой: кто он такой, и каким ветром его к деду прибило. Так же, я могу поездить по городам туристом, как будто бы ищу лекаря для починки памяти. Только вот в столицу нельзя. Интересно, а чем дед Императору-то насолил?

В общих чертах, план таков: я усаживаюсь за биографию деда, хотя бы краткую, и параллельно учусь у девчонки магии. Как только стану достаточно прокаченным, буду думать, что же дальше. Сидеть в халупе, в забытой богами деревне, меня не устраивает. Хотя бы в городишко, какой никакой переехать. Тут же должны быть города, не уступающие столице? Кстати, я так и не понял, какая у них тут валюта. Хотя на худой конец можно дедовские медальки сдать, они ценные вроде. Ну, или гардеробчик тот же, должен же он, стоить хоть каких-то денег. Ладно, оставим эту проблему на потом, сначала книги и тренировки…»

\*\*\*

Удаляющиеся фигуры, девушки – эльфа и старика, покинули деревню и уже отошли на расстояние приблизительно с четверть лиги. На самом краю деревни стояла маленькая одинокая девочка, лет пяти, что смотрела на свою ладонь: по ней ползла божья коровка. Девочка улыбнулась и начала поворачивать ладонь так, чтобы божья коровка находилась всегда сверху. Она продолжала с упоением смотреть на коровку белыми светящимися глазами. Девочка подняла руку и божья коровка, расправив крылья, взлетела. Ее полет был не ровным, петляющим.

Жучок успел пролететь не больше пяти метров в сторону деревни, как был пойман другой рукой, рукой мальчишки. Ему на вид было лет шесть, может семь. Он раскрыл ладонь, и девочка увидела, как божья коровка дергалась, агонизируя. Жучок дергал лапками, судорожно расправлял крылышки и даже жалобно поскрипывал. Спустя пару мгновений жучок затих, потом посерел и рассыпался в прах. Мальчик продолжавший приближаться к ней, высыпал останки жука на землю. Прах развеялся, прежде чем достиг земли.

Девочка скривилась:

- Нарушаешь правила: у нее могло быть потомство.

- Ха! А ты могла бы направить ее в другую сторону. Хотя ты и без меня знаешь, что потомства у нее не было.

Мальчик подошел вплотную. Дети были похожи как близнецы за исключением нескольких деталей: одежда детей была разных тонов; мальчик носил более темную, а девочка более светлую. Но главным их различием были глаза. Глаза девочки были светящимися и белыми, будто свет самой жизни струился в них. У мальчика были матово-черные глаза, от которых исходило могильное спокойствие.

Он кивнул в сторону опустевшей дороги:

- Что думаешь?

Девочка повернулась и поглядела на холм:

- Даже предположить не могу.

- Ее воля и вправду не постижима. Хотя я чуть обижен, что старик выпал из цикла.

- Старик не выпал – его душа уже упокоилась. Он пережил много тягот и заслужил покой.

- А зачем Ей ЭТОТ? Ни талантов, ни рвения. Он только о своей шкуре печется. Неужели Она не могла выбрать кого-то другого?

- Если Она сделал такой выбор, значит пусть так должно быть. Мы лишь соблюдаем непрерывность цикла. Все остальное в Ее ведении.

- Я знаю и не оспариваю Ее волю, только не уверен, что он сможет справиться…

- Мы не можем, точно предсказать, что Она ему готовит…

Между ними повисла тишина. Первым ее разорвал мальчик:

- Ладно, мне пора. Еще увидимся.

- Обязательно – сказала девочка и улыбнулась. Мальчик улыбнулся ей в ответ. Если бы их кто-нибудь увидел сейчас, то был бы очарован их улыбками, возможно, самыми красивыми и теплыми улыбками во всем мире.

Из-под ног мальчика начал подниматься черный дым. Он в считанные секунды объял его полностью, а потом растаял, вместе с мальчиком, будто того не было; даже следов не осталось. Девочка еще раз глянула на дорогу и сказал:

- Помоги им, направь их и защити, прошу тебя Матушка…

Ее окутал такой же дым, только белого цвета, и девочка исчезла.

Глава 2.

Сенатор Ростак Альпин шел по коридору по направлению к Залу заседаний. Само заседание закончилось час назад, но он получил записку с просьбой о встрече. Надежнее места, чем Зал заседаний, была только Имперская сокровищница. Та самая сокровищница, само существование которой ставилось под сомнением. Ходило много слухов, где она находится и существует она в действительности.

Сенат же, наоборот был вторым, после Имперского Дворца, по известности зданием по всем землям бывшей Империи. Само здание Сената было оформленным просто и без изысков: белые стены, без украшений, характерных для других административных зданий Империи, снаружи, и простая отделка внутри. Здание было куполообразным и не высоким, не более шести метров. В диаметре купол был около пятидесяти метров. От стены здания до ажурного кованного металлического заборчика было еще пятьдесят метров небольшой лужайки.

И снаружи, и внутри стены здания были голыми, без статуй и лепнины. Таким образом, Первый Император давал понять, что быть сенатором это не привилегия. Внутри Сенат состоял из двух этажей: на первом были комнаты сенаторов и уборные, на втором Зал заседаний.

Комнаты были три метра в ширину и четыре в длину. В каждой комнате стояли кровать, стол с письменными принадлежностями, стул, шкаф, маленький столик, на котором стояли кувшин с водой и небольшой таз. Вся мебель была простой, без изысков. Все комнаты были однотипными, для сенаторов всех сословий: как для дворян, так и для других представителей. Всего таких комнат было сто пятьдесят, но сегодня использовалась лишь сотня.

По мнению большинства сенаторов, такие комнаты больше напоминали тюремные камеры, нежели комнаты сенаторов, но не они тут были главными. Первый Император издал указ о том, что вся территория Сената принадлежит самому Сенату. Ни Имперские, ни приказы других ведомств не работали в стенах Сената, даже приказы самого Императора. Единственной властью на территории здания Сената был Легион Сената.

Легион Сената был отдельным легионом Имперской армии. У него была лишь одна задача: служение Сенату. Они занимались доставкой указов и писем Сената, сопровождением сенаторов, обеспечением их безопасности и предоставляли убежище тем сенаторам, жизням которых, что-либо угрожало.

Воины легиона были облачены в броню из адамита, магического металла, темно-серого цвета, одного из самых прочных из известных металлов в мире. Их броня полностью закрывает тело, не оставляя ни единого клочка открытой кожи. Лицо было закрыто маской из того же адамита. Вся броня единого размера, поэтому не было понятно, носили ее мужчины, женщины или представители других рас. Даже самые опытные сенаторы, не могли отличить одного воина от другого. Легионеры не носили знаков различия, за исключением Легата Сената, чьим единственным выдающимся элементом доспеха был эполет на правом плече. Он был выполнен из титана, твёрдого блестящего металла с изображением символа Сената – купол здания Сената и свиток. Воины не разговаривали, поэтому не было понятно, как они держали связь друг с другом. Единственным человеком, от которого можно добиться каких-либо слов, это был все тот же Легат Сената. Иногда посыльные могли бросить пар фраз, но даже такое случалось крайне редко.

Никто не видел, как легионеры снимают броню, едят и где на территории Сената расположены их комнаты. Таинственность, окружавшая весь легион, стала плодотворной почвой для слухов и мифов. Одни говорили, что это и не люди вовсе, а магические твари, призванные секретным ритуалом Первого Императора. Другие, что воины легиона давно мертвы, а их души оказались привязаны к их доспехам, и они будут служить до тех пор, пока стоит Сенат.

Открытого набора в легион никогда не проводилось, они никогда ничего не закупали из еды, оружия или утвари. Их пытались подкупить, запугать и убить, но все попытки оказались тщетны. Попытки отправить туда разведчиков, шпионов и охотников воровских классов успехом не увенчалась – все они пропали без вести. С тех пор этим легионом, в равной степени как восхищаются, так и ненавидят.

Сенатор Альпин поднялся в Залу заседаний, на второй этаж. Он увидел того, кто прислал ему записку. Это был сенатор Артик Гвурий: полноватый мужчина, одетый в такое белое одеяние, как и он сам. Одним из правил, за соблюдением коего следили легионеры, так это то, что всем сенаторам, находящимся в здании Сената, было приписано одевать одежду, подготовленную для каждого сенатора. Это была белая тога и кожаные сандалии. Многим из дворян не нравилась эта традиция, но легионеры не допускал в зал заседаний никого в другой одежде. Б***о***льшее недовольство вызывало только то, что переодеваться им приходилось самим, ведь на территорию здания пускали только сенаторов; слуги и охрана должна была ждать за пределами двора Сената.

Гвурий заметил его, встал и пошел к нему навстречу широко улыбаясь. Альпин так же улыбнулся:

- Сенатор Гвурий, рад видеть Вас, снова – сказал Альпин. Ему пришлось наклониться, чтобы обнять Гвурия, подмечая, что последний выглядел взволновано.

- Что-то случилось?

- Если говорить откровенно, то эти сандалии добьют мои ноги рано или поздно.

Они рассмеялись. Шутка, про неудобные сандалии, была стандартной и постоянной среди сенаторов. Альпин продолжил:

- И все-таки, наврятли Вы прислали мне записку, только ради того, чтобы это обсудить.

- А вы не ходите кругами, мой друг.

- Прямой путь всегда короче.

Альпин был неплохим политиком. Его отец учил Ростака быть хамелеоном. «В политике, сынок, нужно уметь быть, кем угодно: и прикидываться добычей, и стать хищником, и стервятником, ждущим своей очереди». За этот совет он часто благодарил своего покойного отца. Став сенатором, он изучал всех потенциально «интересных» людей: людей со связями и амбициями, тех на кого можно положиться и тех, кем можно пожертвовать, тех, кто искренне наивно верен своим идеям и тем, кто не продал свою маму только потому, что цена не устроила. Всех их можно было использовать, каждого для своей цели.

Гвурий был на границе бесполезного и нужного людей. Другие дворяне не стали бы с ним общаться вне заседаний, но Альпин знал, что маленькие люди, могут быть очень полезными и отбрасывать их только из-за разницы их происхождений глупо.

Гвурий происходил из ремесленников. Он поднялся как член гильдии ремесленников с запада Империи. Став ее главой, он избрался сенатором, как поговаривают, за хорошую сумму денег, а после перебрался в столицу. Больших успехов Гвурий не снискал, а так как следующим главой ремесленников стал его младший брат, то сенаторствовал он уже как третий срок. Судя по всему, Артик всего-навсего хотел выцепить, хоть какой-то мелкий дворянский титул для своей семьи. И тем не менее, Гвурий оставался ремесленником, а сними лучше всего говорить максимально прямолинейно и быть терпеливым.

- Есть один вопрос, который мне и вправду хотелось бы обсудить… – Гвурий огляделся. Рядом никого не было; Альпин ждал.

- Мой брат, – продолжил Артик, ­– сообщил мне, что по всему западу у местных мастеров были заказаны комплекты брони эльфов, общим числом равной центурии. По своим каналам, ему удалось узнать, что несколько ниточек ведет к людям, связанным с одним из легатов…

- И все? – спросил Альпин с недовольством.

- Нет, не все – Гвурий пытался играть в умелого политика, сливающего информацию по крупицам, но делал это так не умело и неловко, что больше вызывал раздражение, чем интерес.

И несмотря на это, Альпин молчал. С одной стороны, это могли быть комплекты, для театральной постановки или боев на Имперской Арене, с другой смущало их количество: сто комплектов, зачем так много? И почему именно в Приграничье? Хоть народ эльфов проживал западнее Приграничья и лучше знал свою броню, но сто комплектов…

- Так же, мы провели расследование – продолжил Гвурий, делая ставку на слове «Мы» – и выяснили, что люди, связанные с этим легатом, общались с наемниками, что из «вольных», и после этого, несколько групп, составленные из таких людей, разными путями, тайно отправились в Приграничье.

Альпин обладал неплохой интуицией, и в его разум сразу кольнула мысль, что из этого можно что-то выудить. Осталось узнать лишь один вопрос:

- И имя этого легата Вам не известно?

- Отчего же, известно – Гвурий набивал себе цену, хуже базарной бабки – это Ваш «добрый» друг Анций Сувор, легат четвертого легиона.

Бровь Альпина дернулась при упоминании этого имени. Сувор был амбициозным и чертовски заносчивым. Он принадлежал к древнему дворянскому роду, ютившемуся на севере Империи. Будучи красивым, обаятельным и харизматичным, Сувор быстро продвигался по службе. От центуриона к легату за два года, из легата десятого в легаты шестого еще за пять. Если бы он строил свою карьеру исключительно в армии, то проблем бы не было, но этот парень сразу после становления легатом, попытался влезть в игры дворян из знатных семейств, а потом и в Сенат.

Между армией и Сенатом был не подписанный ни кем договор: Сенат не лезет с политикой в армию, а те не лезут в Сенат. Этот выскочка не соблюдал ни каких правил игры. Это привело к конфликтам внутри Сената: две из трех фракций были против третьей, к которой он примкнул. Впоследствии, фракция «севера», попросила его покинуть свои ряды, дабы не нарушать «тройную ничью» – так называли борьбу трех сил в Сенате.

Все фракции внутри Сената имели приблизительно одинаковый политический вес. И лишь одной удавалось нарастить мощь, как две другие образовывали союз, и борьба опять заходила в тупик. «Северные» были представлены в основном детьми именитых дворян и требовали укрепления своей власти и власти дворянства в целом. «Западные» – наоборот, состояли в основном из зажиточных крестьян, ремесленников и молодых дворянских домов, коим давали земли на западе страны; они выступали за республиканские законы. «Южные» же не придерживались каких-то конкретных политических взглядов. Они отстаивали интересы купцов, ведь практически все самые «жирные» торговые маршруты, лежали через юг страны. Поэтому «южные» выдвигали идеи торговых привилегий.

Сувору оппонировали многие и одним из самых ярых противников прихода армии в Сенат, был как раз Альпин, который относил себя к южной фракции, даже несмотря на то, что был уроженцем севера. Кроме того, Сувор сосредоточил свое внимание на дворянских интригах и добился в этом не плохих результатов. Без ложной скромности их можно даже назвать выдающимися: поговаривают, что он стал фаворитом самой Правящей Матери, чем взбесил половину дворянского общества. Говоря в двух словах, этот парень лез везде, куда только мог.

Гвурий улыбнулся, увидев реакцию Альпина:

- Я знал, что эта новость Вам понравится!

- М-да… новость… занимательная. Вот только я не понимаю, а почему Вы обратились ко мне?

- Я подумал, что Вам будет интересно об этом узнать – улыбнулся Гвурий.

Альпину не нравилось быть должником, но в политике часто приходилось укреплять «дружбу» взаимовыгодной помощью. Важно было не переборщить и оказать услугу равную оказанному одолжению. Информация, которой поделился Гвурий, не была особо важной, но правильно поданной она стать ценной.

- Хочу выразить Вам свою благодарность. И могу Вас заверить, что наши дружеские отношения, крепки как никогда – Альпин улыбнулся Гвурию.

Гвурий улыбнулся в ответ, и они направились к лестнице. Дальнейший разговор шел ни о чем, как и все нейтральные разговоры. Когда они расстались, и Альпин пришел в выделенную ему комнату, он погрузился в размышления, где и как использовать информацию о Суворе.

«Зачем ему броня? Он не любитель представлений или боев на арене. Выходит, он собирается пускать ее в дело. Тем более, что сделал заказ на западе. Но зачем? Вариантов масса, но самым вероятным будет тот, что он хочет устроить провокацию.

Эльфийского Королевского, как такового, уже две сотни лет как нет; они не опаснее комара. Поднять свой авторитет, через войну? Ну, тут ему придется потерпеть поражение: легаты первых трех легионов имеют слишком прочные позиции среди знати. Да и если кто и отправится на разбирательство, то это будет легат первого или второго, других Правящая Мать просто не сможет отправить…» – на секунду Альпин засомневался в своих выводах – «Или, все же может? Если он ее фаворит, то может и отправить. Решение за Императором, иначе говоря, за ней. Если она объявит войну Эльфийскому Королевству, то нужно передать [Жезл Фельдмаршал] одному из легатов, но в законах не сказано какому конкретно.

Обычно этим легатом бывает легат Первого. Но он стар, и его отставка лишь вопрос скорого времени. Сувор станет Фельдмаршалом, «одержит» победу над эльфами, присоединит их земли к Империи, вернется победителем, старый Первый Легат уйдет на пенсию, а Сувор займет его место. Итог: у нас будет самый молодой Первый Легат в истории. Он сможет заткнуть всех дворян, точащих на него зуб, и даже многие сенаторы решат воспользоваться его поддержкой. Он станет вторым… нет, третьим человеком в Империи. Хм… нужно направить своих людей в Приграничные земли и ко двору Его Величества. Его мотивы теперь понятны, осталось понять мотивы Правящей Матери. И так, кого же туда послать?».

\*\*\*

Следующие несколько дней были для Рея насыщенными. Первым делом он решил понять, кем был громила.

Верзила, которого, зовут Тог’рек, «оказывается», был варваром. И ведь ни одной предпосылки думать, так не было! Он пришел с южных степей и был сильнейшим воином своего племени, быстро завоевав право стать вождем. Правда, старейшины быстро поняли, что «соображалка» у нового вождя работает не очень. Поэтому они наплели ему сказки, что он без двух минут герой, но было бы неплохо попутешествовать и совершить пару подвигов, дабы точно стать легендой всех варваров. Здоровяк, к его чести конечно, понял, что племя было не особо довольно им. И решил найти себе наставника, который бы обучил его и сделал чуточку мудрее. За годы своих путешествий, здоровяк видел много разных людей. Кто-то брезговал его компанией, а кто-то пытался использовать его силу в своих целях.

Он уже отчаялся, когда в Вудбурге, встретил купца, который рассказал ему о Великом Архимаге, живущим в небольшой деревушке неподалеку. Так он узнал про Арчибальда Д’Энуре и, восхитившись его подвигами, решил, что это именно тот человек, который ему был нужен. Когда он встретил деда, то немного расстроился, узнав, что старик на грани маразма. Но разговор с ним, изменил его решение. Тог’рек понял, что старик был одним из немногих людей, кто видел его реальные стремления. Поэтому между ними состоялась сделка: дед будет его учить, как лучше управлять людьми, но только пока Тог’рек будет выполнять все его приказы.

По разговору с ним Рей понял, что громила совсем чуть-чуть комплексует из-за своего не высокого ума, и порадовался, что, если придет нужда обмануть его, это не будет проблемой. С другой стороны, ему пришлось вспоминать все уроки, которые он получил на курсах по управлению людьми и потихоньку «скармливать» их Тог’реку.

С эльфийкой дела обстояли лучше. Рей изучал магию по ее наставлениям, и дело двигалось, достаточно оперативно. Контроль магических сил и создание круга заклинаний (того светящегося диска, что он видел раньше), было освоено им в течении пары часов. Затем они приступили к не боевой магии; некоторые заклинания до конца дня. Следующий день он посвятил сидению за книгами и изучению биографии Арчибальда.

Далее Реймонд несколько дней изучал заклинания разных школ и уровней. И вот тут начались проблемы. Его мозг кипел после многих повторений и правил, и чем выше было заклинание, тем больше его разум напрягался. То, что поначалу выглядела как легкая прогулка, через два дня превратилось в пытку. Подумав, он решил, что лучше будет не увлекаться и разделить день на две половины: в первой он занимался магией, во второй книгами. Это уменьшало нагрузку на разум, но, тем не менее, легче стало лишь отчасти.

- Вы будете сегодня вставать? – раздался недовольный голос девушки из-за двери

- Нет, отстань, у меня разум кипит. Мне нужен выходной – Рей даже не пытался вставать с постели.

- Если Вы не будете постоянно проводить тренировки, то Вам будет лишь хуже. Ваш дражайший разум нужно тренировать – сказала девушка и вошла в его спальню.

- Скажи, в кого ты такая вредная, в маму или папу?

- В Вас: Вы же меня такой обучили. И я лучше кого-либо знаю, что Вы сейчас чувствуете. Ладно, если не хотите заниматься магией, то хоть займите разум книгами – сдалась девушка и вышла.

«Вот, ведь заноза» – эту фразу, за последнюю неделю, Рей повторял по сто раз на дню – «С другой стороны – она права. Надо бы почитать о природной магии побольше».

За эти дни из книг и разговоров он подчерпнул для себя тонну полезной информации. Во-первых, этому деду действительно триста восемнадцать лет. Правда, по местным меркам. Их год был чуть короче, того, что он знал: триста шестьдесят дней ровно. А значит, дедушке сейчас в его мире было бы триста тринадцать или около того. Все равно чудовищно много. Если его понимание магии было правильным, то все дело в самой магической силе, у которой был пассивный эффект: он продлевал молодость и жизнь в частности, в зависимости от силы заклинателя.

Так же, он узнал, что у них не было понятия «месяцев». Их год делился на четыре сезона: сезон воды – зима, сезон земли – весна, сезон огня – лето и сезон воздуха – осень. Дни же или считались обычным порядком, например, десятый день, двадцать первый или восемьдесят восьмой; или же каждый сезон разбивался на девять декад, например, восьмой день первой декады, сезона воды. Второй метод использовался в основном в официальных документах. Новый год отсутствовал, но был похожий на него праздник Пробуждения. Он отмечался первого числа сезона земли и обозначал новое начинание или пробуждение всей природы.

В других странах использовались другие системы, но Рей счел эту информацию не самой важной сейчас. Там говорилось что-то про лунные циклы, девять сезонов и День Тьмы, но ему не предстояло уезжать далеко, так что читал он об этом по диагонали.

1Государственная структура была различной, но в основном все сводилось к монархии. Она была практически везде абсолютной, но в некоторых государствах был силен нобилитет. Он представал в разных формах: где-то старым добрым дворянством, где-то рыцарством, а где-то олигархией. В текущее время Империя была монархически-дворянской до мозга костей. Сенат же, основанный Первым Императором, давно потерял ту силу, которую имел. Когда-то Сенат действительно соответствовал своему статусу. Он издавал законы Империи и был мощнейшей политической структурой Империи. Первый Император сам ограничил себе власть Сенатом, дабы его потомки не разбазарили труд всей его жизни.

Но, как показала история, случилось как раз то, чего он и боялся. Его внук, Август Третий, не соответствовал талантами своему званию и в Империи начался упадок. Эти времена были прозваны Темными, да и сам Император получил аналогичное прозвище. Чудовищная коррупция, возрастание влияния старых дворян и недовольство властей провинций таким положением дел, вылились в бунты, и легионы вынуждены были тушить один пожар восстания за другим. Среди народа ходила даже шутка, что в Темные времена легионеры истоптали больше сапог, чем во времена основания Империи.

Пришедший ему на смену Август Четвертый, был более умен, но исправить полностью ситуацию уже не мог. Дабы сохранить Империю хоть в каком-то виде, ему пришлось даровать независимость многим провинциям, что завоевал его прадедом. Так же, ради пополнения бюджета, ему пришлось пойти на уступки богатых и знатных дворян, что отодвинуло Сенат от реальной политической власти. Он начал вести популистскую политику, дабы задобрит народ. Частые народные гуляния и декламация возвращения Империи к временам Первого Императора, перемежалась с принятием законов усиливших власть дворян.

После этого Сенат, из главного органа страны, превратился в фикцию. Сейчас почти все выбранные сенаторы были или богачами, купившими себе голоса, или ставленниками дворян. Редкие сенаторы, попавшие в него честно, реальной силы не имели и либо выдвигали «травоядные» решения, либо никак не влияли на реальную политическую жизнь страны. Так б***о***льшей части влиятельных дворян Сенат перестал быть хоть как-то интересен. Стремились же в него в основном богатые купцы или главы ремесленных гильдий, желавшие получить дворянство, за выслугу лет. Редкими гостями в Сенате были мелкие дворяне или третьи и последующие сыны более знатных родов.

Император, правящий сегодня, был еще слишком юн, чтобы войти на трон: ему было еще только семнадцать. В права Императора он вступит в двадцать один, в день своего рождения и свадьбы одновременно. На данный момент регентом юноши была его родная мать, носящая временный титул Правящая Мать. Поиск жены для Императора активно начнется к его девятнадцатилетию и за полгода до коронации имя невесты объявят официально. Так что сейчас, те дворяне, что корили судьбу, за дарованных им дочерей, устроили тараканьи бега, жестокости которых, могли бы позавидовать самые кровожадные твари арены.

Рей, все это прочитавший, расстроился. Он надеялся, что в этом мире, мире магии и эльфов, сильные мира сего, сильно отличались, от тех, кого он знал. Но они были такими же жадными до власти и денег, сукиными детьми. Они были так же далеки от народа, от его интересов и чаяний, как и политики его мира.

Про другие государства информации было мало, либо она была устаревшей. Да и соседей у Империи было не много. На юго-западе было Королевство эльфов, достаточно миролюбивое и пацифистское государство. На северо-западе находились Пепельный край, земли, располагавшиеся у еле живого вулкана, известными своими плодородными землями и потрясающими винами, изготовленными из винограда, выращенного на вулканической почве.

Де-юре Пепельный край были под властью Империи, де факто же, они были независимы. Правил этими землями союз купцов, больше заинтересованный в торговле, чем в войне или политической борьбе столичных дворян. Единственным темным пятном западной части Империи был Туманный край, земли, брошенные более ста лет назад. На юге от Империи лежали бескрайние степи, что отделяли Империю и прибрежные города государства и были, ничейными землями. Они не были очень плодородны, населены множеством племен варваров и некоторыми видами зверолюдей. И за исключением гигантских стад копытных и птериксов, ценности не представляли. Даже Первый Император не сильно стремился к завоеванию степей.

Рея заинтересовали зверолюди, но они отличались от того, что он себе представлял: они были больше зверьми, чем людьми. Поэтому у них никогда не получалось создать свое государство. Единственным исключением было Королевство зверолюдей, располагающееся к западу от вулкана.

Рей потянулся, поднялся, оделся и подошел к столу. Затем он закрыл глаза и максимально точно, насколько позволяла его память, представил в своей голове кружку с кофе, и через мгновение терпкий бодрящий запах достиг его носа. Открыв один глаз, Рей улыбнулся. Проведя многие тесты, он понял, что псионическое сотворение ему недоступно, несмотря на то, что старик им владел. Единственное, что ему удавалось создать, это было кофе, в его любимой кружке с любимой рок-группой. Лучшим временем для его создания было утро, тяжелее всего это давалось в полдень. Предыдущая созданная кружка, тут же рассыпалась в песок. Как бы он ни старался, не мог создать больше двух кружек в день, с перерывом в несколько часов. Поэтому он решил пользоваться этим навыком исключительно утром.

Он подошел к двери и снова усмехнулся, вспоминая, как ощущал себя, когда впервые взялся за ручку. Сегодня Рей спустился позже обычного, поэтому не застал завтракающих эльфийку и громилу. Да, он знал их имена, но отказывался думать о них, как о друзьях, так как не доверял им полностью. Разговаривая с ними, он понимал, почему они были с дедом, но все равно в их словах была не только забота, но и желание кое-что получить от старика. Громила хотел мудрости, (будто ее на рынке продают, по пол килограмма в одни руки!), а девушке были интересны его магические записи, книги по разным ее видам и заметки о магии, сделанные им в ходе своих путешествий. Так что Реймонд решил, что лучше будет с ними не сближаться полностью, дабы не утратить бдительность.

С заднего двора послышался голос девушки: она опять отчитывала громилу. Тот регулярно, во время своих тренировок, влезал на ее клумбы. Рей не любил комнатные растения, но понимал ценность того, что росло на клумбе. Там были в основном лечебные и пряные травы, которые девушка, раздавала в деревне. Да, они защищали деревню, только охрана деревни не была нужна постоянно. А быть просто нахлебниками, нельзя – иначе деревенские, быстро в них разочаруются. И хоть в лицо никто из них ничего не скажет, жители деревни резко поменяют свое отношение к ним. Жить в деревне с плохой репутацией, было сродни пытке.

Деньгами же не все проблемы можно решить. Рей узнал, что у девушки был магический предмет [Малый Мешочек с Золотом], что содержал максимум двадцать золотых и восстанавливал один золотой раз в сутки. Но проблема в том, что золото в деревне практически не имело хода: за исключением владельцев трактира, у деревенских, золота не водилось, поэтому им тяжело было рассчитываться с ними. В ходу были в основном медные и серебряные монеты.

Мешочек был подарен эльфийке новым Верховным Магистром Академии, после того как она вызвалась сопровождать Арчибальда на «заслуженный отдых». Преподавательский состав не был доволен, что из хранилища Академии, раздаются ценные вещи, но, когда магистр сказал, что передает его самому Верховному Архимагу, ропот прекратился.

Именно поставка трав и защита были платой за некоторые услуги, предоставляемые им в деревне. Как и все эльфы равнин, девушка отлично разбиралась в травах. Для Тог’река же большой разницы между целебными травами и сорняками не было.

Рей не стал выслушивать очередные препирания и отправился в кабинет. Он взял книгу с основами природной магии и увлекся чтением. Магия была тем, что давалось ему проще всего. Наверное, это было потому, что знания, полученные стариком, и его умения были действительно обширны.

Все заклинатели делились на псиоников, элементалистов, заклинателей природной магии, мастеров темных искусств, светлых магов и заклинателей первородной магии. Основой псионической магии были логическое мышление, рациональность и ясность мышления. Достаточно талантливые псионики могли превращать свою магическую энергию в предметы, например, в обычный меч или небольшой щит. В связи с высокими требованиями к талантам заклинателя, псионики были вторыми, по редкости среди встречающихся заклинателей.

Элементалисты были самыми распространенными заклинателями. Эта магия была хорошо изучена, понятно структурирована и требовала меньших талантов к магии. Силу же элементалисты черпали из четырех стихий: земли, огня, ветра и воды. Именно элементалистов чаще всего выпускали Магические Академии и Гильдии Охотников.

Заклинателями природной магии были в основном друиды, но это было не обязательно. К природной магии так же относился призыв живых существ и алхимия. Так что следопыты, алхимики и некоторые мастера ядов, воровских классов, тоже могли считаться заклинателями природной магии. Но б***о***льшая часть этих заклинателей действительно были друидами. Они взывали к силам природы, для помощи союзникам или их исцелению.

Самыми гонимыми заклинателями были мастера темных искусств. До образования Новой Империи они были более свободны в своих изысканиях, но даже в те времена их недолюбливали и сторонились. Приказом Первого Императора все они были признаны все закона. Большая часть была убита, другие же бежали, в основном на юг, и чем сильнее становилась Империя, тем меньше другим государствам хотелось с ней конфликтовать. Поэтому гонения на заклинателей темных искусств начались на обоих континентах, и те убегали так далеко, как могли. По слухам, на самом западе южного континента, ими было основано свое государство, где их никто, ни в чем не притесняет. Они были в основном чернокнижниками и некромантами.

Заклинателями первородной магии никто, нигде не обучался. Эта магия была самой таинственной и неизведанной. Причиной было то, что ей невозможно было обучиться: заклинатель рождался с навыком ее использования. Эти заклинатели не могли выучить ни одного, даже самого простого заклинания другой школы. Все заклинания приходили к ним наваждениями, как будто перед ними открывалась новая страница книги. Именно по этой причине эту магию было так тяжело структурировать. Сила же таких заклинателей исходила из расположения звезд, солнца, других планет и спутников. Поэтому эту магию иногда называли звездной.

Самыми важными считались заклинатели веры или в простонародье называемые светлыми магами. Эти заклинатели молились определенным богам, и боги даровали им свое благословление. Львиная доля их была жрецами, дарующим свою силу союзникам, исцеляя и защищая. Но среди богов не все были добрыми и пушистыми. Поэтому среди светлых заклинателей встречались и бойцы, с неистовством в сердце, кидающимся на своих врагов. Таких, как правило, величали инквизиторами или исповедниками.

Рей дошел до места, которое он давно хотел попробовать, призыв зверей. Он взял книгу, спустился со второго этажа и вышел во внутренний двор. Варвар продолжать стучать своей палкой по толстенному дубу. Девушка тем временем, используя магию воды, поливала свою клумбу. При виде него девушка ехидно спросила:

- Решили все-таки выйти наружу?

- Да. Думаю, попробовать призвать зверя – Рей проигнорировал тон ее голоса.

Она подошла к нему, заглянула в книгу и отрицательно покачала головой:

- Не думаю, что сейчас вы способны призвать мантихору или грифона с она перелистнула несколько страниц назад и продолжила: – начните с чего-нибудь попроще, ворона, например, или совокота.

- Так, юная леди. Я Архимаг или как?!

- Вы согласились слушать меня во всем, когда решили вспомнить свои навыки. Не забывайте, что, если вы не сможете удержать контроль над животным, могут быть проблемы. Падение в обморок будет лучшим исходом, а то ваш разум может ведь породить настоящего монстра и пострадает деревня. Да и призвать зверя лишь половина забот: контролировать его тоже нелегко.

«Заноза! Хотя она права: устраивать нашествие Годзиллы на местную деревню, это плохая идея».

Рей вытянул руку и сконцентрировался на образе ворона. Перед его рукой появился магический круг зеленого цвета, полметра диаметром. Он скосил взгляд на эльфийку: по его наблюдениям, его круги получались б***о***льшими и яркими, чем у девушки. Возможно, ему показалось, но это вызывало у той чувство легкой зависти. Затем, Рей глянул в книгу и внимательно всмотрелся в символ на малом центральном круге. И мысленно воспроизвел его, после чего, точно такой же символ вспыхнул в центре магического круга. После небольшой потери магической энергии, из середины круга вылетел ворон. Птица громко каркнула и, сделав круг по поляне, и села на правое плечо старика.

Он ощутил странное чувство единения с птицей, будто бы ворон был частью его тела, как рука или нога. Он чувствовал намерения и заинтересованность ворона. Птица с интересом смотрела не него, словно ожидая приказа. Ворон был большим, самым большим, что Рей когда-нибудь видел, полностью черной, с лоснящимися на солнце перьями. Его глаза и клюв были такого же мрачно черно цвета и выглядели внушительно.

- Не плохо! – восхитилась девушка.

«Не плохо?! Могла бы придумать похвалу и получше, заноза!». Ворон, видимо почувствовав его настрой, расправил крылья и злобно каркнул в сторону эльфийки. Девушка недовольно посмотрела на старика.

«Да тише ты! Разорался блин, не стоит портить с ней отношения». Птица тут же умолкла и села смирно.

- Теперь, Вам стоит им воспользоваться: отдайте ему любую команду.

Рей подумал о полете; ворон тут же взлетел и начал кружить вокруг него на высоте метров пяти.

- У призванных птиц есть особый навык – [Небесное Око] – продолжила читать лекцию Юиль; было видно, что это ей нравиться. – Этот навык позволяет видеть глазами самой птицы.

- [Небесное Око]! – произнес Рей. Картинка перед его взглядом изменилась. Он увидел старика далеко внизу, смотрящую на него девушку и варвара стоявшего и наблюдавшего за всем этим со стороны. Вид захватывал дух, и он решился:

«Выше!» – скомандовал он, и птица взмыла вверх, прямо над верхушкой леса.

Его подхватил теплый воздух, и невероятное ощущение полета заполнило его тело. Весь мир стал вдруг казаться таким маленьким: взмахни крылом и окажешься у горизонта, а затем и дальше. Чувство свободы пьянило и требовало еще. Такие ощущения Рей не испытывал никогда. Он полетел к деревне, видневшейся с высоты. Пролетел у мельницы, затем мимо трактира и опустился к самой поверхности реки. Он отлично видел и кузнеца, распекавшего своего ученика, и травницу, собиравшую какую-то траву на полях. Христи увидела ворона, подняла голову и приложила руку к бровям. Видимо она поняла, что это был призванный ворон, улыбнулась, помахала рукой и вернулась к своим травам. Рей полетел к лесу, но, не увидев толком ничего, кроме верхушек деревьев, решил вернуться назад.

«А сделай-ка, мертвую петлю».

Птица безропотно выполнила маневр, но на середине петли изображение поменялось. Он смотрел в небо; именно он, а не птица. Рей лежал на земле, распластав руки, а рядом стояли улыбающиеся Юиль и Тог’рек.

- Такое иногда случается – девушка едва сдерживалась от смеха – когда в первый раз призывается существо, не всегда его владелец может отличить себя от него. Особенно когда использует навыки. Именно поэтому, Вам еще нельзя призывать монстров высоких уровней.

- Старик упал, а вам смешно?

- Нет, смешно было, когда Вы руками махали – встрял Тог’рек и замахал руками, как птица. Улыбался он при этом не менее издевательски, чем девушка.

Рей прикинул, как это могло бы выглядеть со стороны, и отругал себя: нельзя терять авторитет перед учениками. Хотя, увидеть такое, наверное, было забавно.

\*\*\*

Легат Сувор сидел за столом в кабинете своей резиденции разбирая документы. Кабинет был шикарно украшен: повсюду стояли статуи из лучшего мрамора; картины самых значимых и уважаемых мастеров своего дела украшали стены; стол и мебель были изготовлены из лучших пород дерева. Весь интерьер был обрамлен золотом, от ножек стола, до рам картин. По количеству золота в интерьере, эта резиденция уступала только Имперскому дворцу. Дворяне породили много сальных шуток на эту тему, но самого Сувора это не волновало: когда его план претворится в жизнь, смеяться будет уже он.

Резиденция была одной из самых больших во всем Капитолисе. Она располагалась в престижном северном районе города. Лишь немногие высшие дворяне могли похвастаться более большой и богатой резиденцией. Когда Сувор решал устроить бал или прием, то по размаху они вполне могли соответствовать, тому, что организуются при императорском дворе.

Сувор подписал очередную пачку приказов для своих земель. Его поместье не было большим и располагалось почти на границе Империи и рыцарских земель. Несколько веков назад его род был одним из самых знатных, но во времена, когда Первый Император вел свои легионы под флагом объединения, его предок был уличен в порочной связи со своей сестрой. Нравы Империи были весьма свободны и тогда, но это было уже перебором. Их род был опозорен и растерял все влияние. Если бы Первый Император не начал бороться с дворянством в целом, то его род просто бы угас, но ответное сопротивление дворянских родов, выброшенных на обочину, требовало совместной организации. И даже настолько проштрафившиеся семьи не были забыты.

Анций Сувор твердо решил вернуть свой род на вершину. Пробиться через Сенат было тяжело: клеймо порочной связи, лежавшее на его семье, муссировалось среди простого народа постоянно, а ведь именно выходцы из простолюдинов были большой частью сенаторов. Дворяне относились к нему, как к выскочке и видели в нем лишь разменную монету в своих политических играх. Единственным способом вернуть честное имя своему роду осталась армия, только в последние несколько лет Империя не вела войн, а армия лишь участвовала в охране границ на юге.

Сувор еще в юности понял, что обладает достаточными талантами, для продвижения по карьерной лестнице: он был харизматичен, красноречив, не обделен талантами управленца, да и глупым себя не считал. К тому же был красив и обаятелен, отчего пользовался большой популярностью у женщин, только Сувор не собирался связывать себя узами отношений с теми, кто не мог помочь ему подняться выше в иерархической лестнице.

Спустя два года службы, Анций стал легатом десятого легиона, когда легат шестого ушел на покой. Ради этого звания ему пришлось подключить все свои связи и раздать достаточно много денег, а обещаний он раздал столько, что будь он самим Императором, не смог бы их выполнить. Занятно, что именно его обещания вымостили Сувору дорогу в легаты четвертого: он отдавал лишь часть долгов, дабы люди верили в его возможности отдавать долги. И под обещания отдать еще больше продвигался еще выше в армейской иерархии. Став легатом шестого, он был удостоен чести посетить званый обед, который устраивала Правящая Мать.

Упускать такой шанс он не намеревался. Пустив в ход все свое обаяние, он добился ее расположения, но даже Сувор не думал о том, чтобы стать ее фаворитом. Когда намеки Матери стали уходить в совершенно конкретную сторону, он был в ступоре от счастья. Сувор благодарил всех богов за такой шанс. Отношения с ней позволили ему стать легатом четвертого и расплатиться по многим долгам. Ради повышения своей репутации Анций сам распространял слухи об их отношениях и жестко прерывал их на людях, высказываясь об абсурдности этих заявлений.

Более сметливые мелкие дворяне тут же стали менять свое отношение к Сувору, видя в нем сильную фигуру. Высшее дворянство стало относиться к нему еще холоднее и презрительней: лишний игрок в большой политической игре, пытающийся создать новую фракцию, был не нужен никому.

В дверь вошел толстоватый человек лет сорока – это был его секретарь, Брас Тарикус. Он подошел к его столу и поклонился:

- Господин легат…

- Ближе к делу – тон Сувора был холодным. Секретарь служил ему давно и был одним из немногих людей знавших реального Анция Сувора: жесткого, прямолинейного, нетерпеливого, заносчивого и амбициозного человека. Тарикус начинал службы семье Суворов еще при его отце и, можно сказать, что Анций вырос на его глазах.

- Я по поводу того дела.

Анций поднял на него глаза, не поднимая головы. Затем он открыл ящик стола и извлек небольшую статуэтку. Статуэтка была выполнена в виде человеческого уха на ножке из черного мрамора. Он поставил статуэтку на стол и надавил на верхнюю часть уха. Статуэтка, надломилась ровно посередине, и верхняя половинка откинулась как на шарнире. Через мгновение на месте разлома появился синий огонек, не больше лучины. Это был магический предмет [Сломанное Ухо], что не позволял подслушивать любые разговоры на расстоянии двух метров, даже с помощью магии.

- Продолжай.

- Подготовка идет по плану: заказы розданы и выполняются, а люди скоро будут на местах.

- Если все так гладко, то зачем ты мне об этом рассказываешь? Давай уже, выкладывай.

- Один высокопоставленный купец с востока сообщил, что гильдия ремесленников начала расследование наших действий. И, кажется, они смогли связать это с Вами.

Сувор задумался. Он не был наивен и прекрасно понимал, что подготовленная в спешке провокация может быть раскрыта. Важно было лишь успеть ее провести раньше разбирательств, а дальше это будет уже не важно: его влияние растет не по дням, а по часам и когда он вернется с победой, даже его враги заткнутся.

Но если об этом узнает Правящая Мать, то ее доверие к нему упадет и тогда выше своего текущего положения ему не подняться никогда. Анций не любил эту женщину, но не использовать ее любовь к «красивым вещам» было бы глупо. Он понимал, что, если она его отвергнет, его сожрут, за столь бесцеремонное толкание локтями. А значит, план нужно исполнить, во что бы то ни стало, иначе все усилия будут потрачены зря.

Весь план был прост: создать провокации, победить практически не сопротивляющегося противника, стать легатом первого, а потом… Он много размышлял над этим «потом». Останавливаться не хотелось, ведь до вершины осталось совсем чуть-чуть, и после стольких трудов, остановится, не попытавшись, будет кощунственно. Его свадьба с Правящей Матерью была выгодна им обоим. Если он станет ее мужем, то при «загадочной смерти» молодого Императора, Мать должна быть объявлена Императрицей, а он, Сувор, ее Императором.

У Императоров, начиная с Первого, была странная особенность: у них всегда был лишь один наследник. Как и почему у них не выходило даровать больше потомства мужского пола, оставалось загадкой. Поэтому, когда последний Император умер от болезни, а его сын был еще слишком юн, ему нашли регента – его мать. Эта кандидатура была нейтральной по отношению ко всем фракциям дворян, поэтому всех устроила. Покопавшись в старых свитках Первого Императора, Сенат нашел его повеление на случай отсутствия потомков. Императором станет или наследник по крови или супруг. Это тоже было многим на руку: были дворяне, присматривающиеся к Матери, но главной проблемой, оставался ее сын: если истинный наследник трона, вступит в свои законные права, то ценность Правящей Матери станет нулевой. Естественно ее это не устраивало, и она растила из него марионетку, которой нужен советник; и Мать перестала заниматься его образованием, увлекшись почти абсолютной властью.

Она была дворянкой из города-государства, и четко понимал свою роль как женщины. Ее брак с Императором не был браком по любви, и к сыну она не испытывала истинно материнских чувств. Становиться же женой кого-то из высших дворян, значит вставать, на чью-либо сторону и быть, лишь винтиком в механизме их политических интересов. Поэтому, Сувор хотел думать именно так, она и сошлась с ним. Он был чужим для всех и всеми ненавидим, а значит полностью под ее властью. Став его женой, она могла продолжать наслаждаться властью, а в случае неприятностей, Сувора всегда можно было отдать на растерзание толпы дворян. Только у самого Анций, были иные планы.

- Нужно ускориться. Да, и кто в гильдии ремесленников, такой любопытный?

- Глава гильдии, некто Артик Гвурий

- Знакомое имя…

- Его старший брат сенатор от их гильдии. Заседает уже третий срок.

- Ах, да, точно. Он родом с запада?

- Да, но импонирует южанам. Судя по слухам, хочет больше влияния на рынках южного направления

- Ха, наивный! Но его стоит взять на заметку.

- Господин. Не думаю, что он нам помешает.

- Согласен. Но лучше бы отправить кого-нибудь, присмотреть за ним.

- За которым из?

- За главой гильдии, конечно. Наврятли он успеет мне помешать, но, если слишком продвинется в своем рвении, будет лучше, если эта пешка уйдет с доски.

- Хорошо, я передам ваши приказы.

Секретарь поклонился и вышел. Сувор взял [Сломанное Ухо] и вернул верхнюю половинку на место. Огонек потух, а половинка встала на место, будто никогда и не была сломана. После чего он убрал магический предмет обратно в стол.

Сувор погрузился в мысли. Вроде ничего страшного, подготовка шла по плану. Да и сроки были такими, что наврятли бы кто-нибудь успел помешать его планам. Но заноза сомнений так и не желала покидать его разум. Если его разоблачат до того, как он вернется с победой, его игра будет проиграна.

\*\*\*

Рей сидел за столом абсолютно вымотанный. Повышающийся уровень заклинаний, используемых для тренировок, сильно истощал разум. Рядом с ним сидела эльфийка, напротив «поглощал» еду варвар. Сегодня трактирщица приготовила овощи на гриле. Часть овощей была ему знакома, вот морковь, вот цуккини, но некоторые были ни похожи, ни на что. Например, синий плод, похожий на помидор. На вкус он был чуть более кислым, чем известные ему томаты. Несмотря на это, вкус не был резким, и приятная кислинка придавала другим овощам вкус, будто их полили лимонным соком.

Его разговор с женщиной и информация, полученная из книг, помогли ему составить приблизительные предпочтения местных в еде. Люди намного реже, чем в его мире, пользовались специями, заменяя их травами или продуктами с определенным вкусом. Например, как этот «помидор». Но это не значит, что таких вещей как соль и сахар у них не было.

Проблема отсутствия специй решалась просто: магия. Среди не боевой магии достаточно сильно была распространена магия создания простых продуктов. Конечно, обеспечить все потребности такая магия не могла, но исправить ситуацию ей вполне было по силу. Многие путешественники-заклинатели обучались такой магии в обязательном порядке. Еда, созданная магией, была пресной, и голод, после нее, наступал быстрее, и тем не менее, пару дней протянуть на ней было вполне реально.

Рей посмотрел на девушку: он уже как пару дней хотел с ней поговорить о походе в город, но не знал, как начать. По ее разговорам он понял, что не важно, каким именно тоном идет их разговор, она была с ним искренней почти всегда. Только этот шаг был для него особенно сложным. Возможно дело в недоверии к ней, а может он и сам побаивался этого шага: каждый день, проведенный здесь, делал его сильнее, и Рей все больше чувствовал себя хозяином положения. Тем не менее он понимал, что рано или поздно это нужно будет сделать. Во-первых, понять его истинное положение; во-вторых, его не прельщала жизнь старика-отшельника.

Рей собрал волю в кулак, глубоко вдохнул и сказал:

- Юиль, а помнишь, ты говорила, что в городе мне могут помочь восстановить память?

Девушка отвлеклась от еды и удивилась:

- Да. Неужели вы хотите посетить город?

- Н-у-у-у, мне бы хотелось попробовать восстановить память. Да и ты сама же говорила, что не можешь мне помочь выучить заклинания высоких уровней?

- Да, не могу – в ее голосе четко читалась обида.

- Я не хотел ставить это тебе в вину, прости меня. Возможно, поездка может помочь мне, да и вам не помешает развеяться: сидеть тут со мной, стариком, хм, не об этом мечтают молодые люди.

Девушка пристально смотрела ему прямо в глаза и Рей не мог оторвать свой взгляд. Так прошло пару минут.

- Учитель, я не буду Вам врать, поездка может пойти не по плану. Никто не знает, как поведет себя Ваш разум в людном месте. Есть вероятность, что Вы можете потерять над собой контроль, что может привести к неожиданным последствиям. Если это случится… Вам еле удалось уйти на почетную пенсию.

Когда она закончила, то положила свою ладонь на его предплечье. Рей ожидал многого, но не проявление эмоций от девушки, которую он считал чуть эмоциональней толстого дуба, растущего во дворе. Он посмотрел на другую сторону стола. Варвар замер над тарелкой, как статуя: у него был удивленный взгляд. Здоровяк переводил глаза с Юиль на старика и обратно.

- Юиль – Рей старался говорить мягко – мы оба не знаем, что выйдет из этой поездки. Но если продолжим сидеть здесь, будучи скованными страхом, значит, мы уже проиграли.

Говоря это, он регулярно давил на это «МЫ». Девушка отпустила его руку и произнесла:

- Видимо мне Вас не переубедить… значит единственное, что я могу для Вас сделать, так это помочь. Прямо сейчас мы не можем уехать: нам нужно пару дней на подготовку. Скажите мне начать подготовку к отъезду?

Рей выпятил грудь колесом и твердым голосом произнес:

- Да. Мы отправляемся в город. Тог’рек помоги ей, чем можешь. Я тоже начну подготовку.

Варвар заулыбался:

- Путешествие с самим мастером! Да, я давно об этом мечтал. Мы сразимся в эпичнейших битвах плечом к плечу! Мы …

- Не выдумывай! Мы всего лишь отправляемся в город, до него два дня пути. Ни в какие подвиги мы лезть не будем! – эльфийка резко растоптала мечты варвара, вернувшись в свое обычное состояние.

«Так, мне бы тоже подготовиться нужно. Хотя, чего там сложного-то? Надену вещи из стариковского шкафа и уже готов!». Следующие два дня Реймонд не раз укорит себя за такие мысли.

\*\*\*

На следующий день началась подготовка к поездке. Они решили отправиться в путь в полдень, чтобы к вечеру достигнуть таверны, что находилась, где-то на трети пути до Вудбурга. Затем им предстоял марш-бросок с рассвета, до самого заката. Вечером второго дня они должны были прибыть в город и расположиться на ночлег.

Юиль первым делом отправилась в деревню и вернулась только во второй половине. Рей начал волноваться, не сбежали ли она, поняв, что удержать его не сможет. Вернувшись она рассказала, чем была занята. Первым делом девушка купила лошадь, с небольшой повозкой, у старосты деревни. Потом стала искать людей способных присмотреть за домом. На ее просьбу откликнулся трактирщик и его жена, сказав, что сами присмотрят за домом и, если их долго не будет, найдут дому хорошего владельца. Юиль пыталась убедить их, что они не задержатся больше декады, хотя сама понимала, что с ними может произойти всякое. Поэтому если уж собираться, то так, будто уезжаешь навсегда.

Многие переживали за них, ведь они стали почти родными за столько лет, и больше остальных переживал староста. Его можно понять: жить под защитой таких заклинателей всегда спокойнее. Юиль же пообещала, что если они не будут возвращаться, то посетят Гильдию Охотников и предупредят, что деревня теперь без защиты. Оставшуюся часть времени своего отсутствия, эльфийка провела у других людей, прощаясь и благодаря их за всю доброту, что им, и ей в частности, оказывали.

Подготовка Тог’река заключалась лишь в том, что он решил-таки привести свой меч в порядок. Он владел огромным двуручным мечом: его длина был не менее полутора, а то и все два метра, а шириной он был с пару ладоней. Меч находился в ужасном состоянии: по всему лезвию были видны зазубрины и сколы, а о заточке меч, кажется, не слышал никогда. Даже Рей, не будучи большим знатоком в качестве мечей, понимал, что мечом это можно было назвать с большой натяжкой. Максимум, как его можно было оценить, так это здоровый плоский кусок металла на палке.

Сначала Рей не понимал, почему варвар так плохо относится к оружию, но посмотрев на его тренировки, понял, что с силой здоровяка этот меч оставался страшным оружием. Дуб трясся от его чудовищных ударов, будто его тряс великан размером с небоскреб. Так что неважно заточен меч или нет, Тог’рек прибьет им почти любого.

Когда Реймонд заинтересовался, есть у меча имя, варвар с недоумением сказал: «Меч. Просто меч». Он надеялся, что раз тут у каждого магического предмета есть свое имя то и у меча варвара оно должно было быть, но Тог’рек не предавал таким вещам большое значение.

Для Рея же подготовка была куда как более долгой. Сначала он вытащил все предметы из шкафа в кабинете и, оглядев всю эту гору, стал думать, что же ему взять, а что одеть. Когда он разложил вещи на несколько кучек, то понял, что все равно переборщил. То одной одежды было много, то другой. Оставлять же такое добро просто так он не хотел. Решение пришло из самого шкафа.

Когда он попытался взять один из рюкзаков, чтобы попытаться в него все запихнуть, он понял, что рюкзаки тоже были волшебными предметами. Вывод в действительности был логичный: если тут вся одежда магическая, то и рюкзаки должны быть не простые. Только Рей так увлекся чтением фолиантов и изучением магии, что не залезал в этот шкаф, с того самого дня, как впервые его открыл.

Он перебрал несколько рюкзаков, подыскивая что-нибудь подходящее. [Рюкзак Добытчика], [Сумка Ста Мелочей], [Походная Броня], [Карманный Лагерь] и еще несколько других любопытных сумок и рюкзаков стояли в ногах. Взяв следующий, Рей понял, что удача была на его стороне. Это был [Бесконечный Рюкзак] – магический предмет, позволяющий таскать в себе до ста пятидесяти предметов весом до пятидесяти килограмм каждый. Сам же вес рюкзака был всегда двадцать пять килограмм, вне зависимости от его заполнения. Он уже привык к тому, что магические предметы так работают: когда ты надеваешь их, то уже знаешь название и способности предмета.

Внутри рюкзак был совсем обычным, ничем особенно не выделяясь. Рей положил в него первые попавшиеся сапоги – [Снегоступы К`ша]. Кто такой, или такая, этот «К`ша» он не знал. Сапоги спокойно легли в рюкзак. Далее, в рюкзак отправились еще несколько вещей; они ложились легко, будто у рюкзака не было дна. Он сложил почти все вещи, другие сумки и рюкзаки в том числе.

«Удобно» – подумал Рей. Он снял рюкзак и прикинул, что вещи стоило бы разместить по мере надобности.

«Наврятли мне понадобиться снегоступы. Сверху стоит положить самое нужное». Когда он открыл верхний клапан рюкзака, то снегоступы лежали сверху, давая Рею понять, как это работает. Он закрыл клапан, представил себе куртку, в которой он ходил в деревню впервые, и, открыв рюкзак, увидел ее сверху. Улыбнувшись, он аккуратно сложил в рюкзак, оставшиеся вещи. Это оказалось самым простым занятием. Сложность вызывали книги (их было слишком много), и все еще запертый ящик стола.

Проблема с книгами решилась с помощью девушки. Оказалось, у нее был магический предмет – [Тысяча и Один Фолиант]. Когда девушка его активировала, перед ней возник книжный шкаф, что был два метра в высоту и метр в ширину. Стойки и полки были деревянными и соединялись ажурными металлическими крепежами. Представить себе такой шкаф у себя дома было тяжело, но для кабинетов он подходил идеально.

Юиль сделала плавный жест рукой справа налево. Книги на полках начали смещаться в левую сторону. К удивлению Рея, книги, приблизившиеся к левой стороне, исчезали, а с правой появлялись новые. Сначала это вводило в ступор, но потом он понял, что этот предмет похож на его рюкзак. Управлялся же он наподобие карусели приложений, в гаджетах с сенсорными экранами. Его догадка подтвердилась, когда девушка остановила движение книг жестом ладони и начала передвигать полки вверх. Затем, она нашла место, куда поставить книгу, положила ее на полку и взяла следующую. Теми же движениями она стала искать новой книге место.

- А в ней и правда, тысяча книг?

- Да. Сейчас, у меня в шкафу, четыреста шестьдесят семь книг, не считая Ваших.

- И где ты такой предмет нашла?

- Не нашла. Учась в Академии, я дополнительно работала в библиотеке. За ответственную работу и хорошую успеваемость, мне подарили этот предмет.

- И кто?

Девушка остановила руку и, с удивлением на лице, повернулась к Рею:

- Вы, конечно!

- А, ну да.

«Дед-то еще и меценатом был. Надо бы это запомнить, а то попаду впросак».

Рей много изучал биографию старика. Но по большей части, она напоминала сводку из официальных отчетов: пришел, ушел, убил монстра, получил награду. Какие черты характера и мировоззрения дед имел, не было написано ни буквы.

Он вновь уселся за стол и взглянул на ящик. Сколько бы Рей не пытался, ящик не поддавался. Было небольшое количество заклинаний способных открыть замок, но заклинатели считали моветоном изучать такую магию. Если же этот замок был авторским заклинанием старика, то и такая магия может, не справится. Авторские заклятия не были чем-то необычным, но заклинатели предпочитали о них не распространяться.

Рей несколько раз размышлял о том, чтобы попросить помощи девушки, но недоверие не позволяло просить ее разобраться. Теперь, когда их отъезд лишь вопрос времени, ему нужно было решиться: или он догадается сам, или придется просить помощь. Он решил взять еще день на решение проблемы.

Вечером, полностью отчаявшись, он решился все-таки попросить помощи у Юиль. Рей позвал девушку в кабинет.

- Юиль, тут такое дело – он все еще не был уверен, что он делает правильно – словом, у меня проблема.

Девушка заинтересовано на него посмотрела.

- Проще говоря, я забыл, как открыть этот ящик.

Девушка подошла к столу, протянула руку и увидела магический круг, а после нахмурилась:

- Не знаю, смогу ли я помочь. Этот замок создан лично Вами. Но я попробую. Могу ли я взять несколько из ваших книг?

Сидя в кабинете с полупустыми книжными шкафами, он огляделся.

- Ну, хорошо.

Девушка извлекла свой магический шкаф и принялась в нем копаться.

«А-а-а, ты про эти книги».

Девушка копалась в шкафу минут семь – восемь и извлекла на стол четыре книги. Две были очень старыми, и Рей не помнил, чтобы они находились в его библиотеке. Следующие десять минут ушли на поиск нужных страниц. Она несколько раз подходила к столу протягивала руку, всматриваясь в появлявшиеся символы.

- И как? – в голосе Рея ясно чувствовалось нетерпение. Еще бы! Этот ящик сводил его с ума всю последнюю неделю, и он твердо решил, что отобьёт его содержимое у этой эльфийки, чего бы это не стоило.

- Мне нужно еще время – девушка держала одной рукой книгу, а второй создала магический круг аналогичного диаметра. Оба круга, и того что, у ладони и того, что у ящика, имели одинаковую форму. Девушка покрутила ладонь, и ее круг прокрутился с ней. Несколько глифов на ее круге вспыхнули сильнее.

- Еще немного – она встала и посмотрела в другую книгу. Произнесла «понятно», глянула в четвертую и стала что-то искать в третьей. Затем подошла к замку и снова создала магический круг. Он чуть отличался от предыдущего: был немного меньше и стал не красного, а темно-фиолетового цвета.

Девушка вращала магический круг и глифы загорались все чаще и чаще. Затем, когда осталось лишь пару глифов, раздался щелчок и красный магический круг распался. Казалось, будто он разбился на мелкие осколки, как стекло. Девушка поднялась и улыбнулась:

- Ну, вот и все. Надеюсь, что оно того стоило.

Рей медленно отодвинул ящик и увидел там шкатулку. Шкатулка была выполнена из черного дерева и полностью покрыта черным лаком. Даже по первому взгляду становилось понятно, что такая шкатулка сделана руками большого мастера: на ее глянцевой поверхности не было ни единого изъяна. Казалось, будто она была выточена из цельного куска камня. Подгонка была такой, будто щели между створками не существовало вообще.

Он краем глаза посмотрел на эльфийку, и хоть та стояла спокойно, ее взгляд выражал любопытство. «Да вот черта с два я тебе отдам это!» – подумал Рей. Он открыл шкатулку и увидел в ей два предмета: кольцо и розу.

Роза была черной, как смоль, и казалась искусственной, но взяв ее в руку Рей понял, что она была настоящей. Он был так заворожен ею, что совершенно забыл об эльфийке. Казалось, будто роза поглощает солнечный цвет, становясь все притягательнее и таинственнее.

Он почувствовал важность цветка для старика: она была связана с его каким-то очень важным воспоминанием из далекого прошлого. Эхо теплого чувства прокатилось по его телу. Из этой неги его вывела девушка:

- Можно, я взгляну? Если нужно я смогу найти в своих учебниках, как называется этот цветок.

Он засомневался. Приятное чувство было тому виной или его недоверие, но он произнес:

- Только из моих рук.

Девушка недоверчиво на него взглянула, но спорить не стала. Затем она приблизилась, тронула пальцем листья цветка и снова пошла к своему шкафу. Убрав книги, помогавшие ей открыть ящик, эльфийка стала вытаскивать другие, поочередно смотря то на цветок, то на переворачиваемые страницы.

- Это роза пустыни. – девушка развернула фолиант и толкнула его к Рею. – Необычайно редкий цветок. Растет исключительно на южном континенте и найти его крайне тяжело: он не растет где попало. Как его не пытались культивировать, ничего не вышло. У местных есть поверие, что нашедшего ждут перемены. К лучшему или худшему не важно, важно, что они обязательно будут. Каких-то специальных свойств, полезных для алхимии, не обнаружено. Хотя может быть из-за редкости, и не обнаружено. Так что кроме эстетической красоты, в нем ничего нет.

Рей уже готов был рявкнуть на нее, что и этого достаточно, но сдержался. Роза пустыни. Он еще раз на нее взглянул. В книге, лежащей рядом с ним, было почти все то же самое, что сказала девушка, только в развернутой форме, но книга его не интересовала: цветок полностью завладел его вниманием.

«Чем этот цветок так важен? Да, красив. Да, редок. Но есть в нем что-то еще. Что-то что я пока понять не могу. Одно я понимаю точно, для старика он был необычайно важен».

Рей с грустью положил его в шкатулку и взял кольцо. И если роза была произведением искусства, то кольцо наоборот выглядело рядом с розой жалко. Невзрачное медное колечко не было ни магическим предметом, ни хоть, сколько-то красиво украшено. Он покрутил его в руках и не почувствовал ничего не обычного. Единственной странностью был лишь его размер: он явно не для мужской руки. Рей взглянул на эльфийку и та, видимо поняв намек, отрицательно покачала головой:

- Это не мое.

«Отлично. Еще не хватало, что бы этот старикан педофилом был. К слову, а какой скелет в его шкафу лежит? Его биография почти идеальна: всем помогал, никого не обижал. Будто не поехавший дед, а рыцарь из средневековых сказок – идеален во всем. Должны же быть у него слабости. Хотя, это сейчас не к спеху».

Он положил кольцо в шкатулку и еще раз взял в руки розу. Решив, что нужно обязательно выяснить причину такого странного комплекта, Рей положил ее назад и закрыл шкатулку.

- Все, Юиль, спасибо тебе большое за помощь, дальше я сам.

Девушка коротко кивнула и продолжила собирать книги. Когда она закончила, то произнесла контрольное слово, и шкаф сложился в кубик размером на паре сантиметров в каждой стороне. Рей же стал думать, что ему делать со шкатулкой. Спрятать? А куда? В рюкзак? Так он собирался заставить Тог’река тащить его. С собой? Нужна сумка повместительней.

Дождавшись, пока эльфийка покинет кабинет, Рей поставил шкатулку на стол и стал копаться в рюкзаке, выбирая подходящую сумку. Через десять минут он нашел [Сумку Ломбардного Менялы]. Она позволяла положить в себя не более десяти предметов, не тяжелее двух килограммов каждый, при ее собственном постоянном весе в 3 килограмма. Но если предметов больше пяти, то за это сумка требовала один серебряный в день за каждый следующий предмет. Если же серебро не закидывалось, сумка уничтожала один случайный предмет в сутки, пока их количество не станет равно пяти. Главным плюсом сумки было то, что ее невозможно ни украсть саму, ни украсть ничего из нее.

Рей не собирался набивать сумку, чем попало. Поэтому для него самым важным было, что ее нельзя украсть. Он не очень понимал, как это будет работать, но магические предметы никогда не работали не корректно. Если ее нельзя украсть, то нельзя. Он посидел в кабинете еще немного времени, и, прошмыгнул в спальню, спрятал сумку под подушку.

Весь оставшийся день он провел в заботах о сборах, не забывая поглядывать, где его «ученички»: не пошел ли кто к спальне. Они поужинали в полной тишине, понимая, что это последний ужин в их доме и разошлись спать. Рей не смог сразу уснуть: он еще несколько раз доставал эту розу, смотрел на нее в лунном свете и улыбался. Наконец сон начал его одолевать. Он убрал цветок лег и, прежде чем его свалил сон, успел подумать, что это будет веселое приключение.

\*\*\*

*Солнце показалось над горизонтом не более получаса назад, а жара уже была невыносима. Если бы не песчаная буря, заставшая их в пути около полуночи, то они уже бы добрались до караван-сарая и отдыхали бы прохладных покоях. Д’Энуре обливался потом, даже под зонтом зачарованным магией. Воздух был такой сухой, что даже магия воды почти не работала.*

*Проводник их каравана посмотрел на ослепительное небо и крикнул:*

*- Уже скоро! Вон, сокол!*

*Он указал рукой в ослепительное небо и спустя короткое время Д’Энуре услышал клекот птицы. Таких соколов использовали владельцы караван-сараев для разведки. Это позволяло им подготовиться к приезду гостей заранее.*

*Спустя еще полчаса изнурительной поездки, из-за бархана показался караван-сарай. Каменное строение всегда, или почти всегда располагалось у оазисов или рек. Все караван-сараи были одновременно однотипными и в тоже время невероятно разнообразными. Стены сарая были расписаны самыми разными глифами, надписями и рисунками.*

*Они въехали в ворота, где их уже ждал мальчишка лет десяти двенадцати. Он повел их небольшой караван к заранее подготовленным стойлам, которые располагались на первом этаже в нишах стен. На втором были жилые комнаты и большой зал, в которой располагалась чайхана: типичный ресторан во всех городах и караван-сараях Зултаната.*

*Д’Энуре передал заботу о верблюдах погонщикам и работникам, а сам направился к большой полукруглой ротонде под крышей, которой располагался колодец с водой. Вода была жизненно важной для любого поселения Зултаната. Несколько раз они проезжали заброшенные караван-сараи, которые лишились своего источника воды.*

*Арчибальд отпил прямо из колодца и ополоснул лицо водой: ему тут же стало легче. Он выпил еще и направился к каравану. Их провожатый стоял и разговаривал о чем-то с полноватым мужчиной. Видимо это был хозяин этого гостеприимного заведения.*

*- Что-то не так? – спросил Д’Энуре.*

*- Все хорошо, уважаемый – провожатый говорил с явным акцентом, имперский не был его родным языком – этот господин попросил быстрее разобраться со своими вещами и отправиться в свои покои. Он говорит, что сокол увидел ловцов ветра, и они тут будут через четверть часа, самое большое.*

*- Ловцы ветра, хм… – Д’Энуре слышал об этих людях.*

*Ловцами ветра называли людей, что путешествовали не на верблюдах, а на лодках, снабженных парусом. В пустыне, где лесов не было, ветра дули с огромной силой, особенно перед песчаными бурями. Но ловцы и сами были не промах: среди них было множество заклинателей воздуха.*

*Они передвигались быстро и налегке, так что их часто использовали как разведчиков или посыльных. Ловцы находили новые оазисы, заброшенные города и караван-сараи и были достаточно уважаемы местным населением. Правда не все племена ловцов были миролюбивыми: многие грабили караваны, да и на сами караван-сараи вполне могли напасть. И именно по этой причине караван-сараи напоминали форты, своими прочными стенами.*

*- А это не будет опасно? – спросил Д’Энуре.*

*Проводник перевел вопрос владельцу и тот отрицательно закивал головой, что-то говоря.*

*- Он говорит, что символы на их парусах принадлежат местному племени. Так что проблем не будет.*

*- А могу я их увидеть?*

*Владелец говорил уже настороженно.*

*- Он сказал, что они дружелюбны, но терпением не обладают. Так что попросил быть осторожнее.*

*- Хорошо обещаю быть очень осторожным.*

*Владелец кивнул и отправился по своим делам. Д’Энуре поднялся в комнатушку, что выделили ему и прилег на кровать. Несмотря на прохладу от магического предмета в комнате все равно было душно.*

*Спустя, чуть менее чем полчаса, он услышал крики и улюлюканье. Д’Энуре вышел на балкончик второго этажа и чуть вдали увидел пять лодок, рассекающих барханы. Они подкатили ко входу и сложили паруса. На парусах было изображение сокола, что держал в клюве черную розу, или, как ее еще называли, розу пустыни.*

*Работники сарая помогли им затащить свои лодки во внутрь. Лодки были по пять шагов длиной и полтора шага в ширину. Дно лодок было плоским, почти без бортов, а внутри они были набиты всяким хламом, распределенным по всей длине. Сами же ловцы были укутаны в мешковатые одежды серых и коричневых оттенков. Одежда не была сделана искусно и больше напоминала набор тряпок, повешенный на манекен. Ни лиц, ни очертаний тел видно не было.*

*Они поговорили с хозяином сарая и оставили свои лодки рядом с верблюдами из каравана Д’Энуре. Группа ловцов поднялась на второй этаж и расположилась на противоположенной от Арчибальда стороне.*

*- Господин Бальд! – проводник обращался к нему. Он часто путешествовал под разными именами, чтобы не плодить вокруг себя лишний официоз.*

*- Господин Бальд! Ловцы сказали, что с юго-запада идет еще одна буря и доберется сюда как раз к вечеру.*

*- Хочешь остаться здесь на ночь?*

*- Так будет безопасней. Купцы вашего каравана подумали так же.*

*- Хорошо. Раз все так решили, то пусть так и будет.*

*Ему не хотелось терять ночь. Прохладная погода и понятные ориентиры звездного неба, делали ночь самым удобным временем суток для путешествий. Так что большая часть караванов передвигалась именно ночью. Песчаная буря делала передвижение ночью невозможным: звезд не было видно. Он вздохнул и поплелся спать. Хоть поначалу спать и не хотелось, но усталость от жары оказалась сильнее, и он моментально уснул.*

*Проснулся он уже к закату. Ветер стал порывистым и резким: явный признак надвигающейся бури. Д’Энуре спустился к своему верблюду и проверил свой багаж. Он случайно спиной толкнул проходящего мимо человека и рефлекторно извинился на имперском языке. Когда он обернулся, то увидел перед собой одного из ловцов, полностью закутанного в одежду. Ловец еле доставал ростом до плеча Д’Энуре, хотя большая часть населения Зултаната не была низкорослой.*

*Арчибальд попытался вспомнить, как будет звучать на зулти извинения, но ловец просто сказал:*

*- Не стоит извинений – голос был женским.*

*Девушка говорила на имперском с сильным акцентом, но вполне понятно.*

*- Удивлены – она угадала настроение Д’Энуре, по его лицу.*

*- Немного.*

*- Думали, что мы тут как дикари, других языков не знаем?*

*- Нет. Просто я не ожидал услышать здесь имперскую речь. Даже владелец сарая не говорит на нем, а тут вы…*

*Она опустила маску, прикрывавшую ее глаза и всмотрелась в него. Ее глаза были темно-карими, с огоньком внутри.*

*- Я, Бальд – Д’Энуре протянул ей руку.*

*Она осмотрела ее, и Арчибальд вспомнил, что не во всех племенах можно подавать руки. Он уже хотел было убрать, но она сняла перчатку и пожала ему ладонь.*

*- Зефирия.*

*Кожа на ее ладони была темного цвета. Сама рука была небольшой, можно даже сказать миниатюрной. Д’Энуре часто видел, что у женщин, работающих руками ладони часто были грубыми и мозолистыми, но это было точно не про нее.*

*- Может, отпустишь? – вопрос вывел его из размышлений.*

*- Ах, да, извини – он отпустил ее руку, и она снова надела перчатку.*

*- А ты забавный.*

*- Я слышал много эпитетов, но так меня еще точно никто не называл.*

*Она повернула к нему голову, и он увидел улыбку в ее глазах.*

*- Отличная лодка – решил перевести тему Д’Энуре.*

*- Мы не называем его так, для нас это и надежный друг, и родной дом.*

*- Прости. Теперь буду знать.*

*- Ты слишком часто извиняешься.*

*- Просто мне очень интересны ловцы.*

*В ее глазах читалось не поддельное удивление.*

*- Почему? То есть, зачем? – она пыталась подобрать правильный вопрос на имперском, но делало это коряво.*

*- Я сам заклинатель и кое-что из магии воздуха мне доступно. Я путешествую по миру и исследую разные магические техники и приемы. О ловцах ветра я много чего слышал, но вижу вас впервые.*

*- Понятно – ее глаза просветлели. На секунду она замялась и в ее глазах появилась заинтересованность, но тут же погасла.*

*- Зефирь! – грубый мужской голос окликнул ее. Позади них стоял еще один ловец. Он не уступал Арчибальду в росте и был крепче физически. Сейчас он общался с девушкой на одном из диалектов зулти и, судя по тону, был очень недоволен. Д’Энуре не знал о традициях ловцов ничего и боялся, что мог нарушить какую-нибудь традицию. Девушка пообщалась со своим спутником, периодически указывая на Д’Энуре пальцем. Мужчина скрестил руки на груди, поднял голову и что-то произнес, явно относившееся к Арчибальду.*

*- Он говорит, что все стоит денег. Помоги нам золотом, и я расскажу тебе о нас.*

*- У меня только Имперские монеты.*

*- Они из золота?*

*- Да.*

*- Золото есть золото. Неважно как выглядит.*

*Д’Энуре извлек свой мешочек и отсчитал пять золотых монет. Мужчина принял их, повертел, подбросил в руке пару раз, удовлетворенно кивнул, сунул их под свой кафтан, развернулся и ушел.*

*- Можешь спрашивать – разрешила Зефирия.*

*Следующий час их разговор больше напоминал допрос. Арчибальд спрашивал обо всем, что мог спросить: сколько людей в племени, где их стоянки, и так далее. Девушка отвечала то искренне, то уклончиво. Сколько их, где их стоянки и границы каждого племени, на эти вопросы они не дала четкого ответа.*

*Он смог узнать, что она «ткач ветра» – так среди ловцов называли заклинателей, владеющих магией воздуха. Различия в применении магии были не существенны. По сути разница была лишь в одном: магия, что знал Д’Энуре была направленна в основном на бой, и поэтому наносила один тяжелый удар. Магия ловцов была более деликатной: чаще всего они сражались в ближнем бою, поэтому магия воздуха использовалась только для передвижения.*

*Д’Энуре старался все записать, вытащив книгу из своего багажа. Девушку заинтересовали книги Арчибальда, и она выпросила одну для прочтения. Читала она отвратительно, только по слогам и Д’Энуре взял на себя обязанность чуть подучить ее. Они сели рядом, и Арчибальд указывал ей, где она ошибается. На секунду он почувствовал себя снова в Академии и чуть взгрустнул. Это не ускользнуло от девушки.*

*- Что-то не так?*

*- Нет. До путешествия я был учителем, в одной из магических гильдий. И сейчас вот опять вспомнил своих учеников.*

*- Скучаешь по ним?*

*- Да, немного.*

*- Ты хорошо учить. Им повезло с тобой.*

*Д’Энуре лишь пожал плечами. Девушка тронула его за плечо:*

*- Слушай, а научи меня какой-нибудь магии. А я тебя за это на парусе прокачу, идет?*

*- А тебе можно уходить?*

*- Конечно. Мы свободный народ, сами вольны выбирать свой путь. А племя — это лишь условности. Я вообще, например, с одного из городов родом.*

*- Как же тебя сюда-то занесло?*

*- Я сирота. Ловцы предложили мне семью, и я согласилась. Тот парень, Саидилла, кому ты золото дал, стал мне как брат. Он меня все время опекает. Но если я захочу уйти, мешать не станет. Мы ловцы ветра, мы живем свободой.*

*- А буря нас не застигнет врасплох?*

*- И что? Я же ловец ветра, не забыл.*

*Он помог ей скинуть с лодки багаж, и они понесли ее к выходу. У самых врат стоял Саидилла и грозно заговорил с ней. Зефирь опять указывала на Д’Энуре и что-то говорила, иногда повышая голос. Мужчина видимо сдался, тяжело вздохнул, махнул рукой и ушел.*

*Он сел в лодку, надел отданную девушкой маску с маленькими прорезями для глаз и взялся за канаты, что были внутри самой лодки как своеобразный такелаж. Зефирия подняла парус, и лодка медленно набрала ход. Под конец она уже летела и у Д’Энуре захватывало дух. Он перевел взгляд на девушку. Под всей кучей одежды не было видно ее лица, но он был готов поспорить, что она улыбается.*

*Подпрыгнув на одном из барханов, лодка подлетела и Арчибальд не совсем удачно приземлился на пятую точку, чем вызвал у нее смех. Он услышал его впервые, и тот сразу запал ему в душу. Звонкий и задорный, смех выветрил из его души все печали, тревогу и усталость от длинной и трудной поездки. Лодка, под ее чутким руководством, врезалась в барханы и рассекала песчаные дюны, будто сама чувствовала, что нужно делать именно в этот момент. То, с какой филигранностью, маленькая девушка лавировала в потоках воздуха, восхищало Арчибальда.*

*Он поймал себя на мысли, что больше не смотрит ни куда кроме нее. Сначала Арчибальд попытался перевести взор хоть куда-нибудь, но пейзажи не изобиловали разнообразием, так что он всегда возвращался к ней.*

*Зефирь указала куда-то вперед, он обернулся и увидел песчаную бурю, что неслась на них стеной. Девушка остановила лодку в низине у подножия бархана.*

*- Переждем тут – констатировала она.*

*- Может, вернемся?*

*- Уже не успеем. Буря не будет идти больше двух-трех часов. Переждем здесь и потом вернемся.*

*Они сложили парус и перевернули лодку, как раз к началу бури. Они лежали под лодкой в темноте и слышали завывания ветра. Арчибальд решился и зажег [Магический Свет].*

*- Ого, здорово! Научишь и этому меня.*

*- Хорошо.*

*Пока он зажигал свет, она скинула свою маску и головной убор. Он впервые увидел ее лицо, и он обомлел: он еще никогда не видел девушки красивее. Темные волосы были собраны в небольшую косу. Ее темные глаза обрамляли густые, но изящные брови. Округлое, но не полноватое лицо, вместе с белоснежной улыбкой и пухлыми алыми губами, светилось, заставляя его самого глупо улыбаться.*

*- Чего?*

*- А… я… нет ни чего – с дрожью в голосе сказал Арчибальд.*

*- Да ладно – она снова ослепительно улыбнулась – я же не слепая: я видела, как ты с меня глаз не сводил.*

*- Прости… просто я это… это… – промямлил Д’Энуре.*

*Она опять звонко рассмеялась, а он не понимал, что происходит. Арчибальд спокойно мог разговаривать с королями, императорами и падишахами, но не мог выдавить из себя ни единой осмысленной фразы в ее присутствии. А она продолжала смеяться, пока он все так же продолжал глупо улыбаться.*

*Зефирь перевернулась на живот и легла ему на грудь. Арчибальд затаил дыхание, чем опять вызвал ее звонкий смех.*

*- А твой брат… – промямлил Арчибальд.*

*- Расслабься. Он мне не родной брат. Да и не забывай, мы народ ветра, мы не живем привязанностями или обязательствами. Мы живем здесь и сейчас. Так всегда было и так всегда будет.*

*Она нежно его поцеловала.*

*\*\*\**

*Буря утихла спустя два с половиной часа. Они выбрались из-под лодки, выкопали ее полностью и поставили парус. Было за полночь, и рассвет был не за горами. Она напомнила ему про уроки, и он научил ее нескольким заклинаниям второго круга. Когда он хотел показать ей еще одно, она опустила ладонь на его руку, заставив его снова вспыхнуть желанием.*

*- Гляди! – она указала в сторону от них.*

*Предрассветная мгла не позволила Арчибальду что-либо разглядеть. Зефирия схватила его за руку и поволока за собой. Они прошли шагов двадцать, как она остановилась и использовала только что изученное ей заклинание [Магический Свет]. Огонек голубого света озарял все вокруг и даже немного слепил глаза, но Арчибальд заметил черный цветок, растущий у него под ногами прямо из песка. Девушка села на колени, и он сделал так же.*

*- Это, роза пустыни. Вестник перемен и удачи – она лукаво ему улыбнулась.*

*На самом деле там было два цветка. Арчибальд слышал о нем от местных жителей, но не придавал этому значение: его интересовала магия, а не алхимия. Девушка сорвала один цветок, и воткнула ему в волосы за ухо, а потом громко рассмеялась. Он сделал тоже самое, и она снова прильнула к нему.*

*Они вернулись уже после рассвета. Ловцы ветра уже собрали все пожитки в свои лодки и готовились отправляться: им было все равно на дневную жару. Саидилла встретил их равнодушно. Арчибальд думал, что тот устроит сцену или еще как-нибудь выкажет свое недовольство, но все ограничилось лишь парой переброшенных с девушкой фраз.*

*При помощи своих товарищей, девушка быстро покидала свои пожитки в лодку и уже была готова отправляться. Арчибальд подошел к ней, и она посмотрела ему прямо в глаза. Подумав, он сказал:*

*- Останься. Знаешь, я не был совсем честен: у меня есть дом и состояние, мы бы могли…*

*Она сняла перчатку и своей нежной рукой погладила его по щеке.*

*- Мы народ ветра, Бальд, мы живем здесь и сейчас. Ветер нельзя поймать или приручить. Можно лишь насладиться его теплым порывом и отпустить.*

*Ее лицо было сокрыто маской и лишь глаза улыбались ему. Она сняла вторую перчатку и сняла с руки маленькое медное колечко. Не зачарованное, плохо выполнение и в целом оно стоило не больше потраченных на него материалов.*

*- Вот возьми – она вложила кольцо ему в руку и вскочила на свою лодку.*

*- Подожди, я тоже тебе что-нибудь подарю.*

*- Не нужно. У меня есть это – она отбросила часть маски и под ней была черная роза, воткнутая в ее волосы. Она звонко рассмеялась, и пять лодок сорвались с места, уносимые ветром. Арчибальд смотрел им в след, пока они не скрылись за барханом.*

*- Господин Бальд, господин Бальд! – голос его провожатого вывел его из ступора.*

*- А? Да?*

*- Не стойте на открытом солнце долго, а то голову напечет, и могут видения начаться.*

*- Кажется, уже начались – тихо буркнул Д’Энуре и с тяжелым вздохом вошел назад в сарай.*

Глава 3.

Сенатор Альпин сидел в отдельной комнате ресторана, в ожидании своего собеседника. Он чуть задерживался, но Альпина предупредили, что прежде чем прийти, тот всегда проверяет своих клиентов. Его работа была на грани закона, так что ему приходилось быть осторожным. Не имея, а точнее, не желая, поддержки важных людей, ему приходилось самому вылезать из проблем. Но именно по этой причине Альпин и решил воспользоваться его услугами.

Гость всегда назначал встречу в людных местах. Единственное, что мог ему предложить Альпин, это отдельная комната для важных персон в ресторане. Во многих ресторанах были такие комнаты. Из всех таких комнат было два отдельных выхода: один обычный и один скрытый. Этими комнатами пользовались многие видные дворяне, политики, армейское начальство и крупные купцы. Про такие комнаты знали многие, но никто ничего не делал. Ведь завтра, такая же комната для переговоров может понадобиться им самим. Скрытые выходы вели, как правило, в канализацию или катакомбы, а на склады, в торговые лавки, в трущобы или в более экзотические места, например, в публичные дома.

Дверь без стука отворилась, и вошел мужчина средних лет. Его одежда не отличалась большим цветовым разнообразием. Практически вся она была разных оттенков серого. Сапоги черного цвета были покрыты небольшим слоем пыли. Штанов почти не было видно из-за кафтана, доходившего до колена. Подпоясан кафтан был небольшим поясом с несколькими шлевками на нем: шлевки под оружие и сумки для разных мелочей. Сам кафтан был из темного прочного сукна и больше напоминал подкольчужник. На плечах у гостя был плащ с капюшоном, накинутым на голову.

Ростом гость был около метра восьмидесяти. В плечах он был не шире обычного базарного работяги. У него было узкое суховатое лицо с орлиным носом. Серые глаза были глубоко посажены. Его взгляд был тяжелым и пронзающим; словно хищная птица он смотрит на своего собеседника, как на добычу. Волосы были зачесаны назад и собраны в конский хвост. По его волосам, будь то на голове или на бороде виднелась седина. Это делало его чуть старше, чем было на самом деле.

Гость кивнул сенатору, подошел к столу и сел.

- День добрый.

- Добрый – сухо ответил гость. Его голос был хриплым, будто бы от жажды, но Альпина уже предупредили об этом, и он не удивился.

- Не будем терять ни ваше, ни мое время. Зачем Вы хотели со мной встретиться? – гость был подчеркнуто вежлив и старался сохранять межличностную дистанцию максимально далекой.

- Как зачем?! Мне нужны ваши услуги…

- Что Вы хотите?

- Мне нужно чтобы Вы отправились в Приграничье и проследили там за некоторыми людьми.

Гость прищурился.

- Что такого интересного нужно узнать северному сенатору, симпатизирующему югу, на западе?

- Значит, Вы согласны?

- Я еще не сказал: «Да».

- Мне бы не хотелось распространяться об этом, до того, как услышу Ваш ответ.

- Вы пригласили меня встретиться с Вами, так что знаете, что я не болтлив.

Альпин задумался. Информация не была сильно такой уж важной, но распространять ее не хотелось.

- Как мне кажется, один из легатов хочет создать провокацию на границе с Королевством эльфов.

- Хм… Это не связано со слухами об уходе Первого Легата на покой? – спросил гость и увидев улыбку сенатора, продолжил.

- Тогда ясно, у кого-то большие амбиции. Учитывая, что я встречаюсь с именно Вами, могу предположить, что это Ваш «добрый друг», легат Анций Сувор? – еще одна улыбка стала ему ответом.

Гость еще некоторое время молчал. Когда Альпин уже готов был его нарушить, гость спросил:

- И что за люди, за которыми я должен проследить?

- Несколько групп, по три человека. Они все, так или иначе, будут в Вудбурге в течении декады. Это все что известно мне.

- Слишком мало информации – гость отрицательно покачал головой – слишком опасно.

- Я сам узнал об этом только вчера. Тогда может, поступим по-другому: я заплачу, чтобы Вы прибыли в Вудбург и поговорили с одним из тех, кто отслеживает эти группы. Если после этого, задание покажется Вам слишком рискованным, просто вернетесь.

Гость посмотрел ему прямо в глаза. Пауза длилась около минуты, пока он изучал Альпина. Но сенатор встречался со многими сильными мира сего, вследствие чего на такое психологическое давление он не поддавался.

- Только слежка?

- Только слежка. Помешать им будет уже тяжело…

- …но информация, собранная мной, может стать очень ценной, я прав? – закончил гость. Альпин опять улыбнулся, взял со стола бокал с вином и отпил.

- Да, она может стать политическим рычагом в будущем – подтвердил Альпин.

- Кто этот Ваш связной?

- Артик Гвурий

- Это не младший брат сенатор Гвурия?

- Именно так. В данный момент он глава гильдии ремесленников и обеспечивает своему брату постоянное место в Сенате. Честно говоря, я бы хотел, чтобы и за ним Вы приглядывали.

- Думаете, они работают на обе стороны?

- Не исключено. Хоть братья и называют себя ремесленниками, людьми от народа, но все равно они больше торговцы. Если они почувствуют выгоду, могут и переметнуться.

Гость замолчал. Альпин понимал, что если доверия Гвурию младшему нет, то риски слишком велики.

- Цена?

Гость продолжал сомневаться, так что мелочится, не стоило. Альпин назвал сумму, что была больше, чем он запланировал заранее.

- Достойно.

- Это только начало. За любую дополнительную информацию буду доплачивать, скажем, по десять процентов.

- Двадцать…

- Пятнадцать.

- Идет.

- Когда вы отправитесь?

Гость взглянул на Альпина и более холодно сказал.

- Когда нужно.

Альпин поднял руки, будто сдаваясь в плен. Затем достал сумочку с обещанным золотом и положил рядом с гостем.

- Тут чуть больше: предоплата, на непредвиденные расходы.

Гость взял кошелек, подкинул его на ладони и убрал в сумку на поясе, висящую у спины.

- Выходит, мы договорились?

- Я приеду в Вудбург, пообщаюсь с Гвурием и если заподозрю, что-нибудь не то, просто уеду.

Альпину бы не хотелось этого, но он лишь сказал:

- Ни каких проблем! Надеюсь только, что, если вы решите уехать, мы встретимся еще раз, для разговора.

- Хорошо. Если я решу, что это безопасно, мы встретимся – сказал гость и вышел из комнаты.

Альпин поднял бокал и подумал, что было бы неплохо направить еще кого-нибудь, но это было слишком похоже на паранойю.

\*\*\*

Рей, проснувшись с утра, сразу же проверил сумку: она была на месте. Он поднялся с кровати, создал себе кружку кофе и спустился вниз. Никого не было видно. Когда он вышел во внутренний дворик, ему в нос тут же ударил в нос запах горелой плоти. Оглядевшись, он заметил у дуба варвара, что-то сжигающего.

- Что ты там сжигаешь?

- Труп – не изменив голос, сказал Тог’рек

- Чей – чуть насторожился Рей, вспомнив, что не видел с утра девушку.

- Совокота.

- Позволь полюбопытствовать – он расслабился – а зачем?

- Жертва. Великому Крон ‘нару. Чтобы нам в походе сопутствовала удача.

Рей вспомнил, что у варваров не было богов. Вся их «религия», если ее так можно назвать, сводилась к почитанию разных героев из варваров прошлого. Каждый из них стяжал какую-то славу: кто-то убил великого зверя, кто-то украл что-то ценное, кто-то был путешественником, а кто-то прославился своими амурными похождениями. У каждого племени был по одному-двум варварам-героям. Единственным, кого почитали почти все, – это был Крон’нар. Легенд о его похождениях столько, что хватит на сотню толстенных книжек. Рей подозревал, что девять из десяти легенд наглая ложь. Сам Крон’нар, по легендам, был первым варваром, их прародителем, а заодно и всех остальных людей в этом мире.

Слушая эти легенды от Тог’река, Рей регулярно ловил его на не состыковках. Большая часть этих легенд начиналась со «случая», когда Крон’нар направлялся куда-то по своим делам. Он мог пойти куда угодно: в соседнюю палатку, на охоту, на прогулку, к соседнему племени, облегчиться, наконец, но всегда забредал не туда, куда планировал изначально. Для героя целой нации, Крон’нар обладал невероятным топографическим кретинизмом.

- Ты, где его достал?

- В лесу поймал.

- А ты уверен, что он из не деревни прибежал?

Варвар замялся:

- Не, точно нет!

- Ну, смотри, а то провожать нас будут пинками. Кстати, где Юиль?

- Пошла в деревню, проверить повозку. Сказала, чтобы вы начинали собираться без нее.

Рей снова посмотрел на тушку зверя. Совокоты были местными домашними животными. Размером с обычную кошку, их отличало наличие крыльев у передних лап, клюва и перьев вместо шерсти. Характером, правда, они были больше похожи на котов: не послушны и практически не дрессируемы. Деревенские жители, часто надевали на своих совокотов ошейники, дабы их не перепутать с их лесными собратьями, периодически навещавших человеческие поселения.

- Зачем, жертва-то? Наше путешествие всего два дня продлится.

- Кто знает, что с нами случится. Вот, например, решил как-то Крон’нар до нужника пройтись и …

- Я все понял – перебил его Рей. Варвар, если начинал рассказывать очередную легенду, остановится, не мог. Он развернулся и пошел в дом, не давая варвару продолжать. Тог’рек посмотрел старику в спину и продолжил свой «ритуал».

Рей позавтракал и пошел в спальню выбрать одежду для путешествия. Им не предстояло идти пешком, да и дорога занимала всего два дня, так что слишком придираться к одежде не стоило. Он перебрал много вариантов и остановился на простой легкой одежде.

В этот момент пришла девушка; если быть точным, то она приехала на повозке. Повозка была запряжена одной гнедой лошадью и напоминала повозки из старых фильмов: простая, накрытая полукруглым тентом, безо всяких удобств в виде мягких сидений. Внутри же были две лавочки вдоль повозки и еще одна для того, кто управлял лошадью.

Увидев Рея, она сказал:

- Так не пойдет.

- ?

- Вы как будто на загородную прогулку, в окрестностях столицы, собирались. Оденьте что-нибудь более подходящее для путешествия.

- Нам всего два дня ехать, да еще и по Тракту.

- Даже на Тракте не всегда бывает безопасно. Оденьте что-нибудь из магических предметов. Я и сама не думаю, что что-то может произойти, но лучше подстраховаться.

- А ты?

- Я тоже кое-что накину из своих запасов. Тог’рек! – варвар поднял голову – Пока мы закончим подготовку, займись лошадью.

- Сейчас, жертва догорит.

Рей не сразу разобрался, почему варвар ее всегда слушает. В действительности вопрос был в их разнице в возрасте. Эльфы были долгоживущей расой, они жили около ста пятидесяти – двух сотен лет. Юиль выглядела на двадцать пять, но в реальности ей было шестьдесят четыре. Для эльфов это был возраст расцвета, возраст, когда они только начинались считать взрослыми.

Для культуры варваров было характерно почитание старших, ведь среди их молодежи была высокая смертность. По этой причине, до старости доживали или самые мудрые, или самые сильные их представители. Учитывая их разницу в возрасте, культуру варваров и то, что эльфийка со стариком возится уже тридцать пять лет, ее авторитет, для Тог’река, если и уступает авторитету старика, то не сильно.

Рей поднялся в кабинет и начал доставать из рюкзака одежду. Вняв совету девушки, он решил сосредоточиться на удобстве и собственной защите, на случай нападения. Он был уверен, что они легко его отобьют, но раз эльфийка серьезно переживала за их безопасность, то не воспользоваться ее предупреждением было бы глупо.

Потратя на все еще около часа, он выбрал себе одежду. На ногах Рея будут [Сапоги Первого Шага] – они позволяли меньше уставать при путешествиях, в частности, уменьшали усталость ног. Они были высокими, под самое колено, из светлой кожи, с тремя застежками на голенище. Внутри сапоги были отделаны приятной на ощупь шерстью, такого же оттенка. Не смотря, на его опасения, они были очень легкими, почти невесомыми, а внутренняя обивка из шерсти, не доставляла ногам дискомфорта.

Брюками ему будут темно-коричневые брюки с узкими голенищами и чуть расширенными бедрами – [Штаны Берейтора]. Эти брюки позволяли призвать лошадь, только под вашим управлением, на один час, раз в сутки. Они были сделаны из сукна с кожаной вставкой в районе паха.

На тело он не смог подобрать что-нибудь стоящее: все или было аляповатым, или не удобным в путешествии. Для рук же у него на выбор были или [Наручи Щитоносца], или [Перчатки Быстрослова].

Первые могли создать маленький щит с диаметром в полметра, который существовал пятнадцать секунд. Вторые позволяли читать заклинания в два раза быстрее. Так как он был уверен в быстроте своего речевого аппарата, то решил все же выбрать первые.

Рей убрал все разложенные вещи обратно в рюкзак и спустил его вниз. Там он встретил девушку, разговаривающую с Тог’реком. Она окинула его взглядом, одобрительно кивнула и сказала:

- А кафтан или что-нибудь будет?

- Я ничего подходящего не нашел. Но думаю, и этого хватит.

- Секундочку.

Она вышла во двор, подошла к повозке и начала копаться в своем мешке. Он был похож на его рюкзак, только был на много проще устроен. Она извлекла из сумки серый плащ и передала его Рею.

- Вот. Это сокроет Вас.

Развернув его, он понял, что это не плащ, а пончо с капюшоном. Это пончо тоже было магическим предметом [Накидка Сокрытия]: она скрывала магические предметы от опознания магией. Его кольнула зависть, что у него самого такой накидки не было.

- А это, что? – спросил варвар и кивнул на сумку, висящую на плече Рея.

- Тебе не зачем это знать – эльфийка, видевшая, как Реймонд трепетно ходил с этой сумкой, сразу поняла, что там находится – это секрет учителя.

- Ну, и ладно – варвар не стал допытываться и кивнул в сторону повозки – что, уже пора?

- Почти, остались последние приготовления.

Девушка скрылась в доме, и Рей вошел вслед за ней, и посмотрел на себя в зеркало, висевшее у входа. Сейчас он напоминал старого туриста, приехавшего из турне по Южной Америке. Вспомнив, как выглядят деревенские жители, он понял, что не сильно от них отличается. Городские жители не считали себя равными деревенским, Рей это знал, поэтому не хотел, чтобы первое впечатление о нем было плохим, но менять что-либо, уже не было времени.

Через пять минут девушка спустилась. Она была одета в темно-коричневые сапоги и кафтан до середины бедра оливкового цвета. Подпоясана же девушка была маленьким изящным пояском, без пряжки, завязанный узлом. Ее плечо пересекал ремешок с сумкой на левом боку, а волосы обрамляла диадема. На вид диадема была сделана из серебра, с двумя маленькими камнями в центре, красным и синим. На ее руках были одеты черные митенки с узором на внешней стороне ладони.

- Я готова.

Они вышли во двор. Тог’рек продолжал сидеть у своего пепелища. Лошадь же, со спокойной мордой, изничтожала клумбу.

- Тог’рек! – девушка пронзительно взвизгнула – Я тебя просила присмотреть за лошадью!

- Ну, она тут же, никуда не ушла.

Девушка посмотрела на спину варвара испепеляющим взглядом. Он же проигнорировал ее, дожигая свою добычу и что-то бормоча.

Эльфийка вытянула руку

- [Водяной шар]! – над головой варвара на высоте трех метров образовался шар с водой примерным диаметром около метра. Девушка опустила руку, и шар понесся вниз. Он обдал варвара и его импровизированное пепелище. Варвар вскочил, весь мокрый. Здоровяк посмотрел сначала на недогоревший труп, потом на девушку и сказал:

- Я просил у Крон’нара удачи в дороге и бою. Вот увидишь, с нами обязательно что-то произойдет. И все из-за тебя – он тыкнул пальцем в девушку, зло пнул потухший костер и направился к повозке.

Девушка тяжело выдохнула и повернулась к Рею:

- Учитель, я пойду, закрою все двери, пусть он пока выведет повозку на дорогу.

Рей подошел к повозке и передал ее слова варвару, после чего тот выкатил повозку на дорогу. Через пару минут из главного вход вышла девушка, закрыла дверь на ключ и забралась в повозку.

- Трогай!

Презрение в ее словах можно было нарезать и продавать – расходилось бы как горячие пирожки. Варвар стегнул поводьями лошадь и та, засеменила в сторону деревни. Рей вновь удивился, как такой стереотипный варвар, может так мягко, спокойно и можно даже сказать нежно, стегнуть лошадь. Он уже давно понял, что эти двое могут быть не такими, как выглядят.

Они проехали край деревни и не встретили почти никого. Это и не удивительно: в полдень люди, как правило, обедали дома после работы в поле. У входа в таверну их уже ждала жена трактирщика Лена. Юиль спрыгнула с повозки и подошла к ней. Они перекинулись парой фраз, суть которых была в том, что им обеим было тяжело расставаться. Эльфийка передала женщине ключи, та же в свою очередь пыталась всунуть девушки какой-то сверток. Судя, по ее словам, там было немного сушеного мяса, чтобы не испытывать голод во время дороги. Девушка сопротивлялась, но быстро сдалась и, взяв сверток, забралась в повозку. Тог’рек не стал ждать команды и направил лошадь в сторону Тракта.

До Тракта было не более лиги. Тракт представлял собой мощеную серым камнем дорогу. Шириной дорога была в две повозки в каждую сторону. Сама дорога была чуть наклонена к обочинам и разделялась по центру более светлым камнем, не возвышающимся над дорогой. Ехать по ней было намного приятнее, чем по грунтовке.

Рей глядел по сторонам, ведь раньше он не уходил от деревни слишком далеко. По обеим сторонам от Тракта были поля пшеницы, изредка перемежавшиеся небольшими полосками деревьев. Через пару часов поля сменились пастбищами. Стада не были большими, так как большого количества деревень в этом районе Империи не было. В основном эти стада состояли из обычных коров, изредка из лошадей.

Юиль почти всю дорогу читала книгу. Варвар управлял лошадью, периодически запуская руку в сверток с мясом, не обращая внимания на недовольные взгляды эльфийки. Спустя еще два часа они минули разрушенную и заброшенную башню с остатками окружающей ее стены.

- А, что, это за башня?

Эльфийка с лицом опытного экскурсовода пояснила:

- Это заброшенный форпост. Раньше вдоль всего Тракта были форпосты, для обеспечения безопасности. Когда Империя стала разваливаться, очень многие были заброшены, а легионы стали охранять только города и крупные поселения. Изредка они еще отправляют патрули по самым важным дорогам Тракта, но не более. А форпосты постепенно разрушаются или растаскиваются местными для собственных нужд.

К вечеру они без приключений добрались до деревни, где была таверна. Они оставили лошадь с повозкой на постоялом дворе, где заботу о лошади взяли на себя работники таверны. Группа Рея взяла свои вещи и вошла внутрь. Девушка заказала одну комнату со всего лишь двумя кроватями. Видимо обида на варвара еще не прошла. Затем они заказали еду и Рей спросил:

- А ты расплачивалась золотом? Ты же сама говорила, что лучше о нем не распространяться.

- Нет. Когда я покупала повозку, я наменяла пару золотых серебром в таверне.

В этой таверне было более многолюдно, чем в деревенской. В основном это были местные, решившие пропустить стаканчик-другой. Так же было несколько торговцев: обычно они сидели парами или тройками.

После ужина девушка с варваром поднялись в комнату, а Рей захотел выпить эля. Пока он шел к стойке натолкнулся на худого человека с посохом. Мужчина был излишне высок, а капюшон скрывал его лицо полностью, и Реймонд решил быстрее ретироваться, чтобы избежать неприятностей. Вместе с высоким мужчиной шел молодой человек, одетый как торговец.

- Извините, я был не аккуратен – сказал Рей.

- НИЧЕГО СТРАШНОГО – ответил незнакомец.

- И так, - молодой человек увлек незнакомца – так как Вам у нас?

- НЕ ПЛОХО – он повернулся в сторону Рея – ХМ…

Молодой человек проследил за его взглядом и сказал

- Ах, это… не обращайте внимания, коллега. Это так, один из Ее … так сказать проектов.

- Я ПОНЯЛ. ЗАНЯТНО… – сказал он и взялся за подбородок – ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, МНЕ УЖЕ ПОРА.

- Хорошо, позвольте Вас проводить – молодой человек, взял незнакомца под локоть – надеюсь во время следующего «отпуска» вы снова к нам заглянете. Посидим, поговорим, пропустим по стаканчику. И обещаю, ни слова о работе.

Их взгляды встретились. Пустые глазницы и матово-черные глаза. Затем они тихо рассмеялись и вышли из таверны.

Рей, который не видел всего этого, выпил уже пол кружки. Каждая кружка вмещала в себя пинты полторы, а то и по две, привычных ему. Здешний эль мог дать фору любому крафтовому пиву, что он пробовал в пабах. Он вспомнил, что после пробуждения «здесь» зарекся когда-либо пить, но любопытство превысило осторожность. Рей давно понял, что старик был неугомонный исследователь, и это, видимо, передается и ему: его детская жажда приключений раскрывалась на максимум, с каждым пройденным метром.

Рей быстро захмелел, и решил, что перед дорогой напиваться в стельку не стоило. Он поднялся на второй этаж и нашел их комнату. Перед этим, правда, ошибся дверью и прервал парочку на самом интересном месте. Пролепетал сотню извинений, он постучал в следующую дверь и, услышав голос Юиль, вошел внутрь. Юиль полусидела на кровати слева; кровать справа была свободной. Между ними на коврике храпел варвар. Рей порадовался, что выпил эля, так как не был уверен, что уснет при таком храпе. Последняя мысль, промелькнувшая перед сном, что это была хорошая идея – отправиться в приключение.

\*\*\*

- [Ледяной луч] – из ее магического круга вырвался белый луч. Он обволакивал тела холодом, заковывая их в ледяную глыбу. Со стороны создавалось ощущение, будто эта часть пещеры была полностью скована льдом, вместе с телами.

- [Ледяной луч] – девушка повторила заклинание, и угол пещеры до конца оказался залит полупрозрачным льдом. Тела, вмороженные в лед, принадлежали эльфам-торговцам, что вытянули неудачный жребий у судьбы, но было и несколько людей, простых бандитов, у коих они «позаимствовали» эту пещеру.

- Насколько этого хватит? – тихий, но внятный мужской голос раздался из-за ее спины.

- Два часа магия будет сохраняться, потом начнет таять. Думаю, что за пару дней с ним ничего не произойдет.

- Больше нам и не нужно.

Девушка обернулась. Мужчина стоял у стола и смотрел на карту. На нем была кольчуга, выкрашенная в темный цвет. Он был подпоясан ремнем, на котором висели два скимитара. Кольчуга доходила до середины бедра, а на ногах были коричневые штаны. Сапоги были усилены металлическими пластинами впереди. На плечах висел плащ темно-зеленого цвета, с капюшоном. Его нижнюю часть лица скрывала черная маска.

- Завтра надо начинать, откладывать дальше нельзя. Если мы начнем слишком поздно…

- Я в курсе – мужской голос стал жестче – начнем сегодня вечером, ближе к ночи. На все про все три дня. Зелье готово? – он поднял взгляд на девушку

- Еще несколько часов, – она повернула голову в сторону котла. В нем медленно кипело темно-фиолетовое варево, – кровь получена слишком поздно.

- Терпимо. Ладно, ждем Полта.

Он отошел от стола к углу пещеры. Там лежало несколько рюкзаков и шесть комплектов эльфийской брони. Он еще раз начал проверять броню: подтягивал ремешки, раскладывал элементы брони и затирал эмблемы.

- Гвахира – девушка обернулась на голос мужчины – твой маскарад готов? Проверь еще раз.

- Я не в первый год замужем, Даик. У меня все готово.

Девушке не нравился наряд эльфийских чародеев. Хоть она и была наемницей, но она была еще и женщиной, а зеленоватый цвет никогда ей не шел. Ей больше нравились наряды синих и голубых оттенков. Они напоминали ей о родном полисе, раскинувшегося на морском побережье.

Из туннеля раздались шаги; они тут же вскочили. Даик подошел ко входу, извлек скимитар и встал сбоку от входа. Девушка отошла во внутрь спряталась за балку и приготовилась к бою. Когда идущему осталось пару шагов, они услышали голос:

- Ребята, это, я!

Даик кивнул ей. Девушка спросила:

- Это ты, Грот?

- Нет. Это я, Полт.

- Ну, раз ты, то заходи.

Вошел молодой человек, лет двадцати-двадцати пяти и направился к столу. Даик заглянул тому за спину и кивком подтвердил, что парень был один, а после с шумом вернул скимитар в ножны.

Полт обернулся:

- Ваша мнительность все больше превращается в безумие.

- Беспечные наемники долго не живут – парировал Даик – ловушки надеюсь, установил?

Полт кивнул.

- Зачем ты пришел? – девушка прищурилась. – Ты должен быть прийти только через два часа.

- Ах, да. Собственно, ради чего я пришел-то. Чуть южнее по Тракту едет интересная повозка.

- И?

- В ней трое: древний старик, эльфийка и варвар. Здоровый варвар.

- Ну, и пусть себе едут… – девушка махнула рукой

- Погоди, – Даик перебил ее и задумался, – Нам нужен эльф-женщина. Мы прикроем тебя ее трупом.

Девушка задумалась. Идея была хорошей, если им придется светиться, то заклинатель девушка станет очень заметной фигурой. А перед последней жертвой, можно будет бросить ее труп и скинуть с себя подозрения.

- Вот, и я так же подумал, – сказал улыбавшийся Полт.

- Ты их внимательно рассмотрел?

- Да. Варвар на вид хороший боец. Эльфийка вроде нет…

- Эльфы от природы друиды. Ее стоит опасаться, – встряла девушка.

Даик согласно кивнул:

- А старик?

- На заклинателя не тянет. Больше похож на туриста или торговца. Может это его охрана? Ну, так что?

- Придется идти всем. Варвара и двое смогут одолеть, а вот с эльфийкой не понятно, но лучше считать ее магом. Где они сейчас?

Полт показал место на карте:

- Должны быть где-то тут.

- Даик, слишком близко к городу.

- Знаю. Поэтому идем все. Тем более, если это произойдет у города и резонанс будет больше. А нападем вот тут, – он указал пальцем точку на карте, – у леса. Полт нападешь на варвара из тени. Если сразу победить не сможем, то тогда план «отход», ясно?

Полт и Гвахира синхронно кивнули.

- Полт «закроешь дверь» в пещеру. Мы с Гвахирой выдвинемся вот сюда. У тебя не более получаса. Если не будешь успевать, бросай все и беги к нам: эльфийка нам сильно нужна. Деда постарайтесь не убивать. Если что, подправим ему память зельями и отпустим, как будто сам сбежал. Ладно, выдвигаемся!

\*\*\*

Они проснулись на рассвете; вернее Рей и Тог’рек проснулись. Девушка сидела с красными глазами, что говорило, о ее «спокойном» сне. Два храпа, варвара и подвыпившего Рея, так и не дали ей нормально выспаться.

Затем они спустились в зал таверны, где было, не очень многолюдно и позавтракали овсяной кашей, к недовольству Тог’река. Тог’рек быстро проглотил свой завтрак и отправился запрягать лошадь в повозку. Девушка ела медленно, будто на перемотке. Рей взял на себя перенос их багажа и попросил варвара первым управлять повозкой, дав девушке поспать. Тот кивнул, но взамен потребовал сверток с сушеным мясом.

Они выехали с постоялого двора и направились по Тракту дальше. Реймонд убедил девушку отдохнуть, сославшись на то, что после полудня настанет ее черед вести повозку. Если она будет уставшей, а на дороге возникнут проблемы, то эльфийка будет их слабейшим звеном. Девушка долго сопротивлялась, но, когда Рей воззвал к ее осторожности, она сдалась.

Рей сел рядом с варваром, позволяя девушке растянуться во весь свой рост. Пусть она и не занимала много места в повозке, он решил не мешать девушке спать, чувствуя себя частично виноватым, за ее состояние.

Сидя рядом с Тог’реком, он чувствовал себя младенцем. Сидеть рядом было не очень удобно: сиденье для управления лошадью не было рассчитано на двух крепких человек. Будь они оба комплекции старика, проблем бы не было, но шкафоподобный Тог’рек занимал большую часть лавки.

Рей пытался отвлечься, рассматривая окрестности. Пейзаж не сильно менялся по сравнению с началом их пути. Единственным отличием была гора, находившаяся по левую руку от их маршрута.

- А, что это за гора?

- Эта? – варвар повернул голову – Это не гора, а вулкан.

- Вулкан? А-а-а, тот самый. Не слишком ли близко? Он не опасен?

- Не-а. Он не извергался уже несколько веков. Плюс, его у подножия перекопали, так что если лава и поползет, то только по нижним коридорам. Он спит крепче, чем Юиль – он кивнул головой назад. Рей оглянулся: девушка мирно посапывала.

- А, зачем его перекопали?

- Ну, там находятся Вулканитовы Кузни. Говорят, они добывают и обрабатывают металл, который есть только у вулкана. Как же его… Хм… А, вспомнил! Вулканит!

- Вулканит… Ты его видел?

- Один раз, я видел меч, сделанный из него. Ярко-алый, будто бы только из домны и всегда теплый на ощупь. Стоит столько, что пол столицы купить можно и еще останется. Хотя странно, конечно…

- Что именно странно?

- Обычно из вулканита не делают оружие: броня из него лучше выходит. А учитывая, что его не так уж и много по миру ходит, то б***о***льшая часть владельцев предпочитает или доспех, или запасное оружие. Ну, там, кинжал какой-нибудь, или кастет, на худой конец – Тог’рек замолчал. Через десяток секунд он добавил – Хотя маги иногда из него всякие свои штуки лепят. Говорят, помогает колдовать…

Варвар не был большим любителем магии, хотя это не значит, что он ее сторонился или относился к ней презрительно. Нет! Он вполне понимал и мощь ее, и ту помощь, что она оказывает. Только культура его народа была иной: во главу угла ставилась сила, и решать многие проблемы предстояло в поединках. Хороший боец ближнего боя был почитаем и уважаем, маги же не могли похвастаться таким же отношением. По словам эльфийки, в некоторых, особенно суровых племенах варваров, детей, проявляющих магические способности, изгоняют или даже убивают.

Рей вспоминал все магические предметы, что он видел, но так и не вспомнил, что-то похожее на этот металл.

- А ты сам бывал у вулкана?

- У самого нет. Но Пепельные земли проезжал – варвар чуть замолчал. Видно было, что ему скучно, поэтому он продолжил – Земли, как земли… Единственное, там хлеба выращивают мало, в основном сады.

- Да, я читал об этом.

- Все из-за пепла, если я правильно понял. Говорят, на нем фрукты и ягоды отлично растут. Они его с землей смешивают и получают эту… ну как ее…

- Вулканическую почву? – догадался Рей.

- Да, точно! Ее самую. Некоторые эту почву даже продают и ее развозят по всей стране. Хотя зачем… – варвар пожал плечами – земля и есть земля.

- Ну, не скажи. На хорошей земле растить что-либо всегда выгоднее.

Тог’рек хмыкнул и пожал плечами:

- Ну, не знаю. Я думаю, что жить надо тем, что мир тебе посылает. Вот у нас, стада птериксов бегают, и мы на них охотимся. И у нас все есть: мясо для еды, шкуры для одежды и палаток, кости для простых орудий. Никто ведь не пытается землю таскать из далека и зерно сеять. Мы варвары! – он ударил себя кулаком в грудь – мы не плачем, что не родились во дворцах. Мы выживаем, там, где родились!

Рей хотел было возразить, что сейчас здоровяк далековато от дома, но решил не затрагивать возвышенные чувства Тог’река.

После он предложил варвару научить его управлять лошадью и тот согласился. Это оказалось не таким уж и сложным занятием. Следующие два часа Рей сам правил ей, под чутким руководством Тог’река.

К полудню проснулась эльфийка; ее заспанное лицо было не привычно видеть. Они решили остановиться в тени у речки, которую проезжали. Кобыле требовались отдых и питье, а им пообедать и размять ноги. Обед состоял из сухарей, воды и фруктов, купленных перед отъездом. Сушеное мясо варвар сгрыз единолично.

Переждав пару часов полуденную дару, они продолжили свой путь. Только теперь рядом с Рей сидела девушка, а варвар развалился в повозке, закинув ноги за задний борт. Он тихо дремал, лишь изредка поворачиваясь на другой бок. Девушка тоже помогала Рею справляться с лошадью. Иногда она сама брала поводья, давая ему отдохнуть. Так прошло несколько часов. Они периодически менялись, иногда останавливались для отдыха.

- До города еще часа три, может четыре – сказала Юиль.

- Понятно – ответил Рей.

Они въехали в небольшой лесок. Деревья нависали ветвями над дорогой, метрах в шести над ними. Легкая прохлада, свежий воздух и ожидание скорого окончания их небольшого путешествия поднимали ему настроение.

Вдруг, варвар выхватил свой меч и нанес размашистый удар, вдоль всей повозки, разрезая тент над ними, от задней части повозки к передней. На середине тента меч издал металлический звук и, сорвавшись с креплений, полетел вперед. Тент приземлился на землю комком и покатился по земле. Было ясно, что в тенте, кто-то запутался, будучи обернут тентом полностью. Все это произошло так быстро, что Рей не успел даже вдохнуть. Тог’рек соскочил с повозки и метнулся в сторону комка тента.

- [Паралич].

Рей услышал незнакомый женский голос, что доносился впереди лошади, метрах в двадцати. На том месте стояла высокая, ростом около метра восьмидесяти пяти, женщина. На ней было синее одеяние до щиколоток. Ее грудь пересекал пояс с тремя склянками, в которых была разноцветная жидкость. На вид ей было лет тридцать пять. Ее кожа была более смуглой, чем у других людей, что Рей видел. Ее голова не была ничем покрыта и была бритой на лысо. Лицо было узким, и немного вытянутым.

В ответ на слова девушки лошадь замерла, как будто превратилась в статую. Единственное, что говорило о том, что кобыла еще жива, так это мелкая дрожь, пробивавшаяся по всему телу животного. Рея стащили с повозки в промежуток между повозкой и лошадью. Это сделала Юиль. Эльфийка приблизилась к нему и быстро проговорила:

- Сидите под повозкой и не вылезайте, мы справимся.

Она отпустила ворот его пончо и выскочила по левую сторону от лошади.

Варвар собирался разрубить то, что было в комке тента, но слева от него появился еще один человек и здоровяку пришлось переключиться на его, отражая его атаку. Ново появившийся держал в руках две гнутые сабли и тут же ринулся на здоровяка, делая ставку не нам мощь ударов, а на их скорость. Тог’рек умудрялся отражать своим огромным мечом оба клинка, откуда бы удары ни приходились, используя всю ширину меча, и даже рукоять, отражая атаки и нанося удары. Удар. Отражение. Выпад. Уклонение. Чередование этих элементов превращало поединок в смертельный, но невероятно изящный танец.

Незнакомая девушка сорвала с груди колбу и метнула в Тог’река.

- [Воздушный удар] – голос эльфийки сопроводил маленький торнадо. Торнадо подхватил колбу и отбросил ее в сторону дерева. Колба разбилась об ствол, жидкость потекла вниз, сопровождая свой путь шипением. Очевидно, что содержимое не добавило бы здоровья варвару, если бы в него попало.

Женщина скривилась и вытянула руку:

- [Огненная Стрела] – из красного круга вырвалась пылающая стрела и направилась к варвару.

- [Ледяная стрела] – эльфийка применила свое заклинание.

Рей не понял, как девушка собирается сбить стрелу незнакомки, но заклинание Юиль полетело не в пущенную той стрелу, а в саму женщину. Теперь то Рей догадался, что эльфийка и не собиралась сбивать стрелу. Между Тог’реком и его противником была очевидная разница в размерах. Женщине было проще попасть по варвару, Юиль же не могла попасть в незнакомца, не задев здоровяка. Поэтому она выбрала другую тактику: мешать женщине, применять заклинания. Варвар же был невероятно вынослив, и выдержать два-три удара, даже магических, вполне способен. А вот его оппонент не факт, что переживет даже одну удачную атаку громилы.

Женщина отпрыгнула в левую от себя сторону. Ее стрела, оставшись без контроля заклинателя, взвилась в воздух и пропала. Незнакомка держала дистанцию между собой и эльфийкой таким образом, чтобы сражающаяся пара перекрывала им обзор, не позволяя обеим применять заклинания против друг друга.

Комок тента перестал дергаться, и поверхность разрезал кинжал. Чертыхаясь и матерясь из комка, вылез молодой человек. Он огляделся и, увидев ситуацию, сразу метнулся к варвару. Первый незнакомец нанес два удара от правого плеча. Варвар отразил их верхней половиной своего меча. Но суть этого удара стала ясна чуть позже. Этот удар создал брешь в защите Тог’река у правой части его живота. Парень нырнул за спину незнакомца и вынырнул, как раз в тот момент, когда варвар отражал удар. Поняв проблему, Тог’рек попытался закрыть щель, рукоятью своего огромного меча, отразив хотя бы один удар из двух. Но парень тоже был не промах:

- [Ветреный Шаг] – молодой человек резко ускорился, и стало ясно, что варвар не успевает.

- [Дубовая кожа] – голос эльфийки разрезал воздух.

Тело варвара окуталось молочно-зеленым сиянием. Кинжал нашел свою цель, но дальше не прошел. Он ударился о кожу живота со звуком удара о дерево. Варвар сообразил быстрее противников и попытался нанести удар коленом в грудь парню. Он отпрыгнул на три метра. Нога варвара не остановилась, продлевая свой полет в сторону первого незнакомца. Тот быстро понял, чем ему грозит такой удар и, прекратив давить на клинки, то же отпрыгнул на пару метров. Нога варвара продолжила свой ход и Тог’рек по инерции крутанул фуэте, которое сделало бы честь даже балетной приме.

Они стояли и смотрели друг на друга. Бездействие и тишина казалось, остановили время. Первым среагировал парень. Он сделал шаг назад и произнес:

- К черту!

- Ты че несешь?! – прошипел первый незнакомец, не спуская глаз с варвара.

- Я на такое не подписывался. В мои планы не входило умереть на обочине Тракта!

- Стой, сучонок!

- Нет, друг мой, тут мы и расстанемся. Будь так добр, выиграй мне время. Обещаю, подниму за тебя бокал лучшего вина – парень начал отступать по шажочку, не поворачиваясь спиной к Тог’реку.

- Я клянусь, что найду тебя, и ты пожалеешь, мелкий говнюк!

- Не глупи, Грот, мы почти справились, сейчас их дожмем, и все будет хорошо – вступилась незнакомка.

- Не, не, не, красота моя! Мы варвара одного убить не можем, а с поддержкой той ушастой стервы нам их не одолеть.

Парень пропятился мимо нее. Отойдя от них на десяток метров, он развернулся и побежал. Отбежав еще на пол сотни шагов, Грот остановился, помахал рукой, крикнул: «Прощайте друзья!» и скрылся в лесу.

Все это время никто из других участников битвы не двинулся с места и не оглянулся в сторону беглеца.

- Пора кончать с этими, а потом и труса мелкого догоним.

- Поняла – сказала женщина и призвала магический круг – [Увеличение Силы].

Незнакомец окрасился красным сиянием и ринулся на варвара. Сражение разгорелось с новой силой. Смертельный танец двух воинов продолжился. Теперь незнакомец действовал чуть рискованней, а его удары стали ощущаться сильнее и быстрее.

- [Усиление Способностей] – эльфийка не дала незнакомцу реализовать свое преимущество.

- [Кислотное Копье] – женщина кинула в сторону варвара сгусток кислоты.

- [Водный шар] – между варваром и копьем возникла сфера с водой. Сфера поглотила яд и растворила в его себе, а затем отправилась в полет к женщине. Та перекатилась вправо. Сфера пролетела над ней и отправилась куда-то в лес. В этот момент она вышла из-за сражающихся воинов и Юиль тут же воспользовалась этим:

- [Магические Осколки] – из ее круга вылетели семь кристаллов, каждый размером с ладонь. Женщина, стоявшая на колене, не успевала отпрыгнуть и подняла руку:

- [Малый Щит] – перед ней возник щит диаметром в один метр. Шесть осколков были поглощены щитом, а один рассек ей левое бедро и щиколотку. Женщина недовольно зашипела и отпрыгнула влево, снова прикрывшись варваром и незнакомцем.

- [Воздушный Удар] – женщина произнесла заклинание и направила его в сторону бойцов. Незнакомец услышал ее и отпрыгнул в ее сторону. Конус воздуха устремился к варвару.

- [Каменная Стена] – перед здоровяком возникла стена.

На вид, она была будто сделана из такого же камня, что и встречавшиеся им заброшенные форпосты. Стена встретилась с воздухом и разрушилась, разбрасывая повсюду щебень и камни. Прежде, чем камни успели упасть, через облако пыли ворвался Тог’рек, нанося диагональный удар по незнакомцу. Тот только начинал подниматься и уклониться не успевал, поэтому заблокировал удар своими мечами. Раздался металлический звон и один из мечей раскололся. Перевес в бою явно сместился на сторону Рея и его учеников.

Сам же Рей, наблюдавший всю эту картину из-под повозки, видел каждую мелочь. Было ли это из-за адреналина, насытившего его кровь, или виной тому рефлексы старика, отточенные за сотни сражений, он не знал. Но даже ему стало понятно, что вопрос победы — это лишь вопрос времени. Женщина, возможно, и не уступала эльфийке в магических искусствах, но незнакомец, как авангард, был не ровня варвару. Без поддержки и с одним мечом, он медленно, но верно отступал.

Реймонд превратился в ощущения. Жажда убийства, исходящая от сражающихся, казалась почти осязаемой. Он готов был поклясться, что чувствовал сердцебиение каждого из них. Его собственное дыхание стало частым и порывистым. Конечно, он знал и применял те же заклинания, и раз даже провел шуточный спарринг с Юиль, но тренировочный бой не имеет ничего общего с настоящим: желание убить друг друга, кардинально меняло атмосферу. Рей действительно почувствовал страх смерти.

Лежа под повозкой, Рей осматривал окрестность на случай побега, но затем его внимание привлекло еле заметное движение. Веточка придорожного куста еле заметно колыхнулась. Он не сразу смог дать себе отчет, почему эта веточка привлекла его внимание. И лишь потом он понял, что с ней не так - она неестественно качнулась против ветра. Рей присмотрелся внимательно и заметил, как у обочины примялась трава. Увиденное им было удивительно, будто кто-то невидимый выходил из леса. Рей прищурил глаза и увидел еле заметный прозрачный контур. Создавалось ощущение, будто под палящим солнцем искажался воздух, поднимавшийся от поверхности Тракта. Но под кроной деревьев дорога не нагревалась так сильно, что бы стали появляться миражи. Рея пронзила догадка:

«Ах, ты мелкий засранец! Вы хотели обмануть нас. Вы усердно делали вид, будто проигрываете, а ты тем временем ты должен был зайти нам в спину!»

Тень медленно кралась, но не к Рею, а к Юиль и Рей понял, чего тот хотел. Взяв его, как заложника, бой бы затянулся, а значит, был велик шанс дождаться патруля. Поэтому он собирался убить эльфийку. Тем самым варвар остался один в три, и его участь была бы решена. Если бы он не лежал на уровне земли, то возможно и не заметил бы колыхнувшуюся веточку: им несказанно повезло.

Рей открыл было рот, но подумал, что если он отвлечет девушку от сражения с той женщиной, то она не сможет помочь Тог’реку и тому придется остаться одному против двоих. Для варвара это был крайне невыгодный расклад.

«Так думай, Рей, думай… – его осенило – Ты имбецил, Рей! Ты же в теле мага-супергероя. Давай, оторви свою задницу от земли и сделай хоть что-нибудь!»

Он потихоньку вылез, стараясь не привлекать внимание крадущегося парня. Рей перебрал несколько вариантов и вспомнил о комбинации, что пыталась сделать девушка. Она давно хотела испробовать его, точнее стариковскую, авторскую связку в бою.

«Извини, заноза, но я стану первым комбовомбистом».

Он вытянул руку в сторону женщины, которая находилась в открытой, для него, позиции и создал магический круг. Круг был больше, чем у женщины и намного ярче. Реймонд был готов поспорить, что увидел ревность в ее глазах.

- [Аномальная Интуиция] – Рей стал видеть все поле боя в радиусе пятидесяти метров; он так же увидел замявшегося парня. Для остальных тот продолжал быть невидимым. Парень сомневался на кого напасть: убить Рея, как более сильного заклинателя, или придерживаться плана и напасть на эльфийку.

Заклинание [Аномальная Интуиция] было еще одним авторским заклинанием старика – оно позволяло оценивать опасность противников. Если бы парень только наблюдал, то Рей его бы не увидел. Но раз тот решался, кого убить, то для Рея он был как на ладони.

Еще одной способностью заклинания было то, что заклинатель мог создать магический круг в любой точке пятидесятиметрового радиуса. Обычные заклинания создавали магические круги, самое дальнее, в метре от заклинателя. Лишь немногие из заклинаний не имели привязки к месторасположению заклинателя. Штрафом за это заклинание, стало то, что Рей не мог двигаться.

- [Утроение Магических Сил] – рядом с магическим кругом появилось еще два точно таких же. Глаза женщины выпучились, а ее лицо исказилось в гримасе удивления и ужаса.

Рей резко развернул лань плашмя по отношению к женщине и сконцентрировался на парне. Тот, решив, что следовать плану более важно, подкрадывался к девушке с кинжалами наготове.

- [Великие Магические Осколки]!

Три магических круга, расположенных треугольником, появились в трех метрах прямо перед ним. Парень, не ожидая такого подвоха, на мгновение застыл, что и предрешило его судьбу. Из каждого круга вырвалось по дюжине осколков, и весь рой пулей отправился в полет. При первом попадании осколка невидимость спала. Парня будто сдуло с дороги и он, хрипя, улетел в кусты. Судя по звукам, он еще несколько раз перекатился и затих.

На секунду сражение остановилось. Незнакомец и женщина выглядели удивленными, можно даже сказать напуганными. Варвар, краем глаза, видевший произошедшее, лишь одобрительно хмыкнул: и он, и Юиль поняли план их противников. Если бы не их учитель, и наставник, то возле этого лесочка их бы, скорее всего, и убили. То, что без него их бы тут не было, они решили не вспоминать.

Лицо женщины исказилось:

- Даик, ситуация вышла из-под контроля. Надо валить на хрен отсюда!

- Сам знаю – от его уверенности ни осталось и следа. Его голос дрожал, как и кончик единственного из оставшегося у него меча. Он сделал шаг назад:

- Дай отход.

Женщина сорвала колбу с груди и замахнулась. Но Рей, вошедший в раж, не дал ей это сделать. Он направил на нее руку, и та рефлекторно отшатнулась в другую сторону. Из-за этого движения ее бросок получился плохой: колба ударилась не о центр дороги, а об ее край левый край. В месте удара начал подниматься дым, совсем как в старых японских фильмах про ниндзя и обзор для Рея стал нулевой. В отличии от него, Юиль видела все прекрасно.

Мужчина и женщина бросились бежать. Варвар прыжками двинулся за ними.

- [Плетущиеся Лозы] – к мужчине, прямо из полотна Тракта, поползли жгуты лиан. Лианы стали оплетать его лодыжки. Он стал рубить их мечом, чем дал варвару приблизиться. Тог’рек нанес удар сверху вниз. Мужчина блокировал удар меча и присел на колено. Лозы продолжали оплетать его ноги и тело, а варвар терпеливо ждал и давил на клинок. Когда лозы стали уже оплетать руки варвар убрал меч и стал всматриваться туда, где должна была бежать женщина: ее не было на дороге. Судя по всему, незнакомка свернула в лес. Здоровяк обратил свой взор на лежащего в его ногах мужчину: лозы оплели его полностью и прижали к дороге, не давая двигаться. Затем Тог’рек повернулся и спросил:

- Все в порядке? Никого больше нет поблизости?

- Нет – ответила девушка, после небольшой паузы.

- Нет, не в порядке? – не понял здоровяк.

- Никого нет. Все в порядке.

Она подошла к мужчине, сверлившего ее уничтожающим взглядом. Рей так же подошел к ним.

- Что дальше? – чуть нервно спросил он.

- Надо бы его связать и глянуть, что там с парнем, которого Вы отправили изучать лесные красоты – предложил здоровяк.

- Тог’рек, нам есть чем его связать?

- Я ничего с собой такого не брал.

- Тогда возьми в моей сумке [Змеиную Веревку].

- Не, не! – отмахнулся варвар. – Я с вашими магическими причиндалами связываться не хочу.

- Давай тогда мы с Тог’реком сходим и посмотрим, что там с парнем. Ты тут сама управишься? – предложил Рей.

- Да, только одну секунду – она создала магический круг – [Сон].

Из круга выползло зеленоватое облачко и окутало голову мужчины. Тот усилил свои тщетные попытки вырваться, но постепенно затихал и через пятнадцать секунд засопел.

- Все, можете идти, ближайшие полчаса он будет спать, как младенец.

- Потом ты присоединишься к нам? – Рей на всякий случай решил уточнить. Вдруг ему придется сражаться с парнем снова; второй раз эффект неожиданности не сработает.

- Нет. Мне еще ту проблему решить надо безболезненно – девушка ткнула пальцем в сторону повозки. Реймонд не сразу понял, что она имеет в виду. Эльфийка же намекала на кобылу, продолжавшую стоять и мелко дрожать.

- Ладно, идемте, наставник – Тог’рек вернул его из раздумий.

Они подошли к тому месту, где парень был отправлен в полет. На брусчатке дороги виднелись капли крови и Рей заволновался. Он не был драчуном, но раз и в школе и два раза в университете пускал кулаки в ход. Тогда все заканчивалось синяками да ушибами. Но вид крови его пугал.

И чем дальше они шли, тем хуже все становилось. На первом же кусте, через который парень пролетал, крови было уже достаточно, чтобы начинать звонить в реанимацию. За кустом кровь уже стояла лужей и Рею поплохело. Он думал лишь о том, чтобы парень скрылся. В этом мире знания о магии лечения и лечебных зельях были широко распространены, и Рей лишь надеялся, что тому удалось вылечиться и удрать. Хотя умом он понимал, что сделать что-либо при такой кровопотере было невозможно. Варвар вышел чуть вперед и зашел за еще один окровавленный и, как показалось Рею, весь в ошметках плоти куст.

- О, вот ты где! – Тог’рек радостно заулыбался – идите сюда наставник, он тут прилег.

Рей отчаянно не хотел это видеть. Но еле теплящаяся надежда, что тот еще жив, подтолкнула его подойти. Через секунду он понял, что сделал это зря.

Труп парня, (и в этом можно было не сомневаться), лежал на правом боку, оперившись спиной на ствол дерева. Под телом находилась лужа из всех его жидкостей. Левая рука была оторвана в районе предплечья, правая же согнута под невероятным углом. Но это было лишь меньшие из «проблем» парня. Вся передняя часть тела была превращена в один сплошной фарш. Единственным серьёзным отличием были продолговатые «лианы», торчащие чуть выше его ног. Рей не был антропологом, но даже он понимал, что, это были его кишки. Из середины туловища парня выпали органы, название которых он не знал. Его легкие напоминали две разорванные груши для вентиляции легких, кои он видел у своей бабушки. Лицо парня было белым. Одного глаза не было, а на его месте зияла дыра. Из нее вытекла мутная жидкость с кусочками плоти. Второй его глаз застыл в ужасе и удивлении. Чуть выше порванного левого уха, в черепе была щель, будто пробитая молотком.

Рей почувствовал, как его ноги подкашиваются. Он оперся на ствол соседнего дерева. Его голова закружилась и его вырвало. Рей увидел весь свой обед, но сейчас это волновало его мало. Он стал терять сознание, но почувствовал, как его подхватила чья-то сильная рука. Его повели от этого места к дороге. Картинка в его глазах плыла, а мозг пульсировал лишь одной мыслью: «Я, УБИЛ, ЧЕЛОВЕКА!!!»

Юиль услышала, как из кустов выходит Тог’рек:

- Ну, что там у вас? Что-то вы быстро – она оглянулась и увидела варвара ведущего подмышки Арчибальда. Лицо старика было белым, словно снег.

- Яд? – тревожно переспросила девушка.

Варвар отрицательно покачал головой:

- Увидел труп.

Ее учитель был путешественником и участвовал во многих судьбоносных событиях, так что и тел убитых должен был видеть массу. Видимо его разум очистил и более глубокие воспоминания. Она подошла к повозке и стала рыться в своей сумке. Юиль нашла нужную колбу и приблизилась к старику, тот был на грани обморока. Она дала ему понюхать ему жидкость. Тот воспрянул, а его взгляд стал более осмысленным. «Я убил человека» – единственное, что он лепетал. Его борода пахла блевотиной, а руки дрожали.

- Учитель, выпейте, Вам сразу станет легче.

Он медленно выпил и погрузился в полу коматозное состояние.

- Что это? – спросил Тог’рек.

- Успокаивающее зелье, только ослабленное. Положи его пока в повозку, он будет в полубреде около часа.

Варвар аккуратно отнес его и положил на бок. Старик продолжал бредить. Тог’рек подошел к девушке. Она заканчивала связывать мужчину магической веревкой. Процесс связывания выглядел очень странно. Девушка шептала магические слова, состоящие из множества шипящих звуков, веревка слушалась ее как дрессированная. Отвечая на слова эльфийки, веревка вилась, оплетая руки ноги и тело мужчины.

- И, что дальше? – спросил варвар, когда девушка закончила.

- Его надо разбудить и допросить. Только сначала гляну, что так вывело из себя учителя.

- Может, пока ты гуляешь, я намекну парню, что лучше начать говорить – он сжал кулаки, хрустя костяшками.

- Ладно. Только не повреди ему ничего. Нам бы его доставить до стражи города – эльфийка задумалась – Хотя знаешь… тащи-ка его за мной, может у трупа он станет посговорчивей.

Они подошли к трупу. Эльфийка привела магией мужчину в чувство. Тот, увидев труп, перестал дергаться и замолчал. Варвар пару раз ударил его в живот.

Эльфийка мягко сказала:

- Твоих подельников нет. Один вот лежит, а вторая убежала, так быстро, что уже, наверное, столице. Так что все просто: мы спрашиваем – ты отвечаешь. Сними с его рта повязку.

Варвар снял c его рта повязку, и незнакомец процедил:

- Иди ты на хрен, ушастая су…

Он не успел договорить, как скрючился от удара варвара. Девушка вздохнула:

- Ладно, придется использовать иной метод. Открой ему рот.

Варвар зажал ему нос и надвил на челюсть. Если бы кто-нибудь видел разницу, между тем как, варвар бережно обращался с Реем, и как сейчас с мужчиной, то он бы понял, как сильно здоровяк уважал старика.

Эльфийка влила в открытый рот сине-коричневую жидкость. Тог’рек держал до тех пор, пока он ее не проглотил. Затем снова завязал его рот оттащил того к повозке. Девушка еще раз осмотрела тело. Ни знаков отличия, ни каких-либо меток, указывающих на принадлежность к каким-либо силам, у парня не было.

Эльфийка не была ни наемницей, ни охотником ранее. Но ей приходилось себя защищать, так что труп ее не удивил. Она уже видела тела, чувствовала запах крови, желчи и испражнений, вытекающих из тел; чувствовала «запах смерти». Они Тог’реком несколько раз защищали деревню от лесных зверей, так что взаимодействовать у них получалось отлично. Правда, она никогда не видела и не могла сама сотворить то, что одной комбинацией заклинаний смог сделать с этим парнем ее учитель.

Девушка вышла из кустов. Глаза мужчины начали мутнеть. Она подождала еще некоторое время, сняла повязку и начала допрос:

- Кто ты? – допрос с помощью зелья правды вести было тяжело. Мозг допрашиваемого не мог формулировать долгие и внятные ответы. Чем проще и понятнее вопрос, тем больше информации можно выудить.

- Даик Кресс.

- Ты бандит?

- Нет.

- Наемник?

- Да.

- Имя нанимателя?

- Не знаю… все подставные… один из легатов… точно… я узнавал – Даик по-идиотски улыбнулся.

- Цель?

- Провокация… эльфы…

- Зачем?

- Не знаю… война… может быть…

- Вас только трое?

- Да… еще… – он опустил голову и задвигал ладонями

- Сколько? Двое? Трое? Пятеро?

- Да... три… по три…

Эльфийка задумалась. Значит, их просили создать провокацию в Приграничье. Целью было Королевство эльфов. Всего было три группы, по три человека. И за всем этим стоял один из легатов. Но зачем? Мир между Империей и Королевством был со времен Первого Императора. Да и какому попало легату не под силу спровоцировать войну.

- А зачем Империи это нужно? – она пробормотала это вслух.

- Не знаю… – Даик продолжал отвечать, не осознавая, что вопрос был задан в пустоту

Девушка приблизилась к нему и снова применила [Сон]. Голова Даика упала на грудь, и он засопел.

К девушке подошел варвар:

- Что дальше делать будем? Я предлагаю прибить этого и бросить в компании того парня, пусть гниют у дороги – Тог’рек смачно плюнул Даику под ноги.

- А как мы объясним нападение? Вдруг трупы найдут? Тут все-таки Тракт. Мы не сможем без свидетеля доказать, что они на нас напали, а не мы на них. Тем более, если тут намечается межгосударственный конфликт, то прикрыть себя, единственный способ не влезать в политические игры. Доставим этого Даика, передадим страже, расскажем, как все было и отойдем в сторонку, если станет жарко.

- Политика… – в голосе Тог’река презрение было столь явным насколько это возможно – все проблемы этого мира из-за таких вот умников. Проще надо быть!

«И ведь не поспоришь…» – девушка тяжело вдохнула. Она поглядела на повозку:

- Знаешь, кидай этого бандита в повозку. Я успокою лошадь, и двинемся в город.

- Рядом с наставником?

- Еще чего! Положи учителя на лавку, а этого кинь на пол.

Варвар одной рукой взял Даика за пояс и понес к повозке.

Девушка глянула ему в след: «Значит, говоришь, в походе удачи не будет? Вляпались в международный конфликт во время простой прогулки. Может действительно, не стоило гневить этого Крон’нара? Брось Юиль, ты уже бредишь! Так, ладно, надо сосредоточиться на кобыле».

\*\*\*

Гвахира бежала через лес, сломя голову. Она падала, тут же поднималась и продолжала бежать. Ее одеяние, любимого синего цвета, стало разорванным и грязным, но ее это мало волновало.

«К черту все! К черту Даика. К черту Полта. К черту обоих этих идиотов, вместе взятых. К черту задание. К черту легата с его амбициями. К черту эту дорогу и этих путников. Кто они, мать их такие? Эта ушастая сука оказалась крепким орешком. Но не в ней была проблема…»

Их план почти сработал, но тот старик… Он использовал магию четвертого или даже пятого круга и был в состоянии их комбинировать. Кто это такой? Они собирали информацию обо всех сильнейших бойцах в этих землях и такого тут быть не должно.

Может их подставили? Использование наемников, в качестве разменной монеты в политических играх, не было чем-то необычным.

Их подставили! Точно! Эти уроды списали их, как списывают других исполнителей своей воли, переставших приносить пользу. Но она не такая! Она не позволит вытереть об себя ноги! Она выживет. Выживет и отомстит!

Нет, они слишком высоко, до них не добраться. Тогда бежать. Просто бежать. Но куда?

Она остановилась. Ее легкие были в секундах от того чтобы выскочить из ее тела - ей нужен был отдых. Гвахира спряталась в кустах и прислушалась: погони не было. Она просидела так какое-то время, тяжело дыша. Мысли медленно успокаивались.

«Так, хватит паниковать. Надо подумать. Если Даик у них, то в пещеру идти не безопасно. С другой стороны, без снаряжения и денег ей далеко не уйти. Грабить в одиночку или путешествовать слишком опасно. Если успею раньше них, то все пройдет гладко. Нужно рискнуть».

Гвахира заскрежетала губами. Потом она прислушалась еще раз: все было тихо. Она встала и применила заклинание направления, что указало, в какой стороне вход в пещеру. Гвахира быстрым шагом направилась к ней.

«Затем, надо бросить все и сбежать. Но куда? Передвигаться по Империи не вариант. Может, север? Нет, у них там много союзников, поймают, мне несдобровать. Да и с моим лицом только на севере и прятаться.

Тогда на юг. Если поймают, скажу, вела разведку, а про этих двоих ни сном, ни духом. Хоть бы они Даика прибили! Потом в прибрежных полисах можно спрятаться. Если совсем жарко станет, двину дальше на южный континент» – при вспоминании о родном далеком полисе, мягком теплом ветре и колышущимся море у нее поднялось настроение – «Да, решено! Бегу на юг! Будь прокляты все эти придурки! Будь проклята эта работа! Будь прокляты вы все! И пусть все летят со своими интересами на Дно Мира!!!»

Глава 4.

«Я УБИЛ ЧЕЛОВЕКА!!!»

Эта мысль плотно засела в голове Рея. Он никогда не размышлял о возможности убийства им другого человека. Как же так вышло? Рей снова и снова осматривал свои ладони, сжатые в кулаки. Казалось, разожми он их в этот раз и с них начнет капать кровь. Биография старика говорила о том, что тот убивал и делал это неоднократно, но его чувство обыденности смерти Реймонду не передалось.

«Сукин ты сын! Почему этот маразматик не мог передать мне это равнодушие перед чужой смертью?!» – и он лишь сильнее сжал ладони в кулаки.

В ногах Рея лежал связанный мужчина – один из нападавших, тот самый, что сражался с Тог’реком. Мужчина спал, посапывая, будто никакого нападения и вовсе не было. Эльфийка сказала, что усыпила его магией, и будет поддерживать его в таком состоянии до тех пор, пока они не передадут его местной страже. Сейчас повозкой управлял варвар, а девушка сидела на лавке напротив Рея, постоянно успокаивая и давая ему оранжевое зелье. Зелье успокаивало, но отвращение к самому себе все равно возвращалось раз за разом.

Более всего удивляло равнодушие девушки: она подтвердила, что видела тело парня, но оставалась спокойной. С Тог’реком все было понятно: варвар был воином с большим боевым опытом, так что Рей понимал, почему для него труп не являлся удивительным зрелищем. А вот спокойствие Юиль пугало. Спокойная, большую часть времени, и рассудительная девушка, создавала ощущение студентки-ботанички, а не хладнокровного наемника. Может она действительно раньше была наемником?

Они подъехали к перекрестку Тракта, где ведущая их ветка пересекалась с намного более широкой. Но не ширина отличала две пересекающихся дороги, а загруженность: если все предыдущее время они встретили лишь пару телег местных крестьян, то теперь их сопровождали с десяток телег, двигающихся в обе стороны. Большая часть повозок, были такими же, как и у них, правда, сейчас их повозка отличалась отсутствием тента, а на месте дуг торчали лишь обломанные палки.

Рей снова вспомнил причину, по которой они лишились своего тента и раскис. Дабы не слышать причитания эльфийки, он решил рассматривать пейзажи и другие повозки. Этот процесс отвлекал его разум о трупе парня.

Одна из проезжавших мимо телег, была груженной корзинами с ярко желтыми фруктами – медовиками. Этот фрукт с виду напоминал яблоко, но цветом был как лимон. Вкусом же он действительно напоминал мед. Его ели недозревшим, чуть зеленым; когда он дозревал, то мякоть становилась янтарно-прозрачной, но слишком мягкой и липкой. В таком виде фрукт использовался как добавка к выпечке, для изготовления ликеров, либо же в качестве добавок к травяным чаям. Так что данный фрукт пользовался стабильным спросом по всей Империи.

Еще одна повозка была с высокими бортами. Из ее углов капала вода. Владелец повозки часто оглядывался за спину: он явно спешил. На одном из ухабов повозка подпрыгнула, и раздался стеклянный звон. Рей понял, что, повозка была набита бутылками с вином. Были сорта вина, перевозка которых осуществлялась только при низких температурах. Так, что такие повозки часто представляли собой телегу с куском льда и бутылками.

Рей подумал отвлечься разговором:

- Юиль, а почему эта часть Тракта так многолюдна?

- Ну, тут все просто. Это – южная дорога, ведущая в пепельные земли. Та дорога, по которой мы ехали, ведет в Королевство эльфов, но не является главной. Если бы мы ехали через северную ветку Тракта, то Вы бы увидели, что там еще больше телег и повозок.

- Ясно. А сколько еще до города?

- Еще около часа. Через полчаса город станет, виден, сейчас его не видно из-за леса.

При упоминании леса, он снова скис. Девушка увидела это выражение лица и решила его приободрить:

- Не стоит беспокоиться, – ее взгляд устремился далеко вперед, – тут уже постоянно ходят патрули. К слову, вон один из них.

Он проследил взглядом туда, куда указала девушка, и в двух сотнях метрах впереди увидел всадников, скачущих им навстречу. Их было пятеро. Они скакали двумя парами, с возглавляющим их отряд лидере. Патрульные были одеты в одинаковую блестящую броню, состоящую из кирасы, составных наплечников, шлемов и штанов, с нашитыми на них металлическими пластинами. Обмундирование лидера имело лишь одно отличие – эполет медного цвета. Они спокойно скакали, озаряясь по сторонам и бросая мимолетные взгляды на содержимое повозок и телег.

Когда они приблизились, эльфийка встала и замахала рукой:

- Господин декан!

Лидер услышал ее, обернулся, и Рей увидел, что это была девушка лет тридцати. Декан отдала команду позади едущим всадникам и направилась к ним. Юиль подошла к варвару и шепнула ему, что-то указав у обочины. Тот кивнул и остановил повозку у края дороги.

Девушка-всадник, не спешиваясь, подъехала к ним и представилась:

- Декан седьмой децимы, шестой центурии, семнадцатого легиона, Дарая Накадис, к вашим услугам. Что-то случилось леди? – она покосился на связанного мужчину.

- Да, видите ли, на нас напали разбойники. Мы смогли отбиться и захватили одного из них. Но, к сожалению одного нам пришлось убить.

- Секундочку, – декан Накадис повернулась к своим всадникам и крикнула, – Турис! Давай сюда.

Один из всадников подъехал к повозке:

- К вашим услугам.

- Запоминай, что они расскажут, после отправишься к начальнику караула и доложишь. Простите леди, но нам нужно продолжать патрулирование. Это, Ян Турис, он расскажет о вашей проблеме кому нужно. Прошу простить меня, – Накадис ударила кулаком в кирасу на уровне груди, коротко кивнула, пришпорила коня и поскакала дальше с тремя своими подчиненными.

- Я к вашим услугам, леди, – отрапортовал Турис Юиль.

И девушка рассказала все, что с ними произошло, не обременяя свой рассказ деталями. Ее рассказ был не полон, так как она не упомянула, что поила Даика зельем правды. Допрос преступников с помощью магии или зелий должен был происходить исключительно в рамках закона. А он приписывал наличие трех свидетелей, священнослужителя, принесшего клятву своему богу о честности, судьи, начальника стражи города или караула и представителя власти. Важным было еще и то, что допрашивать могли только по согласию самого подозреваемого. Конечно, в особо тяжелых случаях, разрешения не спрашивали, но такие случаи на всеобщее обозрение не выносились.

- Хорошо, я все понял. Может мне стоит забрать этого преступника у Вас и самому его доставить к страже.

- Не стоит волноваться. Я усыпила его магией и до самого города, он будет спать как ребенок.

- Хорошо. Тогда я отправляюсь, – он приложил кулак к груди, кивнул и ускакал в сторону города.

Когда они въезжали в лес, Реймонд опять поморщился. Они проехали минут пятнадцать, прежде чем Вудбург выплыл им навстречу, прямо из окружающего его леса. Город огораживала стена, наполовину состоящая из камня, а на половину из древесных стволов. Высотой стены были в три этажа, не меньше, и толщиной метров десять. Камни были крупными, каждый около метра в диаметре. Стволы же были еще более внушительными. Раньше Рей видел такие деревья только в телепередаче, шедшей по Дискавери. Он уже отмечал, что в среднем, деревья этого мира толще и выше, тех, что привычны ему, но даже таких толстых он здесь еще не видел.

Из-за стен почти не было видно города, лишь пару шпилей еле высились далеко от стен. В центре стены зияла дыра городских врат. Перед ними скопилась небольшая очередь из повозок, желающих въехать в город. Рей рассматривал стены, совсем позабыв как о трупе парня, так и о лежащем связанным человеке, у них в повозке.

Как житель современного мегаполиса он не должен был удивляться огромным строениям, но ничего с собой поделать он не мог. Небоскребы, возводимые «там», росли, будто грибы после дождя. Казалось, они появлялись из ниоткуда и это не было удивительным событием. Не был в районе год-два – и раз! – на месте старого здания стоит новое, блестит и сверкает стеклянными фасадами. Монументальность же этой стены, говорила о том какие гигантские усилия, и время вложены в ее строительство. Только теперь он начинал понимать, почему люди так любят путешествовать по ветхим замкам и старым городам. Чувство первооткрывателя полностью вытеснило печаль от убийства. Желание поскорее войти в этот город, увидеть его, пройтись по нему, распирало его душу.

«И что это там так медленно проверяют?» – его разум возмущался, тому, что его не пускают. Рей привстал, посмотрел вперед и сел снова. Ему стоило бы успокоится, ведь рано или поздно, но он попадет в город, да и не к лицу столь авторитетному старику, вести себя как ребенок.

Он увидел, как возле ворот возник силуэт всадника. Тот, о чем-то разговаривал со стражником.

«Ну, да, погоду то еще не обсудили…» – Рей разозлился. Вспомнив о своем статусе, он глубоко вздохнул и стал изучать стены. Наверху ходило несколько человек. Кто это, не было видно, но кроме стражников это мало кто мог быть. Посмотреть с этой стены вниз Реймонд не отказался бы и сам.

Всадник показывал рукой в сторону дороги. Затем, видимо добившись нужного результата, поскакал им навстречу. Чем ближе он подъезжал, тем больше Рей его узнавал. Это был тот самый парень, что говорил с Юиль. Он доскакал до их повозки и сказал:

- Еще раз, здравствуйте, – приложил кулак и кивнул. – Идемте со мной, вас пропустят без очереди.

- Большое спасибо! – поблагодарила девушка. Тог’рек не стал ждать ее команды и направил лошадь вслед за всадником.

Они проехали мимо остальных повозок. Их было немного, но некоторые смотрели на них с ненавистью, особенно старик с местным «рефрижератором». Когда они пересекли ворота, то оказались, в «коробке» из таких же деревянных стен. Следующие стены тоже были достаточно высокими. Хоть они и были ниже главных; не более двух этажей; все равно казались достаточно массивными.

Им навстречу вышел один из стражников. Его броня была похожа на броню всадника, хоть и была более массивной на первый взгляд. Он поманил их рукой и указал на место слева от входа, у стены. В том месте стояла кормушка с сеном и ведро с водой. Варвар спрыгнул с повозки, взял лошадь за узды и привязал к крюку, вбитому в стену. Та сразу сунула морду в ведро с водой и Рей со стыдом вспомнил, что попить лошади с момента нападения так и не удалось.

- Идемте, – стражник махнул рукой, маня за собой. Они прошли в коридор, свернули пару раз и подошли к двери. Стражник постучал, услышал крик «входи» и открыл дверь. Внутри был стол, за которым сидел пожилой декан: он, так же как и лидер всадников, имел медный эполет.

- Я привел их.

- Кого? – седой, поднял голову от документа, что писал, и обвел удивленным взглядом всех присутствующих.

- Ну, тех, о ком доложил патрульный.

Пару секунд стояла мертвецкая тишина.

- Ааа… Эти… Ну, что же, приятно, что есть граждане способные за себя постоять. И так… – он открыл ящик стола, убрал бумагу, на которой писал, достал свежую и спросил:

- Ну-с. Рассказывайте, а я все запишу.

- А вы не представитесь? – спросила Юиль.

- Девушка, у меня по сотне повозок в день для досмотра. Если я каждому представляться буду… – он вздохнул – Вы не моя проблема. Моя проблема всех желающих в город пустить. Давайте не будем тратить и ваше и мое время.

Эльфийка собиралась уже оскорбиться, но Рей положил ей руку на плечо и она утихла. Возможно, он лучше всех понимал этого декана. Ему тоже часто приходилось работать на износ и люди, добавляющие ему проблем, бесили его страшно.

- В нашей повозке лежит один из нападавших. Он скоро очнется, от магического сна, и будет неприятно, если он сбежит.

Декан перевел взгляд на другого стражника и кивнул. Тот ответил таким же еле заметным кивком и вышел.

- И так, тогда, для начала, запишем ваши имена.

Декан сделал это не потому, что сильно хотел их знать, а потому, что все записанное должен был подтвердить, как минимум еще один стражник. Эта мера позволяла избежать лживых показаний, если декан окажется под магическим контролем. Сразу после его вопроса в комнату вошел еще один стражник, только другой и встал чуть поодаль.

- Меня зовут Юилия Хааман.

- Тог’рек – представился варвар, едва декан перевел на него свой взгляд.

- А это Арчибальд Д’Энуре – представила Реймонда эльфийка.

Декан завис над бумагой и поднял голову:

- Вы тут шутки шутите?

- Нет.

Декан откинулся на спинку стула:

- Знаете, я не буду разбираться кто из вас, кто, и со спокойной душой отправлю всех четверых в тюрьму. И пусть там выясняют, кто вы есть на самом деле.

- Я понимаю ваше непонимание, но я действительно Арчибальд Д’Энуре – Рей решил, что нельзя сидеть, как истукан.

- Иными словами, Вы хотите сказать, – ехидным голосом спросил декан, – что вы тот самый герой Империи, один из ее основателей и тому подобное?

- Да, это так.

Декан потер переносицу:

- Нет, я вас точно сейчас отправлю за решетку. Только из-за уважения к вашему почтенному возрасту, я дам вам последний шанс. Или вы хотите сказать, что вы герой, родившийся три сотни лет назад?

- Триста семнадцать лет, если быть точным…

Тишина повисла такой, что ее можно было резать ножом. Декан только успел наполнить легкие воздухом, как в комнату вошел первый стражник, быстрым шагом подошел к нему и начал шептать, тому на ухо. Он сопровождал рассказ виляющим движением руки, а декан, как проткнутый шарик, медленно «сдувался». Стражник отошел от декана и сказал:

- Вот.

Он посмотрел на троицу и низким голосом спросил:

- Что это за веревка? На том связанном бандите?

- Магический предмет [Змеиная Веревка], – спокойно ответила Юиль, – я купила ее на одной из магических барахолок Капитолиса. Такие часто, используют на южном континенте.

- Я понял, – он повернулся к первому стражнику, – приведи сюда того «чудилу».

Парень кивнул и снова умчался. Тишина повисла снова. Только теперь, она отличалась от той, что была ранее. Многие возразят, что тишина есть тишина, но находившиеся в этой комнате нутром почувствовали различия: сейчас тишина была не на стороне декана.

Дверь открылась снова вошли двое: первый стражник и еще один человек. Он не был одет в броню; на нем было темно-синее, почти черное одеяние. Капюшон был надвинут на лоб. Единственным отличным элементом одеяния был желтый вензель на его плече и левой части груди. В руках он сжимал крючковатую палку полуметра длиной. Лица́ почти не было видно; исключением был его крючковатый нос, едва торчащий из-под капюшона.

- Да что вам нужно? – голос был скрипучим. Рей предположил, что тот был заклинателем: его образ полностью соответствовал колдунам из сказок. Всего лишь осталось увидеть его седую бороду и старое сухое лицо.

- Эти люди… – декан осекся, взглянув на Юиль, – Кхм… в смысле, эта группа и привезла того пленника.

- О-о-о! Так это вы владельцы того магического предмета. Я не смог ни контролировать, ни обмануть его. Мне приятно познакомится со столь сильными заклинателями. Могу ли я узнать ваши имена? Я, Крив Нголаис, член Гильдии магии города Вудбурга.

- Арчибальд Д’Энуре, к вашим услугам. А это… – Реймонд не успел договорить.

Крив издал звук, будто собирался прямо тут умереть от разрыва сердца, а после отшатнулся и пробормотал: «Не может быть!» Он вытащил из-под одеяния сумку и начал что-то в ней судорожно искать. Судя по объему, эта сумка была похожа на магический рюкзак Рея или такой же мешок девушки. Крив бормотал про себя: «Ну, и где же это?! Вот тут же лежало!» Он искал, трясясь сильнее и сильнее.

- Сейчас, сейчас! Еще секундочку! – он обращался ко всем и ни к кому конкретному, – Вот!

И победоносно вынул из сумки книгу. Рей не успел прочитать, что это был за книга. Крив положил ее на стол и раскрыл на одной из первых страниц. Второй стражник приподнялся на носочки и заглянул ему за плечо. Его глаза расширились, он взглянул на Реймонда и вытянулся по стойке смирно так, что с него можно было снимать мерку идеального солдата для Палаты Мер и Весов. Декан побелел и тоже встал смирно; из-за его живота это выглядело не так эффектно. Крив выдал не членораздельный писк на грани ультразвука и затараторил, как пулемет:

- Гос-сподин Д’Энуре! Вы осветили нас своим присутствием! Какая великая честь! – он согнулся в три погибели и Рей подумал, что тот сейчас бухнется на колени. Но Крив скинул капюшон и согнулся пополам. Нголаис оказался намного моложе, чем Рей ожидал: даже моложе «того» Реймонда. Лицо Крива было бледным и сухим, будто кто-то натянул кожу прямиком на голый череп. Волосы были темные, средней длины и растрепаны во все стороны. Видимо, он, так же как и Юиль, проводил все свое время за книгами.

- Не стоит. Правда не стоит.

- Что Вы такое говорите?! САМ, господин Д’Энуре пожаловал в наш город! Я так рад, так рад! Я мечтал хотя бы мельком увидеть Вас! А боги послали мне практически личную аудиенцию у такого мастера! – он сейчас больше походил на фаната, встретившего своего идола на улице.

«Только вот трусы в меня кидать не нужно, хорошо? Эх, парень, если бы ты знал, что твой идол три часа назад лежал, дрожа от страха под телегой. А потом заблевал свою собственную бороду, ты бы по-другому бы меня встретил…»

Колдун резко остановился, будто его осенило сошедшее из ниоткуда вдохновение:

- Ой, да что же это я! Такого человека надо встретить, как подобает! А не в вонючем кабинете декана! – Рей перевел взгляд на декана, но тот не сильно обиделся. Или может, думал примерно так же.

- Я сейчас же побегу в Гильдию магии и сообщу об этом всем! Устроим прием, как полагается!

Крив сорвался с места, будто хотел побить олимпийский рекорд. Он оставил на столе книгу и, громко топая, удалялся по коридору. Комнату опять наполнила тишина. Рей тяжело вздохнул; в такой тишине комнаты вздох прозвучал, как набат. Он огляделся. Декан и его подчинённый продолжали изображать столбы, и Рей взял инициативу на себя:

- Надеюсь, теперь нам не грозит тюрьма?

- Ни как не… – декан захрипел. От напряжения у него пересохло в горле.

- Тогда, я думаю, вам стоит выпить воды и продолжить свой опрос.

- Хорошо.

Декан сел, одним глотком осушил кружку воды и начал приходить в себя.

- Простите меня, я… я…

- Я вас понимаю, – ответил Рей, – поверить в то, что перед вами трехсот летний старик действительно тяжело.

Декан глупо улыбнулся. Затем он убрал пергамент и извлек из нижнего ящика стола еще более чистые, почти белоснежные листы.

- Тогда, Юиль не перескажешь ему все в подробностях?

- Да, конечно, учитель.

\*\*\*

Мэр Вудбурга сидел в своем кабинете, перебирая бумаги. Сначала он отказал купцам в новых таможенных льготах, потом решил выделить лишь треть суммы на проведение ремонтных работ на Тракте для гильдии ремесленников, и наконец, подписал бумагу об отправке налогов в столицу. Пастопо́л Прога́ник был невысоким и тучным человеком, пятидесяти восьми лет. Его полное тело и лицо, обрамляемое бесчисленными подбородками, говорило о том, что он был большим любителем поесть. Из-за своей тучности он тяжело дышал, со свистом.

Пастопол был назначен мэром, благодаря хорошей репутации его семьи перед Императорским двором. Его род не был очень знатным или древним. Прадед Проганика прославился своими военными успехами в подавлении восстаний во времена Темного Императора, Августа Третьего, за что и получил землю на западе и личный титул барона. Своего сына он привлек к управлению местными землями. Сын, хоть и не унаследовал титул, справлялся хорошо и стал надсмотрщиком за королевскими владениями в Приграничных Землях.

Отец Пастопола так же занимал эту должность, а самого молодого человека начал привлекать к управленческой работе. Проганик проявил себя с наилучшей стороны и был назначен сначала на пост отца, а с годами и на пост мэра Вудбурга. Хоть титул и был не высок, но в реальности Проганик заменял губернатора всего Приграничья.

По закону, установленному Августом Четвертым, у бывших провинций не было единого правителя, дабы избежать восстания. Земли должны были управляться советом из представителя власти, духовенства, армии и местных влиятельных гильдий. А по факту, в каждой из них, были люди, единолично держащие власть в своих руках.

Пастопол не был тираном. Даже наоборот: он старался поддерживать максимально дружественные отношения со всеми, с кем это было возможно. В свою задачу он так же включил и постоянный поиск компромиссов между спорящими сторонами. Из-за такой позиции Проганик оставался авторитетной, но нейтральной фигурой, что всех устраивало.

Он со свистом выдохнул. Его главной проблемой сейчас, являлись группы наемников, о коих ему рассказал Артик Гвурий. Глава гильдии ремесленников сообщил ему о странных заказах брони и оружия, а так же о шести группах пришедших в его земли. Пять из них удалось проследить до мелких ответвлений Тракта, где они и скрылись. Затем, на этих частях Тракта стали пропадать купцы. Люди, которые выживали, говорили о нападениях эльфов, но толком что-либо вспомнить не могли: их память мутнела и становилась не четкой. Немногочисленные купцы-эльфы так же пропадали без следа. Провокации были столь явными и так безвкусно сделаны, что не понять их цель не смог бы и распоследний глупец. Тогда оставался лишь один вариант: это решение одобрили на самом верху.

Пастопол не был уверен, что это хорошая идея: Королевство Эльфов было в упадке. Ни военной мощи, ни какого либо сопротивления оно оказать не могло. Земли эльфов не сильно отличались от земель запада, так что увеличение территории, без увеличения армии и новой пачки законов было форменным самодурством. Август Седьмой был еще слишком юн для принятия таких решений, а когда станет полноценным Императором, у него будут другие заботы: свадьба и будущий наследник, введение в курс политических игр, поездки по союзным государствам, для признания его монархом и так далее. Так что следующие лет пять-десять ему не было смысла этим заниматься. Выходит, что вся ответственность лежит на ком-то из его окружения.

Первая кандидатура, что пришла мэру на ум – родная матушка Императора, Правящая Мать. Слухи приписывали ей большие амбиции, но через четыре года она перестанет решать все за Императора, и дворяне быстро отодвинут ее от власти. Только вот зачем ей этот маскарад, Проганик не понимал. Надо будет поговорить с Гвурием еще раз, может его брат, что-то знает.

Пастопол твердо решил придерживаться принципа не вмешательства столько, сколько возможно. Запад – земля торговцев, купцов и земледельцев, а им войны ни к чему. Столица же, играет в свои игры, не понимая специфики отдельных регионов страны, разных сословий и сообществ людей. А он тут, и он понимает, что для запада, война не принесет перспектив в будущем.

В дверь постучали.

- Войдите.

К нему вошел его секретарь. Молодой человек, двадцати трех лет, скромно, но хорошо одет, подтянутый, не сильно крепкий, но и не худой. Он был сыном одного из купцов и имел не плохие задатки для карьерного роста. Молодой человек подошел к столу мэра и положил на стол пергамент:

- Отчет декана стражи городских врат.

- Декана?

- Да.

Пастопол удивился. Отчет декана не должен был попасть к нему, не пройдя руки легата стражи города. Но если отчет тут значит, произошло что-то действительно необычное.

Он откинулся на спинку кресла.

- Что там?

- Путешественники смогли отбить атаку одной из «тех» групп бандитов и привезти одного из нападавших в город.

- О, это хорошие новости! – мэр искренне обрадовался.

Раньше членов группы нельзя было схватить из-за того, что все их документы были в порядке, а подозрения основывались лишь на словах Гвурия. Но теперь, когда наемника поймали на месте преступления, он был в полной власти мэра. А значит, Проганик мог выбить из него все дерьмо, не стесняясь в методах. Да, мэр не был тираном. Но действовать на грани жёсткости и жестокости он умел.

- Пусть этого бандита запрут под самый толстый замок в этом городе. Если с ним что-либо случится… – он погрозил пальцем в сторону секретаря.

- Я понял, я передам Ваш приказ. А что делать с теми, кто его поймал?

- Надо бы их расспросить, кто они и откуда.

- Все это есть в отчете. Правда с этим есть проблема…

Мэр повернул голову к секретарю. Того редко можно было увидеть в замешательстве, но сейчас он именно в нем и прибывал.

- В чем проблема?

- Группа, что поймала бандита, состоит из варвара, девушки-эльфа и почтенного старика. С первыми двумя проблем нет, а вот старик представился именем Арчибальда Д’Энуре.

Если бы мэр не сидел, то плюхнулся бы на стул сразу же.

- Великий Архимаг? Это точно? Может его однофамилец или родственник?

- Нет, это точно он, собственной персоной. Заклинатель из Гильдии магии, отправленный на врата, опознал его по портрету в книге.

- О, как… – мэр не смог выдавить что-то более связное.

Конечно, он слышал об этом человеке. А, собственно, кто не слышал это имя? Для жителей запада он был еще более легендарен, чем для других жителей Империи, так как был их земляком. Поговаривали, что он вернулся на старости лет в родную деревню и дожил свой век в спокойствии и умиротворении.

- Так, а сколько ему должно было быть? Двести пятьдесят? Или уже триста?

- Триста семнадцать, господин мэр.

Пастопол задал этот вопрос в никуда, но секретарь уже навел кое-какую информацию о нем, в очередной раз подтверждая, что Проганик не ошибся в его кандидатуре.

- Значит так, выясни, куда он заселился, и зачем приехал.

Секретарь кивнул и направился к выходу

- И это, – мэр остановил его рукой, – сделай это неприметно, нам не нужно злить такого человека. И еще, – парень остановился снова, – не дай членам Гильдии магии к нему подобраться. А то своими охами и ахами, они старика, чего доброго, в могилу сведут.

Когда за парнем закрылась дверь. Он поправил свой воротник, будто старик сейчас к нему войдет.

«Значит, эта группа промышляла на одной из дорог и встретила там Д’Энуре. Ха-ха-ха! Как же им не повезло, встретить на мелкой дороге, возможно, сильнейшего человека в истории. Ха-ха-ха!»

\*\*\*

- Вот так все и было – закончила рассказ девушка.

Их рассказ длился дольше, чем Рей ожидал. Декан постоянно уточнял детали и подробности. Видимо он старался записать как можно больше, что бы ему не влетело от начальства. После, их любезно проводили к выходу, и декан приказал знакомому им всаднику, Яну Турису, проводить их до гостиницы. Они культурно отказались и всадник, от греха подальше, ускакал. Стражник проводил их через пропускной пункт, безо всякой волокиты и пожелал удачи.

Декан стоял и смотрел им в след. Когда повозка окончательно вошла в город, он смачно обругал самого себя. Второй стражник, стоявший чуть позади, был согласен с ним практически во всем. Человек, о котором он слушал сказки в детстве и байки в казармах, предстал перед ним. Человек, который мог, судя по рассказам, прибить его не моргнув глазом, был охаян деканом. Если бы старик его спросил, боится ли тот его, стражник не смог бы ответить ничего, кроме как «Да». Он и сейчас продолжал чувствовать дрожь в пальцах.

Чтобы разрядить атмосферу он спросил:

- Господин декан, а что дальше?

- Будто я знаю! – огрызнулся тот. – Вот, лучше возьми и отнеси это легату.

Он сунул ему в руки несколько листов пергамента. Подумав, стражник решил, что пройти и проветриться это хорошая идея.

\*\*\*

Девушка предложила для остановки квартал эльфов. В городе было достаточно эльфийских торговцев, так что они облюбовали отдельный квартал. После многих лет их пребывания квартал так и получил название Эльфийский.

Когда они въехали в город Реймонд был разочарован. Монументальности строений, похожих на стену, не было видно. Город был по большей части каменный, а не деревянный, как он ожидал, и состоял из одно и двухэтажных домов, почти без всяких украшений. здания были выложены из серого кирпича, а крыши покрывала черепица.

Вдоль широких улиц стояли лавки с товарами, что перемежались с открытыми дверьми ремесленных мастерских. Они проезжали мимо торговцев мясом и рыбой, фруктами и овощами, изделий из кожи и металлов, и много чего еще. Некоторые ремесленные лавки Реймонд не смог определить по назначению.

Высоких строений в черте города было не много: из-за крыш высоко в небо взлетали лишь два шпиля. Как сказала эльфийка, это были шпили ратуши, где заседала местные органы власти и Материнской Обители, главного храма местной церкви. Рей стал припоминать, что он успел прочитать о религии. Откровенно говоря, сам он относился к религии с большим скепсисом, но для местных это была важная часть их жизни, и дабы не опростоволоситься Рей решил все-таки ее изучить.

В целом религия здесь представляла мешанину из монотеизма, политеизма и языческих обрядов. Единственным общим для всех религий было почитание Верховной Сущности – той Сущности, что создала этот мир. Она представала в разных обличиях для разных народов, но в целом, концепция одной главной богини, стоящей над всеми, была характерна, вне зависимости от расы и места жительства, для многих жителей этого мира. Легенды о Ней были необычайно различны в разных областях обоих континентов, но в Империи главенствовала церковь Матери-Богини. Основа религии была в следующем.

Когда-то одна Сущность путешествовала по Вселенной. Она наблюдала, как рождаются и гаснут звезды. Она видела события, как невероятно гигантского масштаба и эпичности, так и столь маленькие, что сама Вселенная могла не знать о них. Так она проводила вечность, наблюдая и созерцая. Но однажды на одном мирке, маленьком и почти забытом, она увидела то, что не видела никогда – Первую Жизнь. Жизнь была крохотной, но такой прекрасной и нежной. Это поразило Сущность до самых Ее глубин. Она наблюдала за ней некоторое время, пока та не угасла. Сущность была невероятно потрясена: Она никогда раньше не видела Смерть. Все что Она знала так это то, как одно перестает быть тем, что есть и меняет свою форму или содержание, но никогда полностью не исчезает. Свет становится тьмой, дабы потом снова стать светом. Таковы были Ее познания о Вселенной.

Сущность много размышляла и искала другую Жизнь по всей Вселенной, но так и не нашла. Впервые за свое существование она была в смятении. Все то, что раньше ее развлекало и интересовало, вдруг стало серым, скучным и унылым. Но вдруг, будто вспышка, решение созрело в ней самой. Если нельзя найти жизнь, то возможно Она сама сможет ее создать. Она долго выбирала мир, подходящий для ее планов. И когда нашла, принялась за работу.

Ее работа над Жизнью была долгой, мучительной, но кропотливой. И эта работа давала результат: Жизнь расцвела в этом мире буйным цветом. Из-под Ее «пера» выходило множество всего. Что-то она оставляла и улучшала, что-то с сожалением приходилось удалять. Она выстраивал сложную систему взаимодействий разновидностей жизни друг с другом. И это, было прекрасно.

Но чем больше Она работала, тем больше понимала, что истончается. Тает и угасает, как Первая Жизнь. И перед ней стал выбор: остановится и позволить Жизни дожить отведенное ей время, а потом сгинуть, или пожертвовать собой, навсегда привязав себя к этому миру, став его неотъемлемой частью. Она оглянулась на свое существование и поняла, что до этого мгновения, до встречи с Первой Жизнью, Она не была окончательно полноценной. Все, что было до этого, лишь прелюдия к тому, чем Она занималась сейчас.

И тогда Она решила пожертвовать всем ради своего Великого Плана, что собиралась претворить в реальность. Она установила законы и правила, по коим жизнь должна была существовать, даже без Ее наставления. Своим последним дыханием Она породила двух своих детей, тех, кто должен был поддерживать установленный Ей порядок, Жизнь и Смерть.

Они были друг другу всем, кем только могли. Друзьями и врагами, братьями и сестрами, родителями и детьми. Они любили и ненавидели друг друга так же, как любили и ненавидели самих себя. Этих двоих в разных народах тоже по-разному почитали и опознавали: Первые Дети, Великая Пара, Близнецы Равновесия. Суть же была одна: они следили за циклом жизни и смерти. Кто-то говорил, что видел их, кто-то даже с ними здоровался. Единственное, что было известно точно, то что они не вмешивались в дела смертных.

Другие же, так называемые низшие боги или полубоги, были воплощением верований других живых существ. Чем больше последователей и верующих, тем могущественнее бог. Только их сил, даже на пике, не хватит, чтобы бросить вызов Ее детям или уж тем более Ей самой. Так, что низшие боги занимались раздачей благословлений для своих последователей, привлекая тем самым новых. Хотя изредка и они могли устраивать разборки друг с другом. Например, Владычица Озера и Зеленый Рыцарь, полубоги двух соседствующих враждующих рыцарских королевств, враждовали не одно столетие. Их единственная война была описана в легендах, датируемых за семь сотен лет до Первого Императора. Так, что подлинность этих легенд была под сомнением.

За воспоминаниями о прочитанном, Рей не заметил, как они подъехали к постоялому двору. Он был утомлен произошедшими событиями и предложил быстрее устроиться на отдых. Тог’рек возражать не стал и передал все обязанности об уходе за лошадью работнику двора. Пока варвар и Реймонд разгружали свои пожитки, Юиль отправилась в саму таверну, забронировать им комнату.

- Юиль! – Рей окликнул девушку.

- Да, учитель?

- Закажи комнату с раздельными спальнями, – сказал он и покосился на Тог’река.

Девушка уловила его взгляд, и тяжело вздохнула:

- Хорошо. Я Вас поняла.

Варвар же не подал виду, что слышал хоть звук. Наблюдая за ним, Рей понял, тот осознает, что не является выходцем из высшего общества и не комплексует, когда ему об этом даже говорят в лоб.

Они вытащили из повозки свои вещи, и работник укатил ее с лошадью куда-то за здание. Реймонд взял свою сумку, варвар же нагрузился остальными вещами. Пока они шли к зданию, Рей попытался его рассмотреть. В вечерней темноте это было сложно сделать, и он увидел не так уж много деталей. То, что строение деревянное, то, что оно ниже, чем соседние двухэтажные здания, и то, что над входом висела вывеска «Приют Странника».

Когда они вошли, свет магических ламп немного ослепил его. Через пару секунд зрение восстановилось, и он увидел большой зал. В целом он не сильно отличался от тех таверн, что он уже встречал. В глаза бросались лишь потолки: пространство между полом и потолком было ниже, из-за чего варвару приходилось пригибаться.

Народу было не много. Из пяти занятых столиков, за четырьмя сидели эльфы. В основном это были мужчины, но была и одна женщина. Рей поймал себя на мысли, что не видел до этого момента ни одной женщины-эльфа, кроме Юиль.

Сама же девушка разговаривала с барменом у стойки. Тот любезно ей ответил, затем передал ей ключ, взял деньги и занялся своими делами. Эльфийка кивнула им и направилась к двери с другой стороны. Они направились вслед за ней. Сам постоялый двор, представлял собой, двухэтажное здание с центральным двориком внутри. На нижнем этаже были подсобные помещения и стойла для лошадей, на втором сами номера. Больше всего двор на поминал мотель из американских роад-муви.

- Я думал, у него гостиница на втором этаже, над ним, – сказал Рей, когда они вышли во двор.

- Нет. В основном здании таверна и его собственный дом.

- Ты его давно знаешь?

- Не то что бы давно, но пару раз я тут останавливалась.

Они вошли в комнату. Это был маленький зал, в котором стояло пара кресел, стол, диван и пустой шкаф. Справа и слева были двери. За ними было две одинаковые комнаты с кроватями. Реймонд стоял слева и поэтому выбрал левую спальню. Девушка ушла в правую, а Тог’рек расположился на диване, в зале. Через полчаса к ним постучали и принесли еду. На ужин было рагу, свежие булочки, вместо хлеба и по пол пинте эля. Реймонд и варвар с удовольствием выпили, а вот девушка отказалась. После ужина они разошлись спать. Для Рея было еще слишком рано, но разум, нещадно требовал отдыха, после пережитого сегодня.

\*\*\*

Пастопол сидел в своем кабинете. Было уже к полуночи, и он отпустил своего секретаря домой. С пыхтением поднявшись, Проганик подошел к столику с тизаном и налил себе чашку.

На его столе лежал допрос бандита, пойманного Д’Энуре. Из него следовало, что того зовут Даик Кресс. Его наняли, чтобы он создал провокацию на границе с Королевством эльфов. Все, о чем предполагал мэр, стало реальностью. Единственное, чего он не мог понять, так это зачем кому-то из легатов это нужно. Власть? Дворяне не дадут ни кому из армейской среды претендовать хоть на что-нибудь. Амбиции? Армия предоставляла простор для карьеристов, но большая часть из них не получала ни чего существенного ни во время службы, ни после выхода на пенсию.

Он отпил еще горячий тизан и вспомнил, что не положил желе медовика. Мэр зачерпнул его с горкой и размешал с содержимым чашки.

У него слишком мало информации. Нужно поговорить с Гвурием, тот явно знает больше, чем говорит. Еще надо встретиться с послом эльфов: мэр и так уже давно откладывал этот разговор, а Реест уже давно пилит его пропажей эльфийских купцов. Сказать ему правду или нет? Скажешь – получишь хорошего союзника среди местных, но можно испортить отношения со столицей. Не говорить, – и тогда будет потерян не только источник солидной части дохода для Приграничья, но и его авторитет, как нейтрального и дружелюбного для всех парламентера.

Он допил чашку, собрал все документы, убрал их в сейф. Потом он произнес кодовое слово, и сейф закрылся на магический замок. Сев обратно за свой стол, Проганик с удовольствием провел ладонями по опустевшей столешнице. Ему нравилось сидеть за пустым столом – это создавало чувство полностью выполненной работы.

Еще и легат Вудгарда… Без него что-то сделать не получится: конфликт выходит на другой уровень, но чью сторону он поддержит? Если ему пообещают более высокое место под солнцем, не станет ли он проблемой? Амбиции из него не хлещут, но верность человека зависит от того, кто и какую цену ему предложит.

Мэр поднял и накинул плащ; из-за его живота он не застегивался. Закрыл дверь и спустился со второго этажа. Его проблемы с весом не позволяли ему работать на более высоких этажах здания. Проганик спустился, пожелал хорошего дежурства стражнику и вышел на улицу.

Он не боялся идти поздно вечером в одиночку. Уж что-что, а порядок в городе был на достойном уровне. Это складывалось из упорной работы как его самого, так и легата города. Учитывая, что большую часть города представляли купцы и ремесленники, с нарушением порядка проблем не было.

Еще и старик… Что ему нужно? Мог ли он знать о ситуации? Наврятли, но он все-таки Архимаг, пусть и бывший. Так что вполне может быть, что у него есть способы добыть информацию. Мэру очень не нравилась ситуация. Ему было спокойней на душе, если бы его город так и оставался тихой провинцией, а не местом соприкосновения интересов сильных мира сего. Он остановился и подышал полной грудью. Воздух был тяжелым и влажным.

«Будет дождь», – он посмотрел на небо, – «лишь бы буря не разразилась…»

\*\*\*

Реймонд проснулся сильно позже рассвета. Для местных это уже был уже день. Из-за того, что магические светильники были не дешевыми, люди ложились сразу после заката и вставали на восходе. Остальные его спутники уже встали и позавтракали. Тог’рек сидел на диване и проверял свою экипировку, а девушка читала книгу.

- И, что дальше? – спросил Рей, сразу как покончил с завтраком

- Можем пойти в храм. До полуденной трапезы еще есть время.

- А зачем?

- Ваш разум проверить. За этим ведь ехали.

- А ну да, ну да… – Рей вспомнил, что именно за этим они и собирались в свой поход – может, сегодня отдохнем? Думаю, мы заслужили выходной, за поимку бандита?

- Учитель, чем мы быстрее с этим разберемся, тем проще Вам будет потом.

- Не будь занудой, Юиль. Ты хоть отрываешься от книг? Неужели за пятнадцать лет сидения со мной, ты не соскучилась по городской жизни или хотя бы по своим соплеменникам?

Девушка опустила книгу, очень сурово посмотрела на него и сказала:

- Книги, порой, бывают более умнее, чем люди. И менее хлопотные…

В чью сторону был этот пассаж, было понятно и Тог’реку. Тот усмехнулся:

- А еще, они горят хорошо. И жопу подтирать удобно…

Девушка сделала вид, будто варвара никогда не существовало.

- Раз Вы так хотите, учитель, один день можно и отдохнуть, – Юиль захлопнула книгу. – Вы куда-нибудь пойдете?

- Честно говоря, я хотел бы привести себя в порядок.

- Хм… на этом дворе есть терма.

- О, супер!

- «Супер»? Что это значит? – удивилась эльфийка.

- Ну-у-у, «супер» означает «очень хорошо» на одном из о-о-очень старых языков, – соврал Реймонд.

«Твою мать, Рей! Думай, что говоришь!»

- … «супер», значит «очень хорошо» … – пролепетал варвар.

«Тог’рек, ты как подросток! Надеюсь, ты не куришь по-тихому, пока эта заноза не видит?!».

- Не обращайте внимания! Это государство уже стало историей, так что наврятли вы еще услышите их язык, – продолжать врать Реймонд. Он решил сменить тему. – А вы, чем займетесь?

- Я пробегу по лавкам: надо глянуть, что в магических магазинах появилось. А потом… еще кое-куда забегу. А Вы после терм пойдете куда-нибудь?

- Не знаю. Но оставь мне два-три золотых: может, выйду продышаться.

- Хорошо.

- И мне тоже… – встрял Тог’рек. Реймонд и Юиль удивленно переглянулись. Они привыкли, что варвар был не прихотлив и денег не просил.

- А зачем? Если не секрет…

- Надо, – варвар сказал это таким тоном, что стало понятно, б***о***льшего он не скажет.

Рей глянул на девушку и кивнул, давая свое согласие: лучше отдать ему и успокоится. Юиль достала из своего [Мешочка С Золотом] по три монеты и передал их Реймонду и Тог’реку. Варвар подбросил монеты в руке и сказал:

- Ладно, тогда, я уйду первый.

Он быстро собрался и ушел. Рей кивнул в сторону закрывшейся двери и спросил:

- Что-то случилось?

Девушка пожала плечами и пошла собираться. Она сказала оставить ключи у бармена, если Реймонд решит уйти. Когда он спросил о вещах, она убедила его, что тут вещи будут в порядке. Но ради успокоения, она наложила магию на рюкзак старика и ушла собираться.

Собралась она очень быстро. Рей не заметил разницы в ее одежде: она лишь накинула сумку и ушла. Он остался один. Вроде именно этого Рей и добивался, но почувствовал себя очень неуютно и решил отвлечься походом в термы. «Там» он ходил в сауны лишь пару раз, предпочитая простой душ. «Здесь» же обычные люди использовали для своей гигиены простые водоемы: озера, реки, родники; в городах же возводились общие термы или простые помывочные.

Он посмотрел на свою одежду и решил одеть что-нибудь другое. Рей произнес ключевое слово к замку от рюкзака и вытащил одно из одеяний. Это была [Мантия Ночи] – темно-фиолетовое одеяние, уменьшающая расход магической энергии ночью. Но ее магические способности сейчас его не интересовали. Раньше он не одевал такие мантии, чувствуя себя в них неловко, но посмотрев на других заклинателей, понял, что попугайские наряды являются своего рода отличительным знаком владельцев магических сил, и решился попробовать.

После чего спустился к бармену и тот огорчил Рея, сказав, что термы будут готовы через час-полтора. С утра их обычно отмывают, поддерживая чистоту. Рей чуть расстроился и решил не оставлять ключ бармену: все равно он вернется быстрее остальных.

Выйдя из таверны, Рей заметил лужи на мостовой: он спал так крепко, что даже ночной дождь его не разбудил. Рей шагал в сторону главной улицы, так как хотел посмотреть на товары. Когда девушка сказала, что тут есть магические барахолки, это вызвало у него исследовательский интерес: он не знал, как выглядят такие лавки, ведь в его мире их не было.

Рей вышел на главную улицу: она была так же многолюдна, как и вчера. Он ходил и глазел на вывески. «Кузнец Торн и Сыновья». «Самые свежие овощи от Фридды». «Лавка сотни мелочей со всего света». Эти и многие другие вывески красовались разными цветами и шрифтами. Каждая лавка оформлялась по-своему, и это создавало цветастый ансамбль, напоминающий лоскутное одеяло. Рей усмехнулся: реклама брендов «там» была такой же аляповатой, вычурной и неуместной, как и «здесь».

Народ, идущий по улицам, был разношёрстым. Эльфы, встречаемые им постоянно, предпочитали зеленые и синие оттенки в одежде. Изредка можно было увидеть эльфов в желтых или красных одеяниях. Простые горожане носили одежду более спокойных оттенков, в основном серых или коричневых. Они одевались так, как по причине дешевизны одежды, так и по причине ее утилитарности: она была менее маркой. Купцов было видно сразу: они были одеты в более богатую, цветастую и менее удобную одежду. Периодически встречались городские стражники. Рей опознал их по броне, что видел на патрульных и стражников врат.

Но были и те, кто явно выделялись на фоне всей этой людской массы. Первыми были заклинатели. Как Рей правильно подметил они носили самые яркие и цветастые одеяния среди всех жителей Вудбурга. Кроме нескольких молодых людей и девушек, что носили форму, какую он видел вчера на Криве, остальные маги предпочитали индивидуальность. Вот девушка, у лавки травницы, носила розовое одеяние с цветочными орнаментами.

Вот двое, парень и женщина в возрасте, вели не торопливую беседу. На парне было синее одеяние с зелеными вставками. Одеяние женщины же было ярко алым, с черными наплечниками, из иссиня-черных вороньих перьев. Она взглянула на Рея и с уважением кивнула, он ответил ей тем же. Парень оглянулся на того, с кем говорила женщина, кивнул Реймонду и вновь увлекся разговором.

Вторыми же были группы вооруженных людей. Судя по их ауре, они были опытными воинами, но их экипировка была так различна, что приписать их какому-то одному формированию не представлялось возможным. Все они были при оружии, что не было характерным, для жителей города – стража в городе работала хорошо.

Некоторые из них ходили рядом с купцами, и Рей подумал, что это были их телохранители. Но другие были сами по себе. Кто они и почему ходят с оружием наперевес, Рей не понимал. Они ходили, как поодиночке, так и небольшими группами, изредка вместе с заклинателями. Он решил не забивать себе голову разными проблемами и сосредоточился на вывесках лавок.

Одна из них привлекла его внимание: «Магический начертатель Ауззик». Рей не слышал о ремесле начертателей и его любопытство заставило его зайти в лавку. Когда он открыл дверь, то услышал звук колокольчика, примерно на уровне своего уха. Внутри лавка была очень маленькой и практически пустой, за исключением стойки, что делила комнату ровно пополам. От двери до стойки было от силы пара шагов. Сама стойка была похожа на те, что он видел в баре, но заметно шире. Рей прикинул, что комната была чуть больше его спальни в таверне. Поверхность стойки покрывало дорогое зеленое сукно, без единой складки.

Из подсобки раздался голос:

- Одну секундочку и Ауззик полностью Ваш!

Голос был мужской и звонкий. Спустя десять секунд из подсобки вышел эльф. Он был уже в возрасте, чуть полноват и одет в ремесленный кожаный фартук, поверх синей рубахи. Голова эльфа была на одном уровне с головой Рея, и он предположил, что с той стороны стойки пол должен быть выше почти на метр.

- Ну-с многоуважаемый, начнем? Вам что-то конкретное или может общую книгу показать?

- Давайте, начнем с общей.

Эльф убрал руки под стойку и извлек толстенную книгу. Она была сантиметров двадцать толщиной и по полметра в ширину и длину. Прикинув ее вес, Рей удивился, как эльф ее так легко поднял. Видимо это отразилось на его лице, ведь Ауззик заулыбался и показал ладони:

- Ничего удивительного: наложил на перчатки магию, помогающую поднимать больше веса. Так сказать, демонстрирую товар лицом.

Рей открыл книгу и начал читать. На каждой странице были описания заклинаний. До него дошло – это был каталог. Эльф отошел к дальней части стойки, вытащил какую-то книгу и стал в ней писать. Судя по всему, он привык, что выбирают долго и сидеть над душой не хотел.

Реймонд тем временем открыл книгу и прочитал содержание. В ней заклинания разбивались по типу, школе, и применению. Он выбрал псионику и перевернул книгу до нужной страницы. Полистав немного, его выбор пал на заклинание третьего круга, создающее броню из магической энергии: [Малый Магический Панцирь]. Это заклинание создает на теле броню, способную отразить три атаки магией первого круга, две второго и одну третьего, или один физический удар.

- Вот это, пожалуй…

- Хорошо, с Вас пять золотых. Сегодня мало заказов, так что к завтрашнему полудню все будет готово. Сможете прийти и спокойно забрать.

- А могу ли я оставить предоплату, скажем, два золотых. Остальное отдать, когда буду забирать?

- Хорошо. Но если Вы в течении трех дней не заберете, я продам его Гильдии магии, а предоплату заберу себе.

- Справедливо – Рей отдал два золотых.

- Что-нибудь еще? – Ауззик углядел в действиях Реймонда нерешительность и предположил, что тот хотел сделать еще заказ.

- Да. Вы сказали, что накладываете на вещи магию. Такую услугу тоже можно заказать?

- Да, конечно! Я не самый умелый из мастеров наложения чар, но первого или второго круга осилить могу. Показать список?

- Простите, не думаю, что сейчас могу оплатить и этот заказ

- Не стоит волноваться. Вы можете выбрать хотя бы что примерно хотите наложить и вернуться потом, уже с деньгами.

- Нет, спасибо. Да и мне пора уже. Благодарю Вас.

- Увидимся завтра.

Рей пошел назад в таверну, задумавшись: случай на дороге сделал его более тревожным и подозрительным. Он прикидывал купить себе меч, хоть и плохонький. Да, старик был тщедушен и слаб телом, но многие торговцы, не отличавшиеся физическим совершенством, носили с собой оружие. Как правило, это был короткий меч или кинжал. В следующий раз ему может так не повезти, и он останется один на один с противником, способным убить. Меч может и не станет большой помехой сильному противнику, но выиграть время или момент для сотворения магии вполне способен.

За этими мыслями он дошел до постоялого двора. В свете дня стало видно намного больше деталей. Вся деревянная стена дома была украшена вязью из веток, будто это был не постоялый двор, а избушка лесника. Он подошел к бармену и, убедившись, что его никто не искал, с предвкушением отправился в термы.

\*\*\*

Мэр пришел в свой кабинет рано, даже для себя самого. Он всегда рано приходил, но сегодня день предстоял насыщенный. Секретарь налил ему горячего тизана с медовиком:

- Как спалось, господин мэр?

- Почти не спал. Так ладно, что у нас там по повестке?

- Сначала, встреча с легатом города, затем работа с документами…

- Документы отложи на завтра. Или там есть что-то срочное?

- Нет, ничего срочного.

- Вместо документов, запиши встречу с послом Реестом. И раз уж начал кромсать свой план, отмени встречу с купцами.

- Они будут недовольны.

- Они всегда недовольны. Даже если бы в их карманах лежало все золото мира, они бы продолжали стоять с кислыми рожами. И еще: назначь и подготовь на вечер званый ужин у меня дома.

- Как это преподнести?

- Как встречу дорого гостя. Ты нашел Д’Энуре?

- Да. Он со своими спутниками остановился на постоялом дворе «Приют Странника», что в эльфийском квартале.

- Гильдия магии?

- Они обшарили все престижные заведения города, но пока его не нашли. Думаю, к вечеру точно найдут.

- Хорошо, – кивнул Проганик, – тогда зайди в Гильдию и скажи, что они тоже приглашены. Но пусть дадут старику подготовиться. И пусть не прибегают все подряд, а то набьются как рыба в бочку, человек пять от них хватит. Там лишние уши не нужны.

- Хорошо. Кто еще?

Мэр составил список из двадцати пяти человек и эльфов. План, который у него созрел ночью, требовал и их тоже.

- И наконец, дуй к старику и убеди его прийти. Чего ты на меня так смотришь? Убеди, подкупи, укради, умоляй, делай что хочешь, но старик должен быть на празднестве.

- У Вас есть план?

- И да, и нет. Сам не пойму, как это провернуть. Ладно, оставь остальное Лидии, и давай, действуй.

Секретарь кивнул и вышел. Лидия была девушкой, помогающей секретарю с бумажной работой. Очень старательная и исполнительная, но не самая сообразительная.

Встреча с легатом прошла отлично. Стражники нашли то место, что указал пойманный бандит. Недалеко от дороги они нашли труп парня и заклинатели подтвердили, что его убили магией. Пещеру пока искали, а значит, слова Д’Энуре были правдивы. На поиск еще двух, известных Даику групп, отправили стражников, при поддержке охотников. Одна была найдена, но с боем ей удалось скрыться. Мэр надеялся только на то, что это отпугнет наемников, и они сбегут из Приграничья. Вторая группа не была обнаружена, как и место ее базирования. Эта группа должна была работать на определенном участке дороги, но там было все спокойно. Возможно, они еще до прибытия испугались и сбежали. Для Вудбурга это был бы лучший вариант.

К полудню пришел Аек Реест. Мэр встретил того сам и предложил ему тизан. Они выпили по чашке, поговорили о погоде и перешли к самому главному.

- Раз разговор идет отлично, думаю, настало время поговорить о сути проблем, – сказал Аек.

- Откровенно говоря, я и сам бы об этом хотел поговорить.

- Серьезно?

- Серьезно.

- А я думал, вы игнорировали меня все это время, так как не хотели меня видеть.

- Я не хотел разводить панику, прежде, чем будут хоть какие-то результаты.

- Я похож на паникера?

- Информация должна быть получена вовремя или она может стать опасной.

- И каковы результаты?

- У нас большие проблемы, дорогой посол, – он всегда обращался к нему «дорогой посол», когда хотел дружеского общения.

- У «нас»? – у посла искренне поднялись от удивления брови.

- Да. Я бы сказал у всего Пограничья.

И мэр рассказал ему почти все, умолчав о легате и Д’Энуре, с его группой. Тишина повисла в кабинете. Они пили тизан в абсолютной тишине и только когда он закончился, Аек спросил:

- И зачем Империи это нужно?

- Кто-бы знал. Большая политическая игра безлика и беспощадна.

- Я не могу не передать об этом Совету.

Совет Эльфов был советом старейшин больших городов эльфов. У народа эльфов не было единого монарха и решения принимались именно Советом.

- Подождите, дорогой друг, может, сначала сами попробуем избежать кровопролития?

- Интересно, и что же вы придумали?

- У нас есть пойманный наемник. Его показания могут заставить передумать сомневающихся.

- Один бандит?! Ха-ха-ха! – Аек рассмеялся. – Слово одного наемника ничего, против воли дворянского общества. Вам нужно предоставить их всех, и то наврятли Вас послушают.

- Меня, да, – тихо сказал мэр. Его хитрый прищур успокоил Рееста. – Гвурий сказал, что у них есть подозрения, кто является инициатором этого безумия. И в Сенате есть те, кто готов выступить против.

- Пфф! Сенат уже давно не тот, что раньше, мой друг: сегодня они могут лишь пачкать пергамент.

- Да, но у них есть выход на дворян. Столичное дворянство не бывает едино; всегда есть те, кто против. Если к Императору подадут жалобу одновременно Сенат и множество авторитетных дворян, можно будет рассчитывать на положительный для нас исход. Правящая Мать нейтральная фигура, ее власть не так абсолютна, как кажется; ей придется признать свою неправоту.

- Если кто-то услышит Ваши слова, Вас могут обвинить в измене…

Пастопол улыбнулся:

- Я верен только Приграничью, и Вудбургу в частности, мой друг. Когда нас втягивают в войну против нашей воли, мы не имеем права сидеть, сложа руки.

- И, тем не менее, слов одного наемника может оказаться недостаточно, чтобы убедить Сенат и дворян. К тому вы же понимаете, что за наёмником могут отправить убийцу?

- Более того, я предлагаю дать убийце выполнить свою работу.

- ?

- Пусть столичные политиканы думают, что у них все идет по плану. Нам проще будет самим действовать.

- Раз вы предлагаете такое, то у Вас должно быть что-то, что поможет перетащить Сенат и дворянство на нашу сторону.

- Не что-то, а кто-то.

- Не томите…

И мэр рассказал ему о происшествии с Д’Энуре, описывая все те подробностях, что знал сам.

- А я думал, старик Д’Энуре отошел к праотцам, – изумился Аек.

- Я и сам так думал, но его смогли точно опознать. Если человек с таким авторитетом начнет компанию по защите Приграничья, то его точно поддержат и Сенат и дворяне. Игнорировать его слова точно не станут.

- Он уже дал согласие?

- Пока нет. Но именно поэтому я и прошу у тебя помощи.

Аек недоуменно на него взглянул:

- Ты, у меня?

- Да. Я не могу не поприветствовать такого человека, поэтому собрал званый ужин, сегодня вечером. Я хочу, чтобы и ты там был. Пока я буду убеждать самого Д’Энуре, ты поговоришь с его ученицей. Она эльфийка, тебе проще будет найти с ней общий язык. Возможно, попрошу помощи у Гвурия. Если его брат-сенатор даст гарантию поддержки, то убедить его будет легко.

- Хорошо. Но у меня есть одно условие.

Проганик напрягся:

- Какое?

- Налей ка, мне еще тизана.

Они добродушно рассмеялись, и мэр поднялся с кресла, за новыми порциями.

\*\*\*

Рей вышел из терм чистым, отдохнувшим и довольным; может дело теле старика, уставшее от поездки, а может благодаря полученной в термах эмоциональной разрядке. Он пришел к себе в комнату, завалился в кровать и тут же уснул. Проснулся Рей от стука в дверь. За дверью стоял молодой человек, что представился секретарем мэра. Молодой человек сообщил, как мэр польщен его прибытием в город и приглашает Д’Энуре и его спутников на званый ужин.

Сначала Реймонд твердо был намерен отказаться: он хотел поспать после терм и еще прогуляться по городу. Но подумав немного, решил все-таки пойти. Если он не хотел возвращаться в ту хижину отшельника, то ему стоит начинать налаживать связи. Отказать мэру города, в котором он, возможно, и останется, было бы глупо. Такие шансы по два раза в одни руки не падают.

Если же он решит не оставаться в Вудбурге, то ему стоило хотя бы потренироваться вести диалог с властьимущими. Свои промахи Рей всегда может свалить на стариковский маразм или на столичные замашки, о коих местные не знают.

Теперь ему осталось дождаться эльфийку: Рей хотел взять ее с собой. Девушка могла его подстраховать, если разговор пойдет в неправильное русло. Брать с собой варвара было очевидно плохой идеей. Поэтому он дал добро на ужин, что должен был начаться только вечером, ближе к закату. Так что, у Рея еще было время отдохнуть.

Первым вернулся Тог’рек. Варвар выглядел довольным и усталым. Реймонд поинтересовался, где тот был. Здоровяк сказал, что нашел кожевника и привел в порядок свой широкий ремень: в стычке, Даик нанес ему несколько порезов и повредил его. Рей поинтересовался:

- Он тебя не поранил?

- Ну, пара неглубоких царапин, ничего страшного, – варвар указал на две полоски шрамов на груди.

Рей не был уверен, что их можно считать царапинами: они были слишком глубоки. Больше всего его удивило то, как быстро раны зажили. На вид они еще были свежими, но прошло около суток, а раны уже затянулись.

- Ты использовал магию лечения?

- Нет, что Вы! – изумился Тог’рек. – Магия удалит шрамы, а это ведь первый бой вместе с Вами. Для варваров шрамы это память.

- А тогда, как они так быстро зарастают?

- Не знаю, – неуверенно пожал плечами здоровяк, – у всех варваров так. И чем их больше, тем быстрее заживают.

- Понятно, – неопределенно сказал Рей. Он решил уточнить эту особенность здоровяка у эльфийки: та могла бы про нее знать.

Через полчаса пришла и девушка. Реймонд рассказал ей об ужине и Юиль, к его неожиданности, согласилась. Через час она начала готовится, и ушла принять ванну, предупредив Реймонда выбрать себе одежду.

Рей не был в ладах с модой и решил поддержать реноме заклинателя, одев мантию. Его выбор пал на [Мантию Змия]. Мантия была темно - зеленого, с пятью пуговицами на груди, широким воротом и улучшала силу ядов и алхимии. Узор на мантии напоминал чешую змеи. Эльфийка посмотрела на него со скепсисом, но возражать не стала. Затем девушка ушла переодеваться сама. Она одела свето-зеленое платье пастельного оттенка. На ее плечах была прозрачная вуаль.

Через десять минут к ним постучали – это был тот же молодой человек, что приходил ранее. Им подали легкую, но украшенную бричку и пока они ехали по городу, многие на них оглядывались. Рею стало неловко. Он отвлекся на созерцание улиц, на которых он еще не был.

Через полчаса их экипаж подъехал к богатой усадьбе. Экипаж въехал во двор и к ним поспешили дворецкий и горничная. Дворецкий помог вылезти и ему и Юиль, а горничная сопроводила их до зала, в котором находилось человек двадцать. Все они были богато одетыми и сначала Рей подумал, что он сам, выглядит как придурок, но потом заметил пять человек в мантиях и ему полегчало. Видимо это были заклинатели.

Их всех пригласили к столу, что был богато накрыт. На нем стояли большие блюда с птицей и разнообразным мясом. От цветов свежайших овощей и фруктов, рябило в глазах. Вначале подали различные салаты и закуски. В основном, салаты были из овощей, но были и тяжелые мясные салаты. Далее настал черед горячих блюд. Реймонд уже приметил, что местные не очень любят супы. Сам Рей тоже не был их большим любителем, но периодически в кафешках мог заказать суп, когда хотелось чего-то нового. Гарниром к основным, мясным блюдам, выступали овощи в различных вариациях: пареные, на вертеле и просто отваренные.

Весь ужин Рей провел, слушая возгласы удивлений и почтений, направленных в его сторону, точнее в сторону старика Д’Энуре. Ему это напомнило корпоратив, только с начальством. Где вроде бы все были коллегами и можно позволить себе чуть больше, но присутствие начальства, превращало его в скучнейший раут.

После «корпоративного» ужина начался фуршет в соседней комнате. Рей успел устать, но мэр настоятельно просил его подождать до конца вечера. Видимо у того было какое-то предложение и Реймонд намеревался его выслушать.

Первыми стали покидать прием купцы и главы ремесленных гильдий. Затем ушли заклинатели из Гильдии магии. Они взяли с Рея обещание посетить гильдию и местную школу магии на днях. Последним покинули залы военные: легат и его пара центурионов. Когда в зале осталось не более пяти-шести человек, мэр взял его под локоть, мягко подведя к столику с тизаном – местным аналогом чая.

- Господин Д’Энуре, я думаю, что пришло время поговорить

- Да, конечно. Только давайте не будем ходить вокруг да около. Прямой путь, всегда короче, – Рей опасался, что такой опытный политик, как мэр, может втянуть его в политические игры и ему это выйдет боком.

- Что верно, то верно. Если в двух словах, то нам нужна Ваша помощь. У нас есть точная информация о том, что в высших структурах Империи начался раскол. Император слишком юн, чтобы увидеть самому проблему. Империя больше тридцати лет не вела войн, но сейчас есть те, кто очень на ней подняться. Но они бояться поражений и поэтому выбрали для своей цели Королевство эльфов. Это поможет им склонить б***о***льшую часть сомневающихся дворян, на свою сторону.

- Почему, именно эльфы?

- Они не смогут оказать хоть какое-то сопротивление. Легкая победа и новые земли смогут заткнуть рот всем, даже самым ярым сторонникам мира. Чем это обернется для наших земель, думаю, объяснять не стоит. Торговля умрет, мирные дружеские отношения, складывающиеся на протяжении нескольких сотен лет, будут растоптаны. Как для героя, как для человека, для которого Приграничье родной дом, Вам, да и мне допускать такое, было бы форменным преступлением.

- И чем же, Вы хотите, чтобы я Вам помог?

- Тот отряд, который на Вас напал, это наемники, посланные для совершения провокаций.

- Почему Империя не может просто объявить войну?

- Все не так просто… У Империи плохие отношения с королевствами на востоке, с Западной Валирией в частности. Если напасть на мирных эльфов без веского повода, Валирия объявит войну, и ее поддержат соседи. Империя останется одна на несколько фронтов. Пусть Королевство эльфов и не является достойным соперником армии Империи, натиск пары-тройки легионов они выдержать способны. Что произойдет дальше, только Матери-Богини известно. Если армия будет разорвана между двумя фронтами, это может решить судьбу Империи. Так что для этого и нужны провокации – выставить себя жертвой и спокойно захватить эльфийские земли. И поэтому нам нужна ваша помощь.

- У Вас есть наемник.

Мэр грустно улыбнулся:

- Уважаемый господин Д’Энуре. Во времена Первого Императора, когда Сенат был силен, как никогда, да, возможно, этого бы и хватило, но сейчас другое время. Сенат сейчас может лишь посылать рекомендации, да и теми дворяне подтираются. Но среди дворян есть те, кто не хочет войны.

- Почему, если для Империи это выгодно?

- Война это траты, большие траты. Власть многих дворян держится, в том числе и на торговле. Да и официальное объявление войны меняет расстановку сил и на первую роль выходят военные. А те не всегда с дворянами в хороших отношениях: многие из военных выходцы из простых людей и не скрывают своего презрения к дворянам. Сомневающихся очень много. Но провокация и, в дальнейшем легкая военная победа, даст все козыри «орлам».

Мэр медленным глотком отпил тизан, давая Реймонду обдумать свои слова. Тот понимал ситуацию, но не понимал, что от него хочет мэр.

- И?

- И если найдется тот, кто выступит против войны; тот, кто достаточно авторитетен, дабы к нему прислушались, это может убедить оставшихся не принимать сторону орлов.

- И вы хотите, чтобы я, выступил против Имперской власти? – Рей напрягся: в его планы не входили лавры революционера. Мэр, увидев, что его слова напугали старика, попытался оправдаться:

- Что вы, что вы! Конечно же, нет! От Вас требуется лишь подтвердить слова о нападении, а остальное сделают другие. Как среди сенаторов, так и среди дворян есть те, кто желает усилить свою власть. Да, их мотивы покажутся Вам меркантильными, но если это спасет сотни жизней и целый регион от войны и забвения, то нам придется действовать с ними сообща. Ваш авторитет позволит сомневающимся склониться в нужную для нас сторону.

Мэр опять замолчал, ему хотелось понять, куда дальше вести разговор. Рею же очень не хотелось во все это влезать. Но если он проигнорирует просьбу о помощи, жизни в Вудбурге ему не будет. Учитывая высокий авторитет старика, весть о его не сносном характере может распространиться, как лесной пожар. Тогда не факт, что ему что-либо светит в Империи. В данный момент, у него лишь один источник дохода – это Юиль. Если же он растеряет авторитет… Нужно постараться затянуть это дело и не отказывать сразу.

- Ну, есть одна проблема, господин мэр.

- И какая же?

- Мне не разрешен въезд в столицу.

- Хм… да, это проблема. Я подумаю, можно ли будет в этом помочь.

Рей в душе возрадоваться, у него будет время обдумать предложение.

- А все-таки, если бы Вам можно было, Вы бы поехали в столицу?

- Не знаю. Уж больно мне нравиться комната в местной таверне, боюсь не найду такой же, – Рей попытался отшутиться.

- Ну да, наврятли найдете. Но я думаю, что можно будет найти не хуже, пока ваша усадьба приводится в порядок.

- Усадьба?

Мэр увидел маленький огонек, еле блеснувший в его глазах. Проганик возликовал: он нашел, где можно надавить:

- Да, ваша усадьба в столице! Роскошное здание, но сейчас ему требуется ремонт. Честно говоря, я его не видел, но слухи говорят, что оно входило в десятку лучших домов в Империи.

Мэр слышал, что в столице есть заброшенная усадьба старика, но то в каком она состоянии и как выглядит, он не знал. Проще говоря, он нагло лгал. Скорее всего, в будущем, ему это может выйти боком, но сейчас важнее было переманить старика на свою сторону.

- Думаю, что с процентами, набежавшими по вашим монетам за пятнадцать лет отсутствия в столице, Вам не составит труда привести ее в порядок.

Огонек еще раз вспыхнул и погас. Мэр искал еще в способы заинтересовать его, но больше ничего в голову не лезло.

- Ну, а после предотвращения преступления, можно и отправится в путешествие по побережным полисам…

- М-да…

- Там, я думаю, Вам тоже будут рады.

- И мне нужно, всего лишь, рассказать о нападении?

- Да, только и всего.

- Могу ли я подумать пару дней?

- Да, конечно, – мэр чуть опечалился, что не получил ответ сразу.

В этот момент к ним подошли два человека. Один из них был главой гильдии ремесленников Артик Гвурий, их познакомили за обедом. А вот второго Рей не знал. Высокий мужчина с орлиным профилем и конским хвостом, был одет как наемник, а не как видный вельможа.

- Просим прощения, господа, – сказал Гвурий, – позвольте Вас познакомить. Это, Лоэк Црум, он помогает мне в проведении расследования.

Человек сделал легкий кивок и поздоровался.

- А разве, не легат должен вести расследование? – спросил Рей.

- Должен, да. Но он человек военный, так что не понятно, чью сторону он выберет, – сказал мэр.

- Я так вижу, вы уже поговорили? – спросил Гвурий.

- Да, уже обговорили, – сказал мэр Проганик и повернулся к Рею, – как видите, никто этой войны не хочет.

- В этом господин мэр прав, – подхватил Гвурий, – мой брат, один из сенаторов, говорит, что б***о***льшая часть Сената против этого бездумного кровопролития.

Мэр сделал жест рукой в сторону Гвурия, словно говоря, «вот видите». Старик снова задумался. Проганик нутром чуял, что дожимать старика сейчас нельзя. Это может вызвать обратный эффект. Сомнения – отличная почва для будущих положительных результатов.

- Так что, господин Д’Энуре, думаю Вам и в сам деле, следует хорошо подумать, – Гвурий неодобрительно глянул на Пастопола, но тот сделал еле заметный жест рукой и Гвурий отступил.

Затем к ним подошли Юиль и эльфийский посол. Практически весь фуршет они говорили отдельно. Рея заволновался о его намереньях: девушку нельзя было назвать красивой, но было ли это так для эльфов, он не знал. Краем глаза он видел, что посол не предпринимал двусмысленных действий, но это не ослабило его волнения.

Спустя десять минут мэр проводил их до той же самой брички, что и привезла Рея и Юиль сюда. Время было около полуночи; всю дорогу они провели молча. Рей видел, как девушка сильно устала, но старалась не подавать виду. Сам же он думал о том, что у старика есть усадьба и хороший счет в банке, поругивая девушку, за то, что та об этом не обмолвилась ни разу за две недели. Когда они уже вошли в пустую таверну, он все-таки спросил:

- Все в порядке?

- Да. Только устала очень.

- А посол? Он вел себя прилично?

- Что вы имеете… – девушка осеклась, поняв, что тот имел в виду, – все в порядке. Мы говорили о нападении и возможной войне.

- Хм… я с мэром говорил о том же.

- И, что Вы об этом думаете?

- Думаю, что думать усталым вредно. Завтра на свежую голову еще раз все разложим по полочкам, а пока идем спать.

Их окликнул бармен.

- Господа!

- Да, что Вы хотели?

- Ваш товарищ попросил передать вам ключ от комнаты.

- А где он сам?

- Не знаю. Сказал, что бы Вы ни волновались – он придет утром.

Девушка и Реймонд удивленно переглянулись

- Ну, он не ребенок, так что если ушел значит нужно. Ладно, пойдем спать, а то я устал как покойник.

\*\*\*

Пастопол Проганик, Аек Реест, Артик Гвурий и Лоэк Црум сидели в зале где проходил ужина. Их столик находился у самой стены, так как мэр не хотел мешать обслуге, убирать со столов. К тому же было бы лучше, если бы разговор слышали, как можно меньше людей.

- Итак, думаю, наш план пока продвигается хорошо, – начал мэр.

- Он согласился? – нетерпеливо спросил Аек.

- Нет, но думаю, что согласие даст.

- Почему вы его не убедили?

Мэр отрицательно покачал головой.

- Давить на него не нужно, он не из тех, кто принимает решения сразу. Он осознает, на какие риски идет. Требовать ответа сразу… Хм… будь я на его месте, я бы сразу отказал. Что там с девушкой?

- Ее беспокоит эта ситуация, но пока она не хочет давить на старика. Она тоже сомневается.

- Могу предположить, что если старик даст добро, она не будет его переубеждать.

- Скорее всего, да.

- Значит, осталось решить две проблемы

- Какие?

- Первая оказать поддержку Д’Энуре. Если в столице не будут готовы сенаторы и дворяне, то вся наша идея обернется против нас. Тут твой черед пришел поработать, Артик.

- Да. Мой брат уже наладил связь с одним из сенаторов, заинтересованном не допустить кровопролития.

- Прям уж так и не допустить? – с ехидством спросил эльф.

- Его мотивы могут быть различны, главное мы выступаем с ним одним фронтом. По дворянам тяжелее: о провокациях еще пока мало кто знает в столице. Но сенатор Альпин, тот, кто нам помогает, сам из дворян. Не самый титулованный, но вес имеет.

- Чего же он тогда ждет?

- Конкретики, – впервые в их разговор влез наемник. После этого стало понятно, что тут делает наемник, и кто за ним стоит.

- Ворошить дворянский улей без туза в рукаве, верный шанс уничтожить свою репутацию, – продолжил его мысль Гвурий.

- Справедливо. Ну, думаю теперь, вам будет, что рассказать вашему нанимателю.

- А какая вторая проблема? – поинтересовался Лоэк.

- Вторая проблема в том, что Д’Энуре запрещен въезд в столицу.

Аек издал кряхтящий звук:

- А не б***о***льшая ли это проблема из всех?

- Так и есть. И как ее решить не понятно, нужно все обдумать.

- А почему старику запретили въезжать в Капитолис?

Мэр пожал плечами.

- Не знаю.

- Насколько мне известно, – вновь заговорил Лоэк, – он оскорбил предыдущего Императора на званом балу. Точнее сказать не смогу, не собирал информацию.

- Ничего себе! – Аек не сдерживал себя. Было ли это действием алкоголя или он действительно удивился, но таким эльфа не видел никто. – Это не проблема, а «проблемища»!

- Думаю, этот вопрос нужно передать сенатору Альпину и твоему брату Артик. Могут ли они что-то решить? Прошло пятнадцать лет, как он тут, могло и забыться, – мэр и сам сидел мрачнее тучи.

Над столом повисла тишина.

- Ну, господа, – Гвурий поднялся со стула. Все остальные поднялись за ним, – проблемы намечены. Сегодня мы их точно не решим, а время позднее. Соберемся завтра у тебя, Паст?

- Хорошо, но только в рабочем кабинете, а то жена меня отругает.

Глава 5.

Рей проснулся раньше, чем ожидал. Через час, из своей спальни вышла девушка. Они решили позавтракать в таверне. В то время пока они ели вошел варвар. Он был усталый, но довольный. На вопросы отвечал уклончиво, косясь на девушку. Рей решил, что не стоит на него давить, и отговорил Юиль, пытавшаяся устроить варвару допрос.

Тог’рек быстро умял свой завтрак и отправился в комнату. После того, как девушка и Реймонд управились со своей едой, они вернулись назад. Тог’рек лежал на диване лицом вниз и храпел. Поняв, что громила будет им мешать, они быстренько собрались и вышли с постоялого двора.

Девушка предложила сходить в храм, для проверки разума Реймонда. Он не стал возражать и позволил девушке быть его проводником.

- А откуда ты так хорошо знаешь город?

- Прежде чем переехать в столицу, я обучалась магии в Магической академии, что находится при Гильдии Магии. Я прожила тут два года, пока не поняла, что обучаться здесь мне больше нечему.

- Ясно.

Рей все еще думал, о предложении мэра и имуществе старика, оставленным тем в столице. Усадьба, должно быть, в аховом состоянии, но это престижный дом в столице. А недвижимость в столице, это недвижимость в столице. В Вудбурге, поди, за такую, и целый постоялый двор купить можно. Плюс счет в банке. Старик не был обычным прохожим, а значит, кое-какая сумма у него там есть.

«Интересно, а в Вудбурге есть банк? Должен быть, город-то торговый. Стоило бы зайти: возможно, у них есть информация по стариковскому счету. Если нет, хоть пойму, как тут банковская система работает.

И все же… Мэр явно темнит, но без информации я бессилен. Если мне помогут сенаторы и дворяне, а не буду ли я им должен больше, чем имею? Нужно точно прочертить границу: я приезжаю, даю показания и все, дальше сами. Я не могу вечно полагаться на эльфийку, нужно и самому начинать вертеться. Важно лишь понять, что посол от нее хотел».

- Юиль, – девушка обернулась, – а, что, собственно, посол от тебя хотел?

Девушка вкратце передала ему весь разговор. Он не сильно отличался от того, что вел с мэром сам Реймонд. Разница была лишь в том, что посол напирал на жертвы среди ее народа и на жалость ко всем невинно убиенным. Рей решил не утаивать от нее разговор с мэром и пересказал его полностью.

- Теперь понятно, – девушка задумалась и взялась за подбородок, – они хотят использовать Вас, для своих целей.

- Не совсем своих. Если война начнется, все в Приграничье почувствуют это.

- Да. Эти земли живут тихой и мирной жизнью, и ничего менять не хотят.

- Не думаю, что стоит судить их за это. Даже плохой мир может быть лучше хорошей войны.

Девушка не ответила, а Рей вновь погрузился в свои мысли, взвешивая все за и против предложения мэра. На данный момент аргументов «За» было больше, но червячок сомнений продолжал грызть его изнутри. Его мозг почти кипел и Рей решил сменить вектор мыслей. Вспомнив о банке, он спросил:

- Юиль, а где в Вудбурге банк?

- На центральной площади, совсем не далеко от того места, куда мы идем. А зачем он Вам?

- Откровенно говоря, мне стыдно постоянно просить у тебя денег. Думаю, пора бы и свои карманы пораскрыть.

Рей не стал лгать ей. Она хотела было, что-то возразить, но не стала:

- Хорошо. Зайдем туда по пути.

- Отлично. Значит сначала в храм, потом в банк. Знаешь, а давай потом и в Гильдию магии заглянем.

- ?

- Они приглашал меня к ним зайти, и чем быстрее я с этим разберусь, тем больше времени у меня останется на принятие решений. Мэр дал мне два – три дня, но тянуть больше не получится.

Девушка кивнула:

- Тут, я с Вами полностью согласна.

- Тут? – Реймонд изумился. Девушка не проявляла ни какого недовольства ранее.

- А, вот и храм, – девушка ушла от темы неудобного ей разговора.

«Ах ты, заноза!» - Рей решил, что после все-таки доведет этот разговор до конца.

Здание храма не было самым высоким в городе, но шпиль точно был выше шпиля ратуши. Вход в храм обрамляли колонны, которые напомнили Реймонду античные храмы с фотографий в интернете. У входа дежурили два стражника; они никак не отреагировали на двоих вошедших.

Внутри храм напоминал обычную католическую церковь. Единственным отличием было то, что вместо распятия, был образ молодой и красивой женщины. Ее обрамляли толи крылья, толи эманации божественных сил. В углу храма монах в белой рясе подметал пол, и девушка направилась к нему. Она рассказала, кто они и зачем пришли. Сначала монах удивился, посмотрев на Рея, но потом, пробормотав что-то вроде «на все Ее воля», повел их за собой.

Они вышли через боковой проход на подворье. Больше всего подворье напоминало мини-ферму: в одном углу был хлев со скотиной в другом грядки. То тут, то там сновали монахи в серых рясах, занимаясь каждый своим делом: подметали, ухаживали за огородом и скотиной, некоторые просто разговаривали. На Рея и Юиль практически никто не обращал внимания.

Далее монах привел их к небольшой двери и постучал в нее. Дверь открыл более старый монах. Молодой представил их старшему и тут же удалился. Старший повел их к другой двери, более широкой и двустворчатой. За дверью была лестница вниз. Пройдя пару пролетов и несколько коридоров, Рей с Юиль остановились у двери, где монах их попросил подождать. Через минуту он открыл дверь, впустил туда Рея и Юиль, а сам вышел наружу.

Комната напоминала его кабинет в деревне: стол и полки с книгами. За столом сидел дряхлый старик. Его ряса была белой, а на голове была надета черно-белая тиара. Старик поднялся из-за стола и направился к Реймонду, приветственно раскинув руки:

- Господин Д’Энуре! Какая честь! Сколько лет мы уже не виделись, – он по-дружески обнял Рея и тот ответил тем же. Рей повернул голову к Юиль и девушка быстро сообразила:

- Простите Архиепископ, все не так просто…

Она вкратце рассказала о проблемах с разумом. Тот кивал головой, причитая, «как же так, как же так».

- Неужели, Вы совсем меня не помните?

- Очень плохо, господин Скиниар. Прошу меня простить за это, – Рей вовремя вспомнил, как зовут Архиепископа Вудбурга – Натан Скиниар.

- Не стоит, мой друг, не стоит. Признаться между нами, я и сам стал много чего забывать. Разум, тем более наш стариковский, непредсказуем. Я уже подумываю о том, чтобы уйти на покой.

Их разговор утек в тему прошлых времен. Рей с трудом вспоминал моменты из биографии старика и твердо решил вызубрить хотя бы краткую версию. Они перемежал их разговор стариковскими причитаниями о былых днях и о невоспитанной молодежи. Реймонд вспоминал эти реплики, из разговора двух бабушек, коих он встретил в очереди в больнице.

- Ну, что, может, все-таки начнем? – девушка уловила повисшую в разговоре паузу и решила встрять.

Два старика бросили на нее осуждающий взгляд. Рей, несмотря на это, был ей благодарен. Архиепископ хотел было начать рассуждать на тему невоспитанности молодежи, но Рей перехватил инициативу:

- Молодежь всегда, куда-то бежит, – на этих словах Реймонда архиепископ утвердительно закивал, – но девушка права, у нас еще много дел, да и отвлекать Вас не хотелось бы.

- Что вы, что вы! Не так много в этом городе осталось нас, стариков, нам нужно хоть иногда встречаться.

Архиепископ встал из-за стола и подошел к нему. Рей вспомнил что, участвуя в церковных обрядах, люди или кланялись или приседали на одно колено. Он поднялся со стула и встал на одно колено.

- Не стоило, правда, не стоило.

- Тогда пусть это станет моим извинением, перед Вами.

- Ну, раз вы настаиваете… – архиепископ закатал рукава и начал растирать ладони, будто они замерзли. Затем он провел ту же процедуру, что и травница в деревне. Разница была лишь в том, что у травницы облачко было фиолетовым, а у старика белым, будто пар. Спустя минуту он отошел от Реймонда:

- Да, Ваш разум чист, насколько это возможно. А после чего он так очистился?

- У меня был приступ. Затем пелена спала с моего разума, – Рей вспоминал пафосные фразы из фильмов, – и мир стал так ясен и чист, будто я заново родился.

- Понимаю, понимаю. Разум действительно очистился, но рано или поздно Ваш возраст возьмёт свое. Не думаю, что у Вас больше десяти лет.

- Десять лет?! – Рей опешил.

- Да, но процесс угасания начнется раньше, лет через семь самое большое. Так, что я бы Вам посоветовал использовать их с разумом. По Ее воле, – архиепископ сложил руки в молельном жесте, – Вам дан еще один шанс, пусть и не большой. Не гонитесь за своим прошлым, мой друг, проживите эти годы, дыша полной грудью.

- Да хорошо... спасибо Вам большое, – голос Реймонда заметно дрожал. Юиль надоели эти стариковские причитания, девушка встала и произнесла:

- Благодарю Вас, господин архиепископ, – она поклонилась, сложив руки. Он ответил ей тем же, – но нам и вправду пора: учителя ждут в Гильдии магии.

- Тогда, позвольте мне лично Вас проводить.

- Не стоит утруждаться…

- Я настаиваю, – он взял Реймонда под локоть, и два пожилых человека направились обратно. Они так же перекидывались ничего не значащими фразами. Говорил в основном архиепископ; Реймонд находился в прострации. Путь назад занял в три раза больше времени, и они стали центром внимания всех монахов, мимо которых проходили. Юиль шла чуть позади.

Придя на вершину ступеней храма, они сердечно попрощались: Рей и архиепископ снова обняли друг друга, затем священник благословил их, и они отправились дальше.

- Все в порядке, учитель? – девушка, видевшая замешательство Реймонда, взволновано спросила.

- А? … Да… Да, все в порядке… – Рей все еще находился в прострации. Его будто ударили молотом. Семь лет! Ему, до появления в этом мире, было двадцать восемь. Умереть в тридцать пять Рей точно не планировал. Он попытался отвлечься от столь оглушающей новости, но она засела в его мозг как заноза. Нужно быстрее перейти к следующей повестке дня, может это его отвлечет. А дальше по плану, был банк.

\*\*\*

Архиепископ стоял на верхней ступеньке храма и смотрел в спину уходящим. Сзади к нему подошли двое монахов. Их капюшоны были накинуты на головы, и лиц не было видно, но и без этого он знал, кто это были.

- Все в порядке?

- Да, архиепископ, – монах с черно-матовыми глазами подошел чуть ближе. – Вы исполнили свою часть сделки.

- Что с ним будет?

- Кто знает, – монах пожал плечами, – на все Ее воля.

- …на все Ее воля, – эхом отозвался архиепископ. – Ну... и, когда?

- Чуть-чуть придется подождать. Не беспокойтесь, наш договор остается в силе.

Старик тяжело вздохнул. В этом вздохе чувствовалась вся усталость, накопившаяся за годы его жизни.

- Не думаю, что больше года, – вмешался второй, с ярко светлыми глазами.

- Год… для прожившего больше века, год так мало и одновременно так много… Интересно, а каково ему?

- Парнишка еще молод, он не понимает, какое ему досталось наследие.

- Я имел в виду не парнишку, а старика…

- Душа старика обрела покой, – монах со светлыми глазами кивнул.

- Я бы сказал, что и сезона не пройдет, как я к Вам загляну, – парень с черными глазами улыбнулся.

- Лично?! Это такая честь.

- Я Вам даже чуть завидую, архиепископ.

Старик повернулся и удивлённо спросил:

- И чему же?

- Вы увидите Ее.

- А вы не видели?

- Один раз, – парень со светлыми глазами задумался.

- Надо же… – старик не стал скрывать свое удивление. Он еще раз тяжело вздохнул, – позвольте Вас поблагодарить.

- Не стоит. Это была честная сделка.

Старик медленно пошел к входу в храм. Два монаха-близнеца мягко взяли его под руки и помогли тому дойти.

\*\*\*

Реймонд и Юиль вошли в здание банка, до которого шли всего минут десять. Сам Реймонд продолжал оставаться в раздумьях, и очнулся от них только когда они вошли в само здание. Они находились в большой зале, со множеством столиков. За ними сидели мужчины и женщины в одинаковых одеждах. К ним подошел один из молодых людей и повел их к одному из столиков. За ним сидела молодая девушка, она мягко и с улыбкой спросила, что им нужно.

- Понимаете, у меня в столичном банке был открыт счет. Но в последние пятнадцать лет я провел в Приграничье. Сейчас мне бы хотелось узнать состояние своего счета. Вы можете мне в этом помочь?

- Да, конечно. Сейчас я запишу Ваше имя, и мы свяжемся со столичным банком.

- Свяжетесь? А каким образом? – Рей помнил, что тут и почта доходила от несколько дней до нескольких недель до адресата.

- С помощью [Магического Зеркала].

- [Магического Зеркала]?

- Да. Обычного [Магического Зеркала].

- Я Вам потом напомню, – Юиль наклонилась к нему.

- Ладно, хорошо. А сколько времени это займет?

- Не более часа.

- Хорошо, тогда мы зайдем попозже.

- Тогда не прощаемся.

Девушка улыбнулась и записала его имя. Когда они вышли из здания, Рей напомнил эльфийке:

- Что там с [Магическим Зеркалом]?

- Это магический предмет, позволяющий общаться на большом расстоянии.

- Любом расстоянии?

- Да.

- А любое зеркало можно так использовать?

- Нет. Этот предмет парный, для наложения заклинания нужно взять два зеркала. Их связывают между собой.

- И общаться можно исключительно меж этих двух зеркал?

- Да.

- Иначе говоря, если мне нужно с кем-то поговорить, нужно взять два зеркала, наложить заклинание и отвезти его одному из адресатов?

- Все верно.

- А если разобьется?

- Создание [Магических Зеркал] занятие недешевое. Поэтому люди страхуются, накладывая заклинание [Неразрушение].

- Понятно… А использовать их может кто угодно?

- По-разному. В банках и правительственных заведениях используют контрольные слова, без них зеркала не активируются.

- И обмануть нельзя?

- Как правило, контрольные слова шифруются определенным алгоритмом. Его знает лишь один человек в банке. Алгоритмы доставляются секретными курьерами из столичного банка. Так что обмануть тяжело. Нужно попасть в комнату с зеркалами, знать кодовое слово или алгоритм. Да и зачем? Большие суммы нельзя передать без личного присутствия.

- Выходит, я не смогу снять деньги?

- Изначально нет, но в зависимости от суммы на вашем счету они могут дать ссуду.

- А ты много знаешь, и не только о магии.

- Книжки читаю, – инфантильно ответила девушка.

Через полчаса они подошли к трехэтажному зданию. Даже если бы Реймонд не знал, что это Гильдия магии, то по внешнему виду предположил бы, что это школа или институт.

Когда они вошли, то тут же стали центром внимания для всей гильдии. Для начала им провели экскурсию, на которой им показывали разные залы. Один был с разными магическими предметами, собственностью гильдии. В основном там были представлены амулеты, самых разнообразных форм и размеров. Кроме них там стояли разные посохи, жезлы, мантии и одеяния. Все предоставленные предметы были достаточно слабы с точки зрения магических сил и использовались, как образовательные экспонаты и реклама, для клиентов торговой части гильдии.

Вторым помещением стала сама торговая часть Гильдии. Там продавали магические предметы и свитки заклинаний, как для использования, так и для изучения. Им хотели показать и залы, где сами свитки изготавливались, но Рей тактично не стал на этом настаивать. Он оправдался сохранением тайны, чем поднял свой и так высокий авторитет.

Далее он познакомился с леди Анели Кенштайн, женщиной возглавлявшей Гильдию. Эта была та самая женщина, что он видел в городе. Она все так же была в алой мантии с черными вороньими наплечниками. Они пообщались на отвлеченные темы, и выпили по чашке тизана. Женщина, к слову, вспомнила Юиль, шуточно поревновав ее к Реймонду. Она была на год старше эльфийки, училась параллельно и, так же, как и все, видела в ней талант. Сейчас леди Кенштайн было шестьдесят пять, а тогда ей только-только исполнилось семнадцать.

Как узнал Реймонд, среди всех заклинателей Гильдии магии, было лишь пять человек способных на магию четвёртого круга, в том числе и сама госпожа Кенштайн. Остальные преподаватели владели лишь магией третьего или даже второго круга. Эльфийка уже уверено знала магию третьего и пару заклинаний четвертого. Рей и Анели сошлись на том, что через не столь далекое время, она и пятый уровень освоит. Девушка практически не влезала в их разговор. Кончики ее ушей подергивались и краснели – ей было неловко. Рей специально решил чуть ее помучить, отыгрываясь за все, но вскоре и ему стало ее жалко и, оставив леди Кенштайн, они отправились с экскурсией дальше.

После этого, им позволили поприсутствовать на двух уроках. Рей мало что понимал, да и Юиль откровенно скучала. Вспомнив уроки, что она ему давала, он подумал, что как преподаватель, девушка справлялась лучше, чем гильдейские учителя. Было ли это талантом девушки или все дело в навыках старика, Рей не знал. В конце он поблагодарил учителя, сделал пару ничего не значащих замечаний и их повели дальше.

Последним была общая столовая. Она не сильно отличалась от университетской столовой, что помнил Реймонд, по своим студенческим годам. Их вполне сытно покормили, несмотря на постоянные пристальные взгляды студентов.

Когда они уже собирались уходить, их настигла леди Кенштайн:

- А разве Вы не останетесь, посмотреть на дуэльный экзамен?

- Дуэльный экзамен? – Рей задумался. Стычка в лесу показала, что без опыта реальных сражений, даже такому сильному старику, как Д’Энуре, придется туго. Посмотреть на реальный опыт магической дуэли будет полезным опытом.

- Да хорошо, тогда прошу, проводите нас.

- Простите, но мне нужно подготовиться, все-таки это официальная церемония. Мой помощник Вас проводит, – она сделал жест рукой и из-за ее спины вышел тот самый молодой человек, бурно обсуждавший с ней что-то тогда на улице.

- Прошу, за мной, – сказал он и пошел по коридору.

- Что за дуэльный экзамен? – Рей спросил шепотом у Юиль

- При выпуске или переходе на следующий год, – девушка говорила на грани слышимости, – студент может выбрать сдавать теоретический экзамен или практический, другими словами дуэльный. Он выбирает себе оппонента, из своих одногодок, и они сражаются в магической дуэли.

- А зачем? Чем теория их не устраивает?

- Не всем она дается. Предрасположенность к магии не всегда значит предрасположенность к обучению, и чтобы не упустить человека ему дают такой выбор. Таким образом, отсев минимален и множество магов находит работу, не становясь наемниками.

- Ясно, – Рей понял, что система была, не столько заточена под таланты человека, сколько под желание избежать ненужных последствий, что могут возникнуть.

Их привели на лужайку в центре внутреннего двора. Прямиком на подстриженной траве был нарисован круг диаметром метров десять. Он был поделен пополам и на каждой половине, у края, располагалась полукруглая зона радиусом метр-полтора. На линии круга преподаватели втыкали в землю метровые колышки с кристаллическими набалдашниками на вершине.

- А это, что?

- Магические отражатели. Они не позволят заклинаниям покинуть пределы круга. Так обеспечивается безопасность, для тех, кто снаружи.

- А дуэлянты?

- На них будет наложено заклинание защиты [Магический Панцирь]. Чей первый пропадет, тот и проиграл. К тому же на дуэлях всегда находится пара тройка лекарей.

По кругу от разметки, в трех метрах стояли деревянные разно уровневые лавки, как на школьных стадионах. Рея с Юиль повели к креслам, где сидели преподаватели и почетные гости. Народ потихоньку собирался и через полчаса свободных мест не было. На лавках сидели студенты; в креслах преподаватели, два приглашенных жреца и Реймонд с Юиль.

Последней явилась леди Кенштайн. Она была одета в такое же, как и все преподаватели, темно-синее одеяние. Отличало ее от всех лишь более фигуристый вензель, на левом плече. Она подошла к Реймонду и спросила:

- Господин Д’Энуре, а не хотели бы Вы сами провести спарринг, например, с кем-то из преподавателей? Продемонстрируете молодому поколению свой богатый опыт?

Спина Реймонда покрылась холодным потом. Спарринговать, да еще и с опытным преподавателем он был не готов. Он ошарашенно думал: если он проиграет, его авторитет, как мага, может кануть в лету; если откажется, могут обидеться.

- Простите, но возраст все-таки дает о себе знать, – голос Рея дрожал, как травинка на ветру, – да и мы же тут собрались не ради себя, а ради молодого поколения.

Он заметил, как многие опытные наставники согласно закивали головами. Решив двигаться в том же направлении, его голос зазвучал увереннее:

- В нашу задачу входит открыть дверь в мир для следующего поколения, а не тешить себя прошлым. Можно сказать, мы как родители, выпускающие своих птенцов-учеников в этот жестокий мир. Им строить эту страну, писать эту историю, открывать новое. Каждая их победа это и наша победа. Так что давайте просто насладимся этим моментом.

Над толпой преподавателей стояла мертвецкая тишина. Но практически все они кивали головой, одобряя его слова, даже самые молодые из них. Леди Кенштайн произнесла:

- Простите, я не подумала. С высоты вашего опыта мое предложение, наверное, было похоже на грубость.

- Ничего страшного, леди Кенштайн. Давайте лучше дадим студентам наконец-то проявить себя.

Они уселись и стали ждать, пока закончатся последние приготовления. Рей же мысленно возносил хвалу всем богам ректору своего института, выпускную речь которого он использовал в данный момент.

Первыми вышли два студента лет шестнадцати - семнадцати. На обоих парней наложили защитное заклинание, и они вошли в круг. Рей нагнулся к Юиль и шепнул:

- Слушай, а можно правила, только вкратце.

- Как я сказала ранее, для победы нужно сломать защиту противника. Круг разделен на две половинки не случайно. Если через определенное время они не закончат, защита падет сама и победителем станет тот, кто больше времени провел на чужой половине. Начинают дуэлянты с тех полукругов.

- А по заклинаниям, есть ограничения?

- Каждый дуэлянт должен составить список из десяти-пятнадцати заклинаний. Списки передаются судье, он и следит за правилами. Применять тех, что нет в списке нельзя. Круг заклинаний не важен, важно лишь одобрение заклинания у судьи.

- А кто судья?

- Как правило, один из старших учителей. Вон посмотрите, – она указала на женщину в белом одеянии, – это и есть судья.

Пара крепких студентов вытащили из-за лавок стойку, высотой в два метра. Женщина по лестнице влезла на кресло, закрепленное на стойке, и громко объявила:

- И так, дуэль номер пять, между Треном Партриксом и Джореком Аварсиным начинается. Дуэлянты готовы? – оба дуэлянта громким голосом подтвердили свою готовность, – Защита наложена? – пять преподавателей так же подтвердили свою готовность, – Итак, три, два, один!

Первый парень, которого зовут Трен, не стал ждать:

- [Земляной Шип], – из земли появился полуметровый шип и со скоростью стрелы, полетел во второго парня. Тот среагировал быстро:

- [Малый Щит], – шип ударился в щит и рассыпался пылью. Тут же из облака пыли вылетели три кристаллических осколка. Из-за звука разрушения шипа никто, не услышал произнесения заклинания [Магические Осколки]. Рей опознал его по кристаллам.

Трен не успел отпрыгнуть и получил удар в грудь. Он чуть зашипел, но концентрации не потерял:

- [Огненная стрела].

Джорек прыгнул вправо и перекатился, как заправский гимнаст. [Огненная Стрела] ударилась в защитную стену, и исчезла. В руках Джорека появилась изогнутая сабля. Оружие казалось прозрачным, будто бы из самого чистого льда. Рей был уверен, что парень не произносил заклинаний. Он наклонился к Юиль:

- Он создал саблю псионическим сотворением?

- Да, скорее всего.

- Он расходует на это слишком много маны. Ему нужно быстро заканчивать иначе парень проиграет.

- Да. Только не употребляйте здесь слово «мана».

- Почему?

- Слово «мана» употребляется простолюдинами. У заклинателей использование таких слов, является признаком грубости и невежества.

- Ясно. А какие еще слова употреблять нельзя?

- Колдун, например. Заклинатели говорят только слово «заклинатель» и ничего более. И еще они не колдуют, а «творят магию», понятно?

- Да, я все понял, – до Рея дошло, что это был простой снобизм, характерный для каждого отдельного рода деятельности. Такой своеобразный маркер, для определения «свой-чужой».

А тем временем Джорек рванул к Трену, и другой рукой метнул в него, такой же эфемерный кинжал. Трен уже был к этому готов и просто отклонился от броска в тело. Рей понял, что Джорек хотел отвлечь Трена, дабы сократить расстояние и тогда победа у него в кармане.

Но Трен тоже был не промах:

- [Каменная Стена], – между ними выросла стена, точно такая же, как создавала Юиль. Трен не стал ждать ответного хода оппонента и продолжил:

- [Воздушный Удар], – мини-торнадо из его рук метнулось вперед. Но оно не полетело в сторону от стены, куда по прогнозам Рея должен был двигаться Джорек. Торнадо ударил в стену, и она взорвалась, обдав подбегавшего к ней Джорека осколками. Один большой валун ударил ему в грудь и отправил его в кратковременный полет.

- [Ветряной разрез], – еще одна воздушная волна отправилась в сторону второго парня. Теперь, она представляла собой горизонтальный порыв воздуха и рассекла тучу пыли, оставшуюся от стены, ровно пополам. На пару секунд поле боя заволокло пылью.

Остальные стали аплодировать. Стало понятно, что план Джорека не сработал.

- И так, победителем стал… – судья не успела договорить, как из пыли вылетел Джорек и нанес, уже празднующему победу Трену, тяжелый удар в грудь. Теперь в его руках был двуручный молот. Трена отбросило к самому ограждению и от него раздался звук бьющегося стекла. Рей догадался, что это пала защита; Джорек победил.

Рей повернулся в эльфийке:

- Быстро получилось…

- Никто не дал бы ученикам избивать друг друга бесконечно.

- А защита Джорека не должна была пасть после последнего [Ветряного Разреза]?

- Должна. Видимо, как псионик, он усилил ее.

- А так можно?

- Усилять – можно, ослаблять нельзя. За этим строго следят. Усиляя, дуэлянт принимает всю ответственность на себя.

К обоим дуэлянтам подошли жрецы. Джорек ушел сам, а Трену понадобилась помощь.

Следующей парой были парень и девушка. Парень полагался на призыв животных. Он призвал волка, песчаного ящера – желто-бурую ящерицу размером с варана, и луридаона – скорпиона, размером чуть больше крупной кошки, свето-желтого окраса. Девушка отвечала ему друидской магией.

Парень отправлял в бой своих зверей, используя их способности: [Зов Стаи] волка, дальние ядовитые атаки луридаона и [Регенерацию] ящера. Девушка всячески этому противостояла. Она создавала ядовитые лозы, призывала лесных духов разных видов и всячески их усиляла. Девушке приходилось тяжело: призываемые парнем звери постоянно доминировал на поле и Рей высказал Юиль, что той проще сдаться. Эльфийка была иного мнения:

- Она использует много ядовитых заклинаний: они наносят урон не сразу, а постепенно. Парень может зажать ее хоть в начальной зоне. Пока бой продолжается, урон от яда подтачивает его защиту.

Рей не стал спорить: все-таки эльфийка прирожденный друид, в отличии от него. Бой затянулся где-то минут на семь: девушка держала оборону, парень безуспешно пытался ее взломать. К концу седьмой минуты от парня раздался звук разбитого стекла, и он с удивленным лицом повернулся к судье, что тут же признала его поражение. Сразу после этого он побелел и сблевал, видимо после падения защиты яд еще продолжал действовать. К нему подбежали жрецы и под руки увели куда-то в помещение. Спустя пару минут они пришли и подтвердили, что с ним все в порядке.

Третья пара так же состояла из парня и девушки. Они уже были чистыми элементалистами. Парень сделал ставку на магию воздуха, девушка – земли и воды. Парень явно был слабее нее и проигрывал, как говорят «за явным преимуществом». В целом они вели бой более пассивно, чем две предыдущие пары. Но даже у них Реймонд смог подсмотреть кое-что интересное.

Когда девушка атаковала парня [Земляным Шипом], он не отразил заклинание щитом, а использовал [Воздушную Ловушку]. Это заклинание поймало шип в воздухе и метнуло его обратно. Юиль объяснила, что [Воздушная Ловушка] позволяет остановить и направить обратно любой физический объект. Такие как стрелы, земляные шипы и разнообразное не зачарованное метательное оружие. Магические заклинания не отражаются. Но ловушка потребляла слишком много магической энергии, так что не была слишком популярна среди заклинателей.

Еще одним интересным для Рея наблюдение стало то, как девушка отражала заклинание [Разряд]. Она призывала [Водяную Плеть] – заклинание вызвало из земли двухметровую плеть похожую на тектакль. Она полностью состояла из воды и могла изгибаться под любым углом. Девушка использовала плеть, как щит, вращая перед собой. Все заклинания [Разряд], что использовал парень, попадали в плеть, и вода проводила заклинания в землю. Девушка использовала проводимость воды, тем самым лишая парня и без того небольшого арсенала приемов. Ему пришлось использовать только [Ветряной Разрез] и [Воздушный Удар]. Девушка защищалась [Каменной Стеной] и [Земляным Валом] – заклинанием, создающим небольшой холм высотой до двух метров. Оно был не очень удобным, так как сильно перекрывало обзор, и не было достаточно высоким. Зато тратило меньше магической энергии.

Парень проиграл за четыре минуты, четко осознавая, что слабее своего оппонента. Девушка так же не старалась его сильно напрягать, постепенно довершая начатое. В этом бою никто не пострадал.

После этого боя все стали потихоньку расходиться. Ученики и преподаватели уносили инвентарь, а леди Кенштайн сопроводила Реймонда и Юиль к выходу. Они попрощались, с большим взаимным уважением, и Юиль напомнила, что им нужно еще в банк зайти.

Начинало уже темнеть, и Рей подумал, что дела нужно закончить поскорее. Они вошли в банк и подошли к той же девушке, что и ранее. Она поприветствовала их все той же улыбкой. На вопрос все-ли готово, та ответила положительно.

Затем она попросила их пройти с ней. Они поднялись на второй этаж и вошли в большой украшенный кабинет, где сидел полный и низенький человек. Он представился как Марио Фиорованти и был главным банкиром Вудбурга. После надоевших стандартных приветствий, от которых Рея уже начало подташнивать, он смог повернуть разговор в нужное русло. Фиоровантти передал ему листок пергамента:

- Вот выписка из вашего счета, господин Д’Энуре.

В листке было много цифр, но его волновал лишь итог: около ста сорока двух тысяч золотых. Сумма казалась ему огромной, но насколько, он не знал.

- И-и-и, как это много? – Рей спросил про себя, но банкир радостно сообщил ему:

- К примеру, весь бюджет Вудбурга за прошлый год составил пятьсот тринадцать тысячу.

Реймонд немного ошалел: в его кармане, точнее кармане старика, лежал огромный кусок бюджета семитысячного торгового города.

- Могу ли снять часть суммы?

- К, сожалению, нет, – банкир сделал расстроенное лицо. – Вы не обращались к своему счету достаточно долгое время. Согласно правилам, если счет не активен более пяти лет, требуется подтвердить личность в том банке, где счет был создан.

- А, как его подтвердить?

- В каждом банке, – банкир потянулся к ящику стола, – для важных счетов используется вот такая вот штучка.

Он положил на стол странный амулет круглой формы. В его центре было два продолговатых овальных выреза. Дно вырезов было плоским.

- Что это?

- Так Вы не знаете? А как же Вы открывали такой счет?

- Имейте совесть, молодой человек, – Рей опять разыгрывал козырь, прозванный им «амнезия старика», – мне более трех сотен лет, мой разум уже не тот, что раньше.

- Прошу простить мою грубость, сейчас я Вам все объясню, – банкир встал и подошел к Реймонду, – в одно из этих окошечек, нужно капнуть каплю своей крови

- Крови?

- Да. Когда вы придете, для подтверждения счета, Вам придется капнуть на вторую. И тогда магический предмет укажет, являетесь ли Вы истинным обладателем этого ключа.

- А ключи хранятся в банке, где я открыл счет. Иначе говоря, в столице?

- Абсолютно верно, господин Д’Энуре.

- Могу ли я тогда взять в банке ссуду, а после того как прибуду в столицу отдать ее?

- Конечно! Только боюсь, сумма будет небольшой, всего сто сорок два золотых. Простите, но таковы правила. А когда Вы окажетесь в столице, скажите банкиру, что просто хотите погасить ссуду оттуда и банк ее спишет.

Рей задумался: в этом мире нет электронных денег, и если они списываются, то, как они физически попадают из столицы в Вудбург? Он задал этот вопрос банкиру, и он спокойно ответил:

- Никак.

- В смысле?

- Как говаривал Первый Император: деньга́м конвой не нужен, они сами проложат себе дорогу. Мы торгово-ремесленный город, тут деньги редко храняться под матрасом. Столица получает от нас налоги и часть из них идет на расчёт по банковским операциям. Это все вопросы, которые Вы хотели задать, господин Д’Энуре?

- Да, пожалуй…

Банкир позвонил в колокольчик стоящий у него на столе. Через полминуты вошла девушка. Банкир дал ей указания и отправил Реймонда и Юиль вместе с ней. Оформление бумаг не заняло много времени и вскоре они вышли из банка с мешочком золотых в руках.

- Вы бы спрятали золото в карманы, – предложила эльфийка, – город Вудбург спокоен даже ночью, но это не значит, что тут нет тех, кто откажется от полутора сотни золотых.

Девушка была права, и Рей рассовал золото по карманам. На поясе не было большого количества карманов, и Рей решил, что все-таки нужно его сменить. Идти с золотом было тяжеловато. Он привык к невесомости бумажных денег и кредиток, и чуть более двух килограммов золота, размещенных кое-как, отвлекали его постоянно.

После получения золота, Рей почувствовал себя чуть более свободным и независимым. Но его независимость разбилась о реальность, когда, пытаясь купить фруктов на вечер, он не смог расплатиться из-за отсутствия серебряных и медных монет. Оплачивать покупки пришлось эльфийке. С набитыми золотом карманами, Рей чувствовал себя паршивей некуда.

\*\*\*

Было около полудни, когда Лоэк Црум вернулся к себе в комнату. Он проверил, нет ли за ним хвоста. Не из-за опасений, а только в силу привычки. Подходило время связываться с сенатором Альпиным. Он достал маленькое, размером с ладонь, магическое зеркало. Оно было в складном футляре и было отдано ему сенатором, перед отъездом.

Спустя пару минут зеркальцо засветилось молочно-белым светом. Лоэк произнес контрольное слово, и изображение сменилось, с мутного лица самого Лоэка, на лицо сенатора. Лоэк быстро поздоровался и начал свой доклад.

По окончании доклада он замолчал; сенатор был в прострации:

- М-да… Старик Д’Энуре влез в такое дерьмо, что не отмоется даже повторным «выходом на пенсию».

- План мэра прост: использовать авторитет старика для придания этому вопросу огласки…

- … и тогда они испугаются действовать. Слишком наивно полагать, что мнение одного, пусть и столь авторитетного старика, может выбить у них почву из-под ног.

- Гвурий упоминал, что есть сенаторы, которые его поддержат…

- Блеф. Чистый блеф. Даже если бы весь Сенат поддержал его, против дворянства они бессильны.

- А что дворяне?

- Дворяне хотят власти, а не [Фельдмаршальский Жезл].

- Все так плохо?

Альпин замолчал. Спустя пару минут он сказал:

- Нужно собрать информацию в самом Императорском дворце, тогда будет видно. Пока постарайся не давать обещаний и не разочаровывать их – это мы еще успеем. Пусть пока шуршат, как змеи в траве.

- Гвурий?

- Ему тоже пока ни слова. А с его братом я поговорю. И еще, брось следить за группами наемников, пригляди за стариком. Если он не поехавший, то это сильный рычаг в переговорах.

Сенатор произнес контрольное слово, и изображение снова показывало лицо Лоэка. Тот решил, что сдерет с сенатора три шкуры: подтирать задницу трехсотлетнему старику ему еще не приходилось.

Спустя час, они сидели в кабинете мэра. В компании мэра и Лоэка так же находились посол Аек Реест и Артик Гвурий. Пока разговоры шли ни о чем. Единственным человеком, кто выделялся, был Гвурий: он сиял, как начищенный доспех. Мэру надоело смотреть на его довольное лицо, и он спросил:

- Артик, давай выкладывай, что там у тебя.

- Ты о чем?

- Твое довольное лицо светится так, что с самой столицы видно. Так что давай, излагай.

- Кажется, я придумал, как нам старика в столицу провести.

- Незаконно мы его в столицу не повезем.

- Все будет исключительно в рамках закона.

- Ну, давай, удиви, – мэр откинулся в кресле, показывая свое недоверие.

- Гильдия Охотников.

- А она-то тут причем? – изумился Аек.

- Согласно договору, между гильдией и Августом Четвертым Гильдия охотников нейтральна.

- И?

- И если старик приедет в столицу, не как частное лицо, а как член Гильдии…

- … то его не могут, не пропустить, – закончил мэр. – А если все-таки не пустят, то Гильдия может возмутиться, вплоть до забастовки…

- Вы серьезно так думаете? – посол все еще был в недоумении. – Старик авторитетен, но не настолько же.

- В том то и дело, что настолько. Девять из десяти охотников пришли в гильдию, наслушавшись рассказов о его похождениях. Если охотники перестанут выполнять свою работу хотя бы неделю, то всех легионов Империи не хватит устранить ущерб. Да и про гильдии других государств не забываем. Не везде они имеют вес, но к мнению охотников прислушиваются.

- Я со своими законниками все проверил, – Гвурий продолжил говорить, явно наслаждаясь самим собой, – если он возьмет рубиновый ранг, ему в обязательном порядке придется ехать в столицу, повышать ранг до алмазного.

- И тогда он и сможет дать показания. Но не будет ли слишком поздно? – посол волновался.

- С его-то талантами он управится за декаду, максимум полторы, – парировал мэр.

- А если они провернут все раньше?

- Кхе! – Гвурий усмехнулся, – война требует подготовки. А значит, им придется разбираться со столичными бюрократами. Такие, если из окна второго этажа выпадут, до земли будут лететь пол декады.

- Все равно, – мэр не разделял его оптимизма, – больше двух декад и еще одной на дорогу к столице, у нас нет.

Повисла напряженная тишина. Чтобы ее разрядить мэр, перевел взгляд на Црума:

- Что там сенатор?

- Ничего конкретного. Лишь мелкие уточняющие инструкции.

«Понятно. Раз явных приказов не дает, получается, сомневается. Артик видимо переоценил своего брата, как дипломата и интригана. Как же подставлять старика не хочется, но возможно, что именно его имя и соберет под свое крыло недовольных. Хотели сделать его лишь вишенкой на торте, а подадим, как главное блюдо…». Мэр чувствовал себя, как хитрец, из шутки про чаепитие со сладостями.

- И так, господа, пока другого плана у нас нет, будет исходить из того что есть. Но это не значит, что других искать не нужно.

- Что со стариком? Сколько времени ты ему дал?

- Три дня. Но чем раньше он начнет, тем лучше. Завтра я сам с ним встречусь.

- Не думаю, что стоит: он может решить, что он наша последняя надежда и отказаться.

- Хорошо, я тебя понял. Ладно, а теперь, – он хлопнул в ладоши, – кыш из моего кабинета, а то за два дня дел накопилось по самые уши.

Они улыбнулись и разошлись.

\*\*\*

Рей лежал в своей постели и рассматривал черную розу, которую он вертел в руках. Он делал это каждый вечер. Его мысли о розе перемежались с мыслями о сегодняшнем дне.

«Сегодняшний день был насыщенным, но архиепископ выбил меня из колеи. Семь лет… Семь лет вроде и очень много, но с другой стороны семь лет назад мне было двадцать один и это было кажется еще вчера. Хм…»

Он снова повертел розу, потом положил ее чуть поодаль от себя на подушку.

«Может ли магия мне помочь? У деда есть деньги, имущество и влияние. Вернее не у деда, а у меня. Будем считать это оплатой за всю ту хрень, что со мной твориться. Думаю, если я их потрачу на поиск решения, он не сильно обидится. Но для этого нужно в столицу попасть. Выходит, придется принимать предложение мэра…

А у меня есть выбор? Досидеть тут до маразма или рискнуть поездкой в столицу? Вечно меня терпеть не будут, да и деньги рано или поздно отдавать придется. А они есть только в столице. Твою мать! Видимо и в правду, выбора то у меня нет.

Ладно, решено, принимаю предложение мэра и делаю всё, чтобы попасть в столицу. Если станет жарко, ноги в руки и валю на хрен, куда-нибудь».

С тревожным сердцем Рей заснул.

\*\*\*

*- Эй, смотри куда прешь!*

*Арчибальда окликнул суровый пьяный мужской голос.*

*- Простите, – пролепетал юноша.*

*Он случайно задел сидящего за столом пьяного мужчину; судя по его одежде, он был наемником.*

*- Да, ты посмотри на него! – с ухмылкой произнес его собутыльник – Он же колдун!*

*На Арчибальде была одета его мантия учащегося Гильдии магии Вудбурга.*

*- Точно, точно! – третий схватил его за руку.*

*- Отпустите, я же извинился.*

*- Я же извинился, – язвительно передразнил его второй, и они заржали.*

*- Слушай, а наколдуй-ка мне еще эля за свой счет.*

*- Я Вам ничего не должен.*

*- Если бы ты был должен, то мы бы тебя давно уже до исподнего раздели.*

*- Эй! – подвыпившую компанию окликнул бармен таверны. – Успокойтесь и отпустите парнишку.*

*- Мы заплатили, а значит, имеем право на развлечения.*

*- А я, как владелец таверны, имею право вызвать стражу. Так что проваливайте и портите другим аппетит.*

*- А ты успеешь хоть крикнуть-то? – второй наемник достал пару кинжалов и злобно глянул на трактирщика. Первый, судя по всему их главарь, положил руку на меч и так же сурово посмотрел на бармена. Третий продолжал держать Арчибальда, и парень почувствовал, как по руке наемника течет магическая энергия. Судя по всему, тот был заклинателем. На секунду в таверне установилась тишина.*

*- Вам ведь ясно сказали: отпустите парнишку и проваливайте поскорее.*

*Приятный баритон голоса раздался из угла таверны. Из почти неосвещенного угла, вышел молодой парень лет двадцати пяти. Ростом он был выше среднего и крепок в плечах.*

*Пьяная компания посмотрела на него с вызовом:*

*- А ты что, защитник сирых и убогих что ли? Или может, проблем хочешь?*

*Первый и второй поднялись и достали свое оружие. Из темного угла за спиной парня появилось еще две тени. Одной был молодой парень невысокого роста, закутанный в темную одежду, с кинжалом и кастетом-текко из которого торчали три лезвия-когти длиной в две ладони каждое. Второй была девушка в серых одеждах с русой косой, свисающей с плеча. Третий наемник отбросил руку Арчибальда и прыснул:*

*- Свали отсюда, щенок!*

*Первый злорадно улыбнулся:*

*- Ха, девка! А я как раз хотел прогуляться в поисках женского тепла. Иди сюда красавица, и мы покажем тебе, что такое настоящий мужчина.*

*Они злорадно загоготали, но их противники стояли не двигаясь. Люди медленно, но верно покидали таверну. Даже бармен спрятался за дверью на кухню. Вскоре в ней остались лишь две противоборствующие компании и Арчибальд, прячущийся в углу.*

*Тройка наемников перестала гоготать и их главный зарычал:*

*- Этих в расход, а потом и девку научим манерам.*

*Он сорвался с места и столкнулся с лидером, но тот заблокировал его атаку. Парень с кастетом метнул эфемерный кинжал во второго наемника и сошелся с ним в дуэли. Девушка наложила пару усилений на своих товарищей. Наемник заклинатель сотворил одноручный меч псионикой и попытался напасть на нее.*

*Арчибальда мучила совесть, что все это произошло из-за него. Он не был уверен в своих способностях как бойца, но решил, что лучше все-таки попытаться им помочь. Он применил [Ледяной Луч] точно под ноги наемника-заклинателя. Тот, не ожидая такого подвоха, поскользнулся и упал навзничь. Его концентрация пропала и клинок испарился. Девушка кивнула Арчибальду и применила [Исповедь] – она оказалась жрецом-инквизитором. Наемник-заклинатель зашипел и завыл, но это было понятно: Арчибальд вспомнил, что это заклинание создавало чудовищное жжение по всему телу.*

*Наемник с кинжалами отвлекся на Арчибальда и метнул один в него. Он попытался отклониться, но сделал это слишком медленно, и острая боль пронзило тело: из плеча торчала рукоять небольшого метательного кинжала. То время, что парень на него потратил, позволило его оппоненту сблизиться и рубануть того своими «когтями» снизу-вверх. Клинок прорезал предплечье и задел щеку нападавшему. Тот перекатом ушел за спину своему лидеру. Лидер наемников отбросил оружие своего противника и отошел на пару шагов.*

*- Нам стоит уйти, – зашептал ему раненный напарник.*

*Он был прав: один из них был ранен, псионик находился в прострации, что для него означало полную бесполезность, а их лидер не был явно сильнее авангарда с противоположенной стороны.*

*- Сам знаю! – выплюнул наемник – А тебя сучонок я точно найду! Найду и убью!*

*Этот пассаж он адресовал Арчибальду. Раненый подхватил своего заклинателя, и они отступили через главный вход. Как только их не стало, раздались звуки свистка – это бежали стражники. Арчибальд подошел к лидеру группы и сказал:*

*- Идемте, я знаю, как отсюда можно сбежать.*

*Да, он знал. Иногда он сбегал переулками и темными дворами, когда его пытались настигнуть и побить. Будь у него возможность использовать магию, может он бы и смог постоять за себя, но в городе использование магии запрещалось. А учеников пойманных за этим могли и отчислить.*

*Авангард группы кивнул, и они побежали через запасный выход. Но у одного из проулков их все-таки заметили:*

*- Вот они! – крикнул один из стражников. – Они тут, тут!*

*Им пришлось петлять еще, но стражник не отставал. И тогда Арчибальд решился на магию.*

*- [Каменная Стена]!*

*В проулке между их погоней и ними выросла каменная стена. Они петляли еще некоторое время, и вышли у другого квартала города.*

*- Спасибо, парень! – молодой человек с когтями похлопал его по плечу. Арчибальд лишь кивнул: погоня вынула из него все силы и то, с то каким спокойным голосом он ему это сказал, вызвало у него приступ легкой зависти. Даже девушка почти не запыхалась от бега.*

*Он отдышался и произнес:*

*- Это вам спасибо, если бы не вы не знаю, чтобы случилось. Простите, что впутал вас в это.*

*- Да что ты такое говоришь!? Эти парни просто хотели драки. Если бы не ты, то они бы пристали бы к кому-нибудь еще.*

*Арчибальд подумал, что возможно он и прав, но ему от этого было не легче, и он тяжело вздохнул.*

*- Ты не ранен? – спросила девушка.*

*- Только плечо.*

*Она подошла и применила [Исцеление]. Их лидер все это время стоял и молчал. Потом он поднял голову на молодого парня и кивнул в сторону Д’Энуре. Арчибальд это заметил и перевел свой взгляд на молодого человека, тот улыбнулся и одобрительно кивнул своему лидеру в ответ. Девушка, на которую лидер посмотрел после, так же с улыбкой кивнула.*

*- Слушай парень, а не хочешь присоединиться к нам? – его спокойный баритон вогнал Арчибальда в легкий шок.*

*- К вам? – такого предложения он точно не ожидал.*

*- Да, к нам.*

*- Даже не знаю… это так неожиданно…*

*- А ты подумай, подумай, – голос молодого парня стал веселее. – Если тот парень действительно тебя найти хочет, то твоя форма подскажет ему, где тебя искать.*

*- Гильдия не бросает своих учеников…*

*- Только вот твое заклинание видела стража, – подхватил лидер, – а ты и сам знаешь, что может произойти. Тебе может не повезти, так как сейчас…*

*И он был прав. Даже если наемники не станут его преследовать, то вероятность его отчисления крайне велика. И что ему делать после этого? Вернуться назад в деревню? Так его родители погибли во время пожара почти год назад. Остаться здесь? А на что жить? Опять в книжном магазине за гроши фолианты таскать?*

*Он тяжело вздохнул и сказал:*

*- Я не уверен в своих способностях.*

*- Не бойся парнишка, мы тебя всему научим. Мы ведь и сами когда-то только начинали, –парень приобнял его за плечо, – кстати, как тебя зовут?*

*- Арчибальд, Арчибальд Д’Энуре.*

*- Д’Энуре? Хм… так ты не местный? Из южных полисов приехал?*

*- Не я, мой прадед.*

*- Отлично! Меня Крейчи зовут. Того хмурого парня, – он указал пальцем на лидера группы, – Август. Ну, а это Лира.*

*Девушка чуть улыбнулась. Август подошел к нему и протянул руку:*

*- Добро пожаловать в команду.*

Глава 6.

На следующее утро Реймонд сидел в кабинете мэра Проганика. Они выпили по чашке тизана, поговорили ни о чем и Рей, собравшись с духом, все-таки решился:

- Господин мэр. Я много думал, взвешивал и решил помочь Вам с сохранением мира в Приграничье.

Рею показалось, что мэр начал светится. Несмотря на это его улыбка стала не намного шире:

- Это хорошие новости, господин Д’Энуре. Надеюсь, что наши совместные усилия не дадут скатиться региону в пучину забытья.

- Только я не собираюсь участвовать в политических интригах властьимущих столицы. Я дам показания, расскажу, как все было, и то, что знаю, но не больше.

- Не вопрос. Я понимаю, что у Вас могла накопиться усталость от интриг и не хочется нырять в их пучину снова, – мэр отпил тизан и как бы невзначай сказал. – Ах да, мы так же нашли способ, как Вам попасть в столицу.

Настроение Реймонда резко улучшилось: если ему действительно могут помочь попасть в столицу, то эта сделка только что стала еще выгоднее.

- Надеюсь мне не придется пробираться туда в бочке с рыбой? Возраст, знаете ли, уже не тот… – Рей усмехнулся.

- И в мыслях не было. Все будет исключительно в рамках закона.

Мэр замолчал, подогревая интерес у Рея, и тот не вытерпел:

- И как же?

- Гильдия Охотников.

Рей вспомнил то, что мельком успел про нее прочитать. Гильдия, как организация, возникла во времена Первого Императора. Будучи прозорливым Август понимал, что отсутствие дорог и большое количество монстров делало Империю слишком раздробленной. Легионы исправляли ситуацию, но не могли ее переломить. Император осознал, что легионы, привыкшие к сражению с людьми, не готовы постоянно вторгаться в леса, глубокие пещеры и катакомбы: тактика сражения против людей не подходила, для сражений против монстров. А лучше всего себя показывали небольшие отряды специальных бойцов, обладающих определенными навыками и талантами.

Таких людей стали объединять в отдельную центурию каждого легиона, вся задача которой была в отлове и убийстве монстров. Эта центурия не была вовлечена в армейскую структуру, могла набирать бойцов, откуда угодно и подчинялась непосредственно местной власти. Как правило, такую центурию называли центурией охотников.

Постепенно, по мере накопления опыта и знаний, ситуация в Империи переменилась. Монстры не были побеждены полностью, но по Тракту, рядом с крупными городами и на равнинах, где располагалось большинство деревень, стало в разы спокойней. Но в глубоких лесах, подземных пещерах и руинах монстров все еще хватало.

Полную независимость гильдия получила при Августе Четвёртом, разгребавшем «наследие» своего отца. Он попытался встроить Лигу Охотников – объединение всех Центурий охотников земель Империи – в армейскую структуру, для того, чтобы пополнить свои легионы опытными бойцами. Охотники же не желали направлять свои способности против тех, кого еще вчера они так ревностно защищали, и Лига заявила о самороспуске.

За пол сезона ситуация в Империи резко поменялась. Монстры стали нападать на людей меньше чем в десятке лиг от столицы. Императору пришлось отказаться от идеи подчинения Лиги и, в качестве извинений, даровал ей право на практически полную независимость, оставив за ней только обязанность платить налоги. Лига окончательно отбросила армейскую структуру. Заказы на расплодившихся монстров сыпались один за другим, и Лига быстро восстановила свою численность и влияние.

Рей задумался: с одной стороны, ожидать, что его с почестями внесут в парадные врата столицы, было действительно наивно. С другой, ради имущества старика, оказавшегося достаточно весомым, можно было и поработать.

- А чем, Гильдия мне поможет?

- Лига нейтральна, а значит, если Гильдия Охотников Вудбурга направит Вас в столицу, как своего члена, у них нет права Вас не пустить.

- И других вариантов нет?

- К сожалению, нет. Отменить решение предыдущего Императора, может только сам Император. Август Седьмой еще слишком юн и принять такое решение сам не сможет. Чтобы его принять, нужно единогласное решение совета из десяти человек: Правящей Матери, трех первых легатов, трех представителей Сената и трех представителей дворян. Собрать и убедить всех, в столь короткий срок, будет не выполнимой задачей. Не стоит беспокоиться, я уже обговорил все с законниками, они подтвердили, что с правовой точки зрения все верно.

- Вы, поможете мне с гильдией?

Мэр отрицательно покивал головой:

- Если мы вмешаемся, об этом могут узнать. Само по себе давление представителя власти на гильдию в Вудбурге, поставит под сомнение ее компетентность. Тогда Лига может отказать ей в лицензии и наш план рухнет.

- Все так серьезно?

- Серьезней не бывает. Лиге проще расформировать одно отделение, чем терпеть давление, которое возникнет на нее на всех фронтах потом. На Лигу многие косятся годами, и такой шанс подмять ее под себя точно упускать не будут.

- Неужели, она так ценна?

- Она ценна, как ничто во всей Империи. Именно члены Лиги первыми сталкиваются с забытыми магическими техниками, заклинаниями и предметами. Именно хранилища Лиги содержат артефакты невероятной силы.

- А Гильдия магии?

- Они больше теоретики. Конечно, им тоже не нравятся, что в их дела вмешиваются. Но они слишком сильно зависят от денег выделяемых им меценатами-богачами и государством. Торговля свитками и магическими предметами не может полностью покрыть их расходы на исследования и обучения талантливых магов.

- Неужели, никто не пытался навязать конкуренцию Гильдии охотников?

- Почему же не пытались, пытались. Но, находясь под властью своих покровителей, рано или поздно членам таких организаций приходилось выполнять работу за гранью закона и моральных норм. Это вызывало отток сильных бойцов – никто не хочет разгребать чужое дерьмо, да и еще и оставаться при этом виноватым. Оставшиеся требовали за такую работу слишком много, а их уровень, не соответствовал нужному. Поэтому такие организации иссыхали быстрее, чем роса в жаркий день. Хотя в северных рыцарских землях, например, нет лиг охотников вообще – их заменяют рыцарские ордена.

- Вот как, понятно. А собственно в чем Ваш план состоит? Хочу узнать, дабы не помешать его реализации, – Рей пробовал вытянуть из мэра хоть толику информации. Если он будет действовать не по их плану, то вполне может и сам оказаться крайним.

- От Вас требуется не так уж и много. Вы становитесь членом Гильдии охотников, затем добиваетесь рубинового ранга, после чего гильдия в Вудбурге отправляет Вас в столицу для получения алмазного. А там, Вас встретят нужные нам сенаторы и дворяне. А они уже заставят общественность Вас выслушать; вот весь план, если коротко.

Рей припоминал, что в гильдии принята ранговая система. Она пришла на смену армейским званиям и должна была более точно распределить охотников по уровням. Всего рангов было семь: фарфоровый, жемчужный, обсидиановый, цитриновый, изумрудный, сапфировый, рубиновый и алмазный. Высший, алмазный уровень, могло выдать только главное отделение Лиги в столице. Система была простой и понятной. Алмазный же уровень был отдан на откуп столице, чтобы местные не плодили «дутых героев». Было несколько инцидентов, когда охотник алмазного уровня, приходя в столицу, оказывался даже слабее столичных рубиновых охотников.

Уровень охотника так же был равносилен уровню допуска. Если сильный монстр не будет убит, он может причинить слишком много проблем в будущем. Поэтому его ликвидацию доверяли лишь лучшим охотникам. Высший алмазный уровень был не только признанием заслуг, но и наделял охотника большой ответственностью.

Мэр остановился и принялся, потягивать тизан из чашки, ожидая решения Реймонда. Хоть старик и дал согласие, но дополнительные хлопоты, которыми он его нагрузил, могли и отпугнуть. Рей же обдумывал его предложение.

«Надеюсь, у меня хватит силенок взять рубиновый уровень. Если я не смогу его взять, то ситуация может повернуться по-разному. Они могут разочароваться во мне, и тогда путь в столицу мне закрыт. А может, я и сам пойду в атаку. Например, скажу, что не стоило рассчитывать на трехсотлетнего старика. Тут вопрос лишь во времени: как долго они будут терпеть»

- А, сколько у меня на это времени?

- Не думаю, что у нас, – мэр явственно делал на слове «нас» ударение, – больше двух декад, самое большое трех.

«О, супер! Если не успею, скажу, что это их вина – мне нужно было больше времени. Только вот полагаться на отговорки не стоит. В столицу нужно попасть кровь из носу».

- Ладно, гильдия, так гильдия, – Рей заметил, как мэр засиял еще сильнее. – Тогда, пожалуй, я пойду: мне предстоит много работы.

- Да конечно, не буду Вас задерживать. Надеюсь, Вы будете держать меня в курсе ваших успехов.

Когда старик Д’Энуре покинул его кабинет, мэр готов был танцевать и прыгать до потолка: начало исполнения плана шло превосходно. Единственной проблемой оставались властьимущие в столице: если они не поддержат их стремления, то все усилия окажутся напрасными.

\*\*\*

Рей вернулся на постоялый двор. Варвара нигде не было, но в этот раз он предупредил Юиль, что уйдет поискать себе место для тренировок. Девушка же в который раз сидела за книгами. Рей не помнил, чтобы у нее было другое хобби. Разговор предстоял тяжелый. В Тог’реке, он не сомневался – этот парень не упустит такой хорошей возможности проявить себя в бою. А вот Юиль… Он присел за стол так, что оказался напротив девушки, читающей книгу в кресле.

- Юиль, я хочу поговорить.

Эльфийка отложила книгу и внимательным взглядом смотрела на него.

- Я принял предложение мэра.

- Вы думаете, что это правильное решение?

- Нет. Но бездействие может быть еще хуже. Я понимаю, что все хотят использовать меня в своих целях. Вот только возможно, что у меня нет выбора.

- Вы можете вернуться в деревню и…

- …и дождаться пока война придет и туда? Мы не знаем, как далеко это зайдет. Вполне может начаться травля всех эльфов, даже тех, кто является гражданами Империи…

Девушка молчала.

- Ты все сама слышала. Я не знаю, какие боги мне благоволят и почему они вернули мне разум. Но возможно именно ради этого оно и было сделано. Семь лет… я прожил так много, но…

- … но не хотите потратить их зря? – эльфийка закончила фразу за него.

Его молчание говорило красноречивее слов. Он вдохнул и рассказал ей о плане мэра.

- План мэра не плох, – девушка держала себя за подбородок, – возможно единственный возможный здесь и сейчас. Только не слишком ли мало времени нам дано?

- Поэтому мне нужно твоя помощь. Без тебя я не справлюсь.

Девушка смотрела в его глаза. Так они провели пару минут. Затем она встала и сказала:

- Дайте мне пару часов, и я буду готова

- Выходит, ты согласна?

- Да. Откровенно говоря, я и сама хотела отправиться в путешествие, когда Вы… ну когда…

- Я понял.

- Но мне нужно подготовиться. Для работы охотником мне не хватает зелий и свитков.

Рей хлопнул себя по лбу, и Юиль удивленно посмотрела на него. Он рассказал ей, что заказал свиток магии и забыл его забрать. Поэтому они решили, что пока Тог’река нет, они сходят каждый по своим делам, а потом отправятся в Гильдию охотников. Когда они уже собирались выходить, пришел угрюмый здоровяк. В городе не было открытых площадок для тренировок, так что единственным выходом было ходить в лес за город.

Реймонд попытался объяснить тому, что они хотят стать охотниками. Но варвар не стал его дослушивать, а лишь заявил, что с радостью отправиться с ними:

- Наконец-то! Отправимся в бой! Крушить спины и ломать кости! А я уж начал скучать по всему этому!

- Нам не всегда нужно будет убивать, – вырвала его из своих мечтаний девушка, – иногда работа охотника может оказаться простым наблюдением или сопровождением.

- Угу, но ведь и подтирать купцам задницы вечно тоже не надо, я прав?

Девушка ответила ему лишь вздохом. Посовещавшись, они решили сразу пойти в гильдию, а уж потом и по своим делам разойтись.

\*\*\*

Гильдия охотников располагалась чуть дальше от центра города, как бы подчеркивая свою независимость. Само здание было трех этажным и, за исключением вывески, визуально ничего не отличало его от торговых контор, разбросанных по всему городу. Но главным отличием были люди, входящие и выходящие в здание гильдии. Они были разодеты во все возможные виды одежды и брони, всех возможных оттенков. Теперь Рей догадался, кто были те странно одетые вооруженные люди, что он видел на главной улице.

Был уже почти полдень, когда они вошли, так что народу было не много. В это время б***о***льшая часть работников выполняла заказы, разобрав свежие утренние предложения. В одном углу стояли несколько воинов в разных доспехах и с разным оружием. У одного был полуторный меч, у второго большая секира. Пара магов рассуждала о чем то, тыкая пальцами в книгу. Все они выглядели очень занятыми, и мало кто обращал внимания на группу Рея. Единственным, кто удостоился хоть какой-то заинтересованности был Тог’рек. Варвар был крупнее многих из них, а его шрамы говорили о его большом боевом опыте.

Под пристальным взглядом воинов они подошли к стойке, за которой стоял молодой парень. Он улыбнулся и поприветствовал их:

- Добро пожаловать в Гильдию охотников! Меня зовут Марти Чилт. Чем могу помочь?

- Знаете, мы бы хотели вступить в вашу гильдию.

Марти бегло пробежал глазами по Тог’реку и Юиль и пристально посмотрел на Реймонда. Перед этим девушка предупредила его, что если к кому и будут вопросы, то именно к нему. Она и варвар были типичными охотниками и никого не удивляли. А вот старик выделялся. Обычно охотниками становились по молодости и редко засиживались в них даже до зрелости. Чаще всего к тридцати – сорока годам охотник выходил «на пенсию». А совсем дряхлых стариков среди них не было вовсе.

- Простите уважаемый, а Вам точно подойдет эта профессия? – парень еще сомневался.

- Не волнуйтесь. Я вполне еще способен принести пользу.

- Хорошо, тогда сначала Вам нужно заполнить анкеты, – он выдал по листку. Варвар замялся, и девушка заполнила анкету за него. Он, конечно, умел читать и писать, Рей точно это видел, но делал это на дошкольном уровне. В анкете были простые вопросы: имя, способности или круг заклинаний, где и когда родился и тому подобное.

Собрав листки, Марти попросил оплатить взнос. На всех троих вышло чуть меньше половины золотого. Последним пунктом были правила гильдии. Рей находил их похожими на корпоративные правила внутри компаний: начальству не грубить, отдыхать поменьше, работать подольше.

- … и теперь последнее, – парень заканчивал говорить заученную речь, – ваши жетоны будут готовы завтра. Если вам негде остановиться, можем предложить общую комнату в лагере гильдии.

- Нет спасибо, у нас есть, где остановиться.

- Могу ли я узнать, где? Вдруг, вы нам понадобитесь.

- Постоялый двор «Приют Странника», в эльфийском квартале.

- Ясно, спасибо. К слову, сегодня вы еще можете успеть посетить лагерь гильдии и там пройти экзамен.

- Экзамен? – переспросил Рей.

- Да. Я вижу, в анкете вы указали третий и четвертый уровень заклинаний. Это тянет на цитрин, может даже на изумруд, но без экзамена вам не дадут их получить. Если инструкторы подтвердят, что вы способны выполнять такие задания, то вам не придется исполнять обязанности носильщика, как начинают все фарфоровые охотники.

Сократить путь почти в половину, это хорошая идея и Рей спросил своих компаньонов:

- Ну, что думаете?

- Я понимаю, что время для нас очень важно, поэтому попробовать стоит, – сказала девушка.

Рей поглядел на варвара, тот лишь не определенно пожал плечами:

- Не знаю, но думаю, что лучше искать врагов посильнее.

Рей повернулся к парню и сказал:

- Мы попытаемся сегодня туда попасть. А где это?

- Это за городом, но не волнуйтесь. Как покинете город, через северные ворота, идите прямиком по Тракту, никуда не сворачивая, и через три четверти лиги будет стоять старый имперский гарнизон. Вот там и располагается лагерь. Секундочку, я выпишу Вам пропуск.

- В старом гарнизоне? А, почему он заброшен?

- Вся стража квартируется в городе, а содержать его накладно, поэтому его и забросили. Гильдия его выкупила и сделала своей тренировочной базой. И от города близко, и городских жителей не пугаем.

Рей вспомнил, что в Гильдии магии ему говорили, что пользоваться заклинаниями и оружием в городе запрещено. При таком раскладе, иметь базу за городом было выгодно.

Когда группа вышла, Марти собрал анкеты и отправился в соседнюю комнату, чтобы передать их для дальнейшего оформления. Спустя некоторое время из той комнаты вышла девушка. Это была старший администратор Лика Рпен. Она выглядела возбужденной и Марти это не понравилось. Девушка быстрым шагом подошла к нему и положила пергаменты перед ним:

- Ты хоть читаешь, что они пишут!

- А, что не так?

- Что не так?! – она тыкнула пальцем в листок. – Тут написано, что он Арчибальд Д’Энуре и ему триста семнадцать лет.

- Извините, я не доглядел, да и старик выглядел действительно древним.

- Меня не интересует его возраст. Имя, ты что, не видишь, чье имя он написал?

- Имя?

- Да, имя. Имя Арчибальда Д’Энуре, легендарного Архимага. Да он один подвигов совершил больше, чем вся наша гильдия за свою историю! Или ты хочешь сказать, что живая легенда пришла сюда устраиваться рядовым охотником?!

- Ну, я же не знал… да и вел он себя уверенно… – лепетал парнишка.

Девушка в ярости ушла к себе и пришла через мгновение с толстенной книгой. Она разложила книгу и указала пальцем в портрет, на одной из первых страниц книги:

- Хочешь сказать, это был он?!

Парень внимательно вгляделся в портрет:

- Да, это, точно он.

Он взглянул на Лику и увидел, как она белеет. Она резко схватила пергаменты, взяла книгу и въехала ей парню по голове:

- ПРИДУРОК!!! – крикнула девушка и взлетела по лестнице на второй этаж. Марти сидел, не понимая, где же ошибся. Он оглядел зал: все взгляды были прикованы к нему. Правда, никто не слышал их разговора, за исключением последней фразы. Его уши покраснели от стыда, и он начал перепроверять бланки заказов, лишь бы как-нибудь отвлечься.

Девушка взбежала на третий этаж и подошла к угловой комнате. Она попыталась отдышаться, но из-за двери раздался серьезный женский голос:

- Тебя уже со второго этажа было слышно, так что заходи быстрее.

Девушка вошла и поклонилась:

- Госпожа Раен. Тут у нас не понятная ситуация…

Во главе стола сидела женщина с телосложением вепредя. Это была Тарисса Раен – бывшая охотница рубинового ранга, а ныне глава Гильдии охотников. Ей было на вид около сорока. Ее широкие плечи выдавали в ней воина авангарда, а не заклинателя. Ростом она была около метра девяносто и в мышечной массе не уступила бы многим атлетам мужчинам. За ее любовь к силовым тренировкам и тяжелой броне ее прозвали Стальной Леди. А за ее прямолинейный и грубоватый характер Стальной Сукой. Конечно, так ее называли исключительно за ее спиной. Последний, кто осмелился сказать ей это в лицо, декаду не вылезал из храмового госпиталя.

- Говори уже, – ее голос был низким и больше подошел бы мужчине.

- Меньше получаса назад у нас зарегистрировалась новая группа охотников…

- Это хорошо, – Тарисса не отвлеклась от пергамента, который она читала, – а проблема-то где?

- Один из них, представился как Арчибальд Д’Энуре, трехсот семнадцати лет отроду.

Тарисса отложила пергамент и уставилась на девушку. Та восприняла это как сигнал продолжать:

- Администратор опознал его по этому портрету, – она разложила книгу перед Раен.

- Это точный портрет?

- Да, эту книгу мы приобрели в библиотеке при Гильдии магии. Так что, думаю портрету можно верить.

Тишина наполнила комнату. Девушка стояла белая, как мел; Тарисса же просто не знала что сказать.

- Администратора сюда. А сама в архив, должны же были сохраниться документы того периода. Мне нужно все по нему.

- Да, – девушка кивнула и удалилась.

Тарисса сидела оглушенной. Или кто-то оказался настолько туп, чтобы прикрываться именем великого человека, или… Если же это в правду был он, то что делать дальше, она не знала, возможно, впервые в жизни.

Шаги администратора она «услышала» метров за пять до ее кабинета. Это был один из врожденных ее талантов – [Боевая Интуиция]. Этот талант не раз спасал жизнь ей и ее команде. Когда он подошел к двери, она рявкнула:

- Входи!

Парень вошел и выглядел так, что стоит ей рыкнуть на него, и он умрет прямо тут.

Он сбивчиво, но быстро пересказал ей все, о чем они говорили.

- Сейчас в зале есть кто-нибудь из воровских профессий?

- Нет, леди Раен.

- Новички?

- Пять человек работают на заднем дворе, леди Раен.

- Троих посмышлёней сюда, мигом. Сам – свободен.

- Слушаюсь, леди Раен.

Парень убежал еще быстрее, чем Лика. Гильдия часто использовала охотников низких уровней, как подсобную рабочую силу. С одной стороны им не нужны были работники, с другой, люди, искавшие быстрый путь к славе, пару раз почистив за лошадьми навоз, сразу покидали гильдию, не подвергая других ее членов опасности.

Нужно отправить новичков с поручениями. Нужно узнать действительно ли это он или нет. Если это был Д’Энуре, то в городе должны были слышать про него. Она порвала пергамент на три части и быстро, кодированными фразами написала три записки. Эти фразы были пространственными, и не несли ни какой важной информации, но получатели точно знали, что она в них написала.

Когда она закончила, то почувствовала приближение всех троих. После того, как они вошли, она быстро сообщила, кому передать записки и чуть ли не пинком, выгнала их из кабинета. Ей не нравилось, что девушка так долго копается в архиве и решила дать ей еще время, ведь это дела давно минувших дней.

Раен поднялась и подошла к своей броне, стоявшей на стойке в углу ее кабинета. Она не одевала ее уже больше года, но доспех стоял тут, так как его чистка успокаивала ее. Каждая вмятина и зазубрина были воспоминаниями. Доспех был выполнен из вулканита и отдавал глубоким красно-оранжевым цветом. Стоил он столько, что продай она его, и смогла бы купить себе целую таверну в этом городе, притом не самую последнюю.

Дополнял доспех молот из метеоритного железа. Он был металлически серого цвета с множеством вкраплений и полосок по всей его поверхности. На одном из его концов был заостренный, чуть загнутый, клевец. Толщиной обух молота был с хорошее бревно, а рукоять выполнена из железного дерева. Все свое снаряжение она собирала десять долгих лет, по всем купцам, торговцам и кузнецам, как Приграничья, так и окрестных земель.

Как и любой охотник она слышала о похождениях Д’Энуре. Она слышала их еще с детства. И то, что он был ее земляк, лишь поднимало его авторитет. Он не был ее кумиром, но она заочно безмерно уважала его. И если это был самозванец, то его участь будет похуже того наглеца, назвавшего ее сукой.

\*\*\*

После того как они вышли из здания гильдии, то пошли назад к своей таверне. По пути зашли к Ауззику и Рей выкупил свой свиток. В качестве извинений Ауззик взял с Реймонда обещание, что в следующий раз, он воспользуется его услугами снова.

Вернувшись, они пообедали, отдохнули около часа и решили отправиться к лагерю на повозке. Пусть это было и не далеко, но на экзамене могут, понадобятся все силы. По городу повозку вела Юиль, после нее за упряжь взялся Тог’рек. На дорогу от постоялого двора до лагеря они потратили не больше часа.

Лагерь был очень похож на разрушенные форты, что они видели по дороге в Вудбург. Отличался гарнизон лишь размером: если форт был по сути одной башней с оградой, то лагерь был крупнее. Лагерь представлял собой квадратную коробку со стенами высотой по пять метров и длиной метров по сто-сто пятьдесят. По кругу всего лагеря был выкопан уже заросший ров глубиной в два метра. По углам этого квадрата возвышались башни высотой еще на пять метров выше стен.

У входа их встретили двое молодых людей: девушка и парень. Девушка была воином: латный доспех, крепкое телосложение и не характерная для девушки прическа: торчащие во все стороны короткие волосы, напоминающие гнездо. Рей про себя назвал такую прическу «взрыв на фабрике спагетти». Парень же был одет в мантию белого цвета, с гербом прекрасной девушки на груди. Был ли он заклинателем, Рей так и не понял. Девушка была подпоясана мечом, парень небольшой булавой.

Они проверили пергамент, выданный им в гильдии, и рассказали, зачем пришли. Девушка объяснила им куда проехать. Путь их лежал к центру лагеря, где находилась ставка. Честно говоря, гильдии ставка не требовалась, но придумывать новое название для этого здания они не стали.

По левую руку от них находились бывшие казармы. Сегодня это были общие комнаты для охотников низких уровней. Охотники более высокого, зарабатывали достаточно, чтобы оплачивать жилье в городе. За казармами стояло большое здание, больше похожее на ангар. Что это за здание было не понятно.

По правую руку была деревянная стена три метра в высоту. Проехав еще дальше, они увидели вход с торца этой стены. За стеной располагалась полоса препятствий. Полоса была совсем как в фильмах про армию, что он видел: разноуровневые перекладины, канаты, бревна на разной высоте лестницы и барьеры. Увиденное его заволновало: несмотря на то, что «тот Рей» не был физически силен, пару раз подтянуться вполне был способен. А вот способно ли на это тело старика, он сомневался.

Прямо по центру лагеря стояло квадратное здание. Оно выглядело самым основательным, и Рей решил, что должно быть и есть ставка. Рей со спутниками подъехали к входу, но сидящий у входа парень попросил вход не загораживать и указал на боковину здания. Они оставили повозку сбоку и вошли. Здание было двух этажным и их проводили в кабинет на первом этаже. Через две минуты к ним вошел молодой эльф. Он был в легком кожаном доспехе, с двумя короткими мечами на поясе. Парень представился помощником коменданта лагеря Эоном Наалеком. Он выслушал их и сказал, что на весь тест понадобиться не более пары часов.

- Если вы сильно торопитесь, то можем сделать по-другому. Ваш парень пойдет со мной, к инструктору по фехтованию, и он его оценит. А вы пока пойдете с моим помощником, и она протестирует вас, как заклинателей. Как вам такой вариант?

Это действительно было быстрее и проще, и Рей согласился. Эон ушел и вернулся с девушкой: она была очень сильно похожа на травницу в деревне: спутанные волосы, полу рваная одежда и сильный запах трав. Отличалась она лишь цветом волос и возрастом. Она была моложе Христи, а ее волосы были ярко-пшеничного цвета. Девушку звали Кайла.

Эон ушел с Тог’реком; Юиль и Реймонд отправились с Кайлой. Она привела их в кабинет, расположенный в другом конце коридора. Кайла усадила их за низкий стол напротив себя, и подошла к стоящему в углу шкафу. Далее она достала оттуда стеклянный шар, который напоминал Рею шар разодетых гадалок и предсказателей ярмарок. Внутри шара клубился серый туман.

Кайла объяснила им, что этот шар магический предмет – [Уловитель Маны]. Он позволяет увидеть магическую силу и круг заклинаний, на которые способен заклинатель. Первой была эльфийка. Она положила руку на шар и Кайла попросила ее наполнить шар своей маной. Когда Юиль начала наполнять шар, то туман в нем стал менять цвета. Туман переливался всеми цветами радуги, но основным цветом был зеленый.

- О, как здорово! Преобладает зеленый цвет. Выходит вы друид, так же как я! Да и остальные цвета достаточно сильны. Вы, несомненно, обладаете талантом. Думаю, третий круг для Вас не проблема, я права? – она всмотрелась в шар внимательней.

- Да, так и есть. Это все?

- Пока да. Теперь Ваш черед, уважаемый.

Рей положил руку на шар и направил в него ману. Благодаря урокам Юиль, он знал, что некоторые предметы требуют активации постоянным потоком маны, так что направлять магическую энергию он научился.

Шар ответил тут же. Если у девушки туман клубился, то у него, резко превратился в миниатюрное торнадо. Торнадо четко делился на несколько цветов: алый, серый, синий, желтый и фиолетовый. Ни каких белых, или тем более зеленых, оттенков, как у Юиль не было видно. Кайла отстранилась от шара, будто тот прокаженный. Ее глаза были размером с блюдце.

- С-с-сек-к-кундочку… я с-с-сейчас вернусь, – ее голос дрожал и заикался. Девушка вылетела из кабинета пулей. Спустя пару минут они услышали звук двух пар шагов и не разборчивые причитания девушки.

Далее в комнату вошли Кайла и еще одна женщина. На вид ей было чуть за тридцать, а она была одета в идеально выглаженную мантию темного цвета с вензелем, точно такую же, как и у заклинателей Гильдии магии. Она представилась Лариссой Палеогон – представителем Гильдии магии, и вежливо попросила повторить процедуру. Рей снова положил руку, направил ману, и торнадо возникло снова. Кайла, стоявшая за спиной Палеогон, указала пальцем в сферу:

- Вот, видите! Я не сошла с ума!

Лицо Палеогон не изменилось, но веко стало подергиваться. Она переводила взгляд со сферы на Реймонда и обратно. Когда Рей убрал руку, она положила свою: ее туман был похож на туман эльфийки, за исключением цветов – у нее преобладал красный.

- Все работает… Уважаемый, простите за столь грубый вопрос, но кто вы?

- Меня зовут Арчибальд Д’Энуре.

Вздох раздался из-за спины женщины. Кайла держала Лариссу за плечи и выглядывала из-за ее спины с огромными глазами, совсем как напугавшийся ребенок.

- Я вчера посещал Гильдию магии и полюбопытствовал три экзаменационные дуэли. Разве, Вы об этом не слышали?

- Прос… Кхм… простите, Господин Д’Энуре, – горло Палеогон пересохло, – но мы дежурим в лагере по декаде. Мне еще осталось три дня, и я не была в курсе. Простите еще раз.

- Не стоит. Может, тогда продолжим?

- Да, конечно, конечно!

- И еще, можно попросить Вас не распространяться о моем присутствии. Не хочу подрывать дисциплину в лагере.

- Да, господин Д’Энуре. Конечно, как пожелаете, – Палеогон повернулась к Кайле. Девушка сообразила быстрее, чем Ларисса успела что-нибудь сказать:

- Я-я-я буду молчать! Честное слово!

- Ну, тогда, вперед? – Рей поднялся, и Юиль поднялась вместе с ним. Палеогон же так и продолжила стоять по стойке смирно, пока Рей не указал на дверь:

- Нам в следующий кабинет?

Этот жест вывел женщину из состояния грогги:

- Ах, да прошу за мной. Кайла прибери тут все.

Девушка закивала так, будто пыталась сбросить голову со своих плеч, а они направились вслед за Лариссой. Кайла простояла так еще минут десять и лишь, потом поняла, что никого нет. Она взяла бланк со стола и спросила в пустоту:

- Ну, и что мне тут написать?!

Ей естественно никто не ответил. Она заполнила его, как могла, убрала шар и направилась в кабинет коменданта лагеря. В своем кабинете тот не хранил особо важную информацию, поэтому он не был закрыт. Кайла положила пергамент ему на стол и вышла. Ей, как друиду, не нравился алкоголь, но сейчас она твердо решила пойти в город и выпить.

Реймонда проводили на улицу. Ларисса повела их за ставку, в противоположенную от входа сторону. За ставкой располагались две огороженные площадки. В одной сражались два воина. Один с большой секирой, второй с двумя мечами. На них была одета потрепанная броня. Парень с секирой вырубил менее габаритного соперника и его место занял другой, на котором была такая же побитая броня.

На второй площадке было человек десять. Каждый из них тренировался с тяжелой палкой. Кто-то наносил вертикальный удар, кто-то диагональный, а кто-то блокировал не существующий удар. Перед шеренгой тренирующихся, ходил среднего роста мужчина с бородой-лопатой. Он был толстоват, но не от чрезмерного употребления пищи, а в силу возраста. Даже беглый взгляд говорил о том, что он умеет держать оружие. Мужчина постоянно «напихивал» своим ученикам и больше всего напоминал сержанта Хартмана. Одна девушка, обливаясь потом, начала замедляться, и он тут подскочил к ней:

- Чего встала?! Или думаешь вепредь не убьет тебя только потому, что у тебя сиськи выросли?!

- Никак нет! – девушка ускорила свои удары, продолжая обливаться потом.

Девушка была крепкой на вид, уж точно крепче Рея и Юиль. «Сержант Хартман» бросил на них осуждающий взгляд и снова вернулся к своим ученикам. Дальше, Ларисса провела их мимо еще арены. Рядом с ареной стоял Тог’рек. Когда они поравнялись, он спросил:

- А вы что, все уже?

- Еще нет, а ты?

- Тоже нет. Жду пока инструктор примет экзамен по повышению ранга. Еще два человека и мой черед.

- Ладно, мы тогда пошли.

- Если что, встречаемся у ставки, – добавила Юиль.

- Угу, – кивнул ей варвар и продолжил смотреть внутрь, где сражались два человека.

Когда они отошли чуть подальше Палеогон спросила:

- Это Ваш товарищ?

- Мой ученик.

- Ученик?! – в ее голосе чувствовалось сильное удивление. Видимо она не ожидала, что воин-варвар станет учиться у заклинателя.

За ареной находилось каменное строение без крыши. Как пояснила Ларисса, раньше в этой части гарнизона располагалась тюрьма. Так как стены там были крепче других, то они использовали это помещение для тренировки заклинателей.

- Простите, что я Вас об этом прошу, но по правилам я должна убедиться в уровне заклинаний, которые Вы способны использовать.

- Хорошо, правила есть правила.

- Только убедительная просьба, не разрушьте здесь ни чего.

Рей думал, что женщина пошутила, но ее взгляд был совершенно серьезен. Видимо она была уверена, что если он разозлиться, то сможет и всю крепость сломать.

- Договорились. И что нам делать дальше?

- По правилам, Вы должны применять по три заклинания каждого уровня, чтобы я могла убедиться в том, что вы им владеете. Но тут я думаю можно отойти от правил и начать сразу с третьего круга. Ваша напарница владеет такой магией?

- Да, – ответила за него девушка. И первой подошла к импровизированному рубежу. На том конце стены, в двадцати метрах были нарисованы мишени. Правда, они почти стерлись от постоянных магических ударов.

Она вытянула руку и произнесла:

- [Огненный Шар].

Следующими заклинаниями были [Ледяное Копье] и [Ледяной Шар].

- Достаточно?

- Да, вполне. Третьим кругом Вы владеете отменно. А четвертым? Сможете использовать три заклинания четвертого круга?

- Нет. Пока что я владею лишь двумя боевыми заклинаниями четвертого круга.

Она запустила [Звуковую Волну] и призвала [Дюнного Охотника] – большого скорпиона размер с пони. Он клацал клешнями и зловеще щелкал жвалами.

- Спасибо. Больше к Вам вопросов нет. Теперь ваш черед, господин Д’Энуре. Используйте пару заклинаний пятого круга и на этом закончим.

Рей подумал и использовал [Огненное Копье] – его удар ощутимо сотряс стену. Следующим была [Шаровая Молния], которая взорвалась с оглушительным громом.

- Достаточно?

- Вполне.

- И это все?

- Да, господин Д’Энуре. Проводить дуэль нет смысла: заклинателей четвертого круга сейчас в гильдии человека три не более, да и те на заданиях. А вашего уровня так и близко нет. Спасибо, что продемонстрировали свою силу, это вдохновляет и разочаровывает одновременно.

- Почему же?

- Вдохновляет, что магия такого высокого уровня вообще существует. А разочаровывает, что мне до него никогда не дорасти.

- Вы слишком к себе критичны. Став опытнее, Вы обязательно дотянетесь и до меня, –соврал Рей.

- Я не наивное дитя, господин Д’Энуре, и четко осознаю свои возможности. Благодарю Вас еще раз, – Ларисса низко поклонилась, – а пока, я пойду, напишу отчет. Вы же можете располагаться и чувствовать себя как дома.

Она поклонилась еще раз и ушла. Рей и Юиль переглянулись.

- Делать нечего, пойдем, глянем, как дела у Тог’река. Хотя знаешь, давай еще осмотримся здесь, может тут еще, что интересное есть.

Девушка возражений не выказала. Ларисса пошла назад к ставке. Возле одной из площадок ее остановил «сержант Хартман»:

- Ларисса, с тобой все в порядке, – от сурового инструктора не осталось и следа. Сейчас он больше напоминал доброго заботливого дядюшку.

- Да, господин Мили.

- Ты бледная, как снег. Давай, говори, что случилось.

Девушка рассказала все, а он слушал внимательно и не перебивал. Когда девушка закончила рассказ между ними возникла пауза.

- Это точно он?

- Скорее всего, да. Пятый круг использует с легкостью. Во всей Гильдии таких заклинателей просто нет.

- Охотников или магии?

- И там, и там. Даже его ученица уже одна из сильнейших заклинателей в городе. С ней сравниться могут человек пять не более. И то, по трем я не уверена.

- И зачем такому человеку это нужно?

- Не знаю, – Палеогон пожала плечами, – он не молод. Может, надоело сидеть на пенсии. Моя бабушка часто пыталась, чего-то делать. Говорила, что если не будет чем-нибудь заниматься, то умрет на следующий день.

- Ну, этот старец чуть проблемнее вашей бабушки.

- Это точно. Надо будет всего лишь помочь ему, чем сможем. Господин Мили, а что с парнем, пришедшим с ними.

- Он не плох. Смело тянет на цитрин, может даже на изумруд. Девчонка, что со стариком, судя по твоим словам тоже не промах

- Да. Думаю, если поднапряжется, спокойно войдет в сапфир.

- Может, он собирает команду? И подыскивает в гильдии достойных членов?

- Может, не знаю. Но думаю, Вам все равно придется с ними пообщаться, как командиру гарнизона.

- Это точно. Ладно, не буду задерживать тебя. Еще увидимся.

- Да, господин Мили, еще увидимся.

Рей и Юиль подошли к последнему углу гарнизона, где они еще не бывали. Весь угол занимали подсобные помещения. Оружейная, кузнечная мастерская, конюшня, даже маленькая лавка, торгующая всякой полезной мелочевкой. Затем они вернулись к ставке. На весь осмотр лагеря у них ушло не больше получаса.

После Рей направился к большому ангароподобному зданию. Заглянув внутрь, он сразу понял, что там находилось: то была старая добрая качалка. Он посещал фитнесс-центр и сразу смог опознать снаряды и тренажеры. Главным же отличием этих, от тех, что он знал, была их древность.

Вместо гирь и гантелей были железные чушки и каменные валуны с ввинченными в них рукоятями. Турники были почти, что такие же, как и «там». Вместо штанг были разнокалиберные камни, пробитые насквозь железным штырем попарно. Если бы его попросили описать этот зал двумя словами, то он бы назвал его «качалкой флинстоунов».

После они решили, что уже пора вернуться к повозке. Когда они подходили к ней, то увидели болтающиеся ноги варвара: он лежал в повозке и дремал. Они подошли поближе и он тут же поднялся; чувства здоровяка были на высоте.

- Ты, быстро закончил, – Рей был удивлен.

- Да, там сложного ничего и не было. Пару минут спарринговал с инструктором и все.

- И что он сказал?

- Говорит крепкий цитрин. Подписал какие-то бумаги и отпустил. Я вот тут лежу и вас жду. Сказали, как соберемся к коменданту лагеря зайти.

- Уже вечереет, так что чем быстрее разберемся, тем быстрее вернемся. Пошли.

Они поднялись на второй этаж ставки и вошли в кабинет коменданта. За столом сидел «сержант Хартман». Он представился, как Эр Мили, бывший сапфировый охотник. Разговор не был долгим: он спрашивал быстро и только по делу. Так, что через пять минут они уже сидели в повозке и ехали в сторону выхода.

Эр смотрел им в след из окна. На его столе лежала записка от главы гильдии Тариссы Раен. Она просила прийти к ней в городской офис, для разговора. Тема разговора опускалась, но Эр нутром почуял, что виной тому был старик. Спустя час, когда уже солнце почти зашло, он позвал Эона, оставил того старшим в гарнизоне, и отправился в город. Важно было успеть до закрытия врат, иначе в город было не попасть. Конечно, он мог воспользоваться своим званием коменданта лагеря гильдии, но козырять своим статусом не любил.

- Я заночую в городе.

- Решил развеяться с девушкой или банально напиться?

Суровый взгляд Эра заставил Эона отступить:

- Шучу, шучу босс. Неужели без тебя ни как?

- Стальная позвала, говорит, это важно.

- О! Так это свидание? А я всегда говорил, что во всей округе есть лишь одна женщина твоего масштаба!

- Я тебя сейчас точно ударю! Возможно, даже по лицу.

Эон засмеялся:

- Ладно, иди уже и не беспокойся, все будет отлично.

Эр сжал пергаменты в кулаке, погрозил им улыбающемуся Эону и оправился в город.

\*\*\*

Вечером того же дня Эр сидел в кабинете главы гильдии, на третьем этаже главного здания Гильдии. Вместе с ним в кабинете находилась хозяйка кабинета Тарисса Раен, старший администратор Лика Рпен и Ларисса Палеогон.

- И так, все мои источники в один голос сообщают, что этот старик действительно Арчибальд Д’Энуре, – начала Раен. – Сначала, он был на званом ужине у мэра, затем посетил храм и банк. Потом заглянул в Гильдию магии. Странноватый список, будто он пытался заявить о себе. Палеогон, что с Гильдией магии?

- Он пробыл там полдня, посетил экзаменационные дуэли. Перед этим ему провели экскурсию. Словом, ни чего подозрительного: так встречали бы любого именитого человека.

- Да, это верно. На званом ужине тоже ничего не обычного замечено не было. В храме же он встречался с архиепископом. Знакомый монах сказал, что весь визит занял около получаса. Учитывая, что они знали друг друга достаточно давно, то желание увидится со старыми друзьями вполне естественно. Если бы он всего лишь посещал город, то и гильдия охотников бы устроила ему экскурсию и все. Но он стал охотником снова…

Раен замолчала.

- Может спросить у него напрямую? – предложил Эр.

- А он ответит честно?

Эр посерьезнел и Раен сказала:

- То-то и оно. Эр, как бы ты оценил их группу?

- Изумруд. Сам старик спокойно тянет на рубин. Я тут подумал, может ему парный жетон сделать?

- Парный говоришь? – Раен задумалась.

- Думаешь, ему захотелось славы на старости лет?

- Да черт его разберет! Может да, а может, и нет. Хотя у него титулов больше чем у всей нашей гильдии. Лика, что там в архиве?

- Ну, он был охотником еще до основания гильдии.

- До?! – удивился Эр. – Я думал, ее основал Первый Император, а Д’Энуре ушел еще до этого.

- Имперская пропаганда, – пояснила Раен, – точнее полуправда. Команды охотников были задолго до Империи, но они не были объединены в одну структуру. По сути, они представляли собой, банды бродяг, кочующие от деревни до деревни и от города к городу. Первый Император собрал их под свое крыло и выстроил единую систему, которую мы и сейчас используем. К слову, старик Д’Энуре и сам приложил к этому руку.

- Ясно, – отозвался Эр.

- Из-за древности, записей о его подвигах почти что нет, – продолжила Лика, – лишь какие-то не подтвержденные слухи.

- Ну, многие его подвиги известны и без записей: зачистка Клыка, например. Потерянный край сейчас заброшен, но и тогда, когда его именовали Туманным, спокойным местом не был.

В кабинете повисла тишина. Ларисса заговорила следующей:

- Я думаю, что все-таки в этом замешан мэр.

- С чего, это ты так решила?

- Методом исключения. Наврятли в храме надоумили его стать охотником. Банкирам вообще до гильдии нет дела. А в Гильдии магии предпочли бы вцепиться в старика и ни куда его не отпускать.

- Ну, может быть ты и права… – Тарисса опять задумалась.

- Все равно, без разговора с Д’Энуре, понять хоть что-то, не представляется возможным.

- Ты же и сам с ним разговаривал, разве не так, Эр?

- Не более, чем нужно, да и переговорщик я, еще тот. Так, что хочешь, не хочешь, а говорить тебе с ним придется.

- Да, это точно. Лика, завтра он придет?

- Да. Сказал, что с утра заглянет.

- Хорошо, как придет, веди его ко мне. А по жетону… Хмм… Даже не знаю, что делать.

- Скажи, что не успели, извинись, а за день спокойно сделают, тот, что нужен.

- Да, так и поступлю. Блин еще бы к мэру зайти, – Раен скривилась.

- Думаешь его к стенке припереть?

- Да. Если это он старика подначил, выкину этого кабана прямо из окна.

- Хо-хо-хо! Только предупреди, когда пойдешь – хочу сам на это посмотреть!

\*\*\*

- Гильдия охотников? Умно, умно… – сенатор Альпин был доволен докладом Црума. – Возможно, я недооценил мэра и Гвурия-младшего. Не плохой план!

- Что дальше?

- Скажи им, что южная фракция Сената точно с нами, западных «окучивает» Гвурий. Я подключусь чуть позже, но можно сказать, что и западные, тоже с нами.

- Северные?

- С этими сложнее. Они контролируются дворянами. Так что и заходить к ним нужно с другой стороны.

- По дворянам есть подвижки?

- И да, и нет. Нашелся человек близкий к легату, готовый нам помочь. Б***о***льшая часть мелких дворян недолюбливают Сувора. С частью из них я переговорил, и они нас поддержат. Но не они являются главными фигурами в политической жизни страны. А для больших рыб и наживка большая нужна. Кстати, а старик успеет до начала войны приехать? Если нет, то это все впустую.

- Я поговорю об этом с мэром.

- Отлично, – зеркало опять помутнело и прекратило передавать изображение.

\*\*\*

- Подожди, не уходи.

- Что такое?

- Есть разговор, – Правящая Мать, Леди Апполония Де’Грист, оделась и села в свое кресло.

Анций не решился заставлять ее ждать, быстро оделся и сел в кресло напротив нее:

- Что случилось?

- Не думай, что раз не выхожу из Императорского дворца, то ничего не знаю.

- Душа моя, где я провинился?

- Пока нигде, но можешь. Твоя затея с провокацией изначально выглядела поспешной. А теперь, о ней не знают только отшельники. Все, кто хотел об этом узнать, узнали.

Сердце Сувора сжалось:

- Я виноват и признаю свою вину полностью. Дай мне один день и я…

- Я не просила тебя все сворачивать, – она замолчала и отпила вина из золотого кубка, подогревая его интерес.

- Тогда, что ты хочешь, чтобы я сделал?

- Пока, продолжай.

- Не понял…

- Что тут не понятного? Я сказала, пока продолжай, а пока будешь продолжать, подумай над моим предложением.

- Я весь во внимании.

- Я предлагаю тебе величайшее сокровище Империи, проще говоря, себя.

- Эм… я не понял…

- Хватит придуриваться, Анций! – она нахмурилась. – Нас с тобой связывают не только чувства, но и тонкий расчет. Я получаю надежного человека, что не предаст, ты мое благоволение, и влияние, что не снилось другим. Честная сделка. Теперь, я всего лишь предлагаю ее узаконить.

- Ты… простите, Вы готовы выйти за меня замуж?!

- Да. Ты же к этому стремишься? Получить [Фельдмаршальский Жезл] и стать моим мужем. Сила и власть. Ну, а если случиться несчастье и мой сын скоропостижно умрет, то возможно и будущим Императором…

В ее глазах вспыхнул огонек. Правда, Сувору от него стало лишь холоднее. Намек был понятен и прост.

- А взамен, я должен…

- …принести мне победу и увеличение влияния моей Империи.

Она продолжила попивать вино.

Расклад был ясен. Он побеждает, завоевывает земли, и она становится его женой. Потом, он, Сувор, помогает юному Императору, оправится к своим праотцам, и все, они новая Императорская чета. Вроде, именно такой план он и думал привести в исполнение, и любой другой ее предложению был бы рад и прыгал бы от счастья, но Сувор понимал, что именно сейчас ситуация повернулась к нему спиной. Если по его плану, он всегда мог, пусть и с потерями, но выйти из такой щекотливой ситуации, то предложение Правящей Матери, перечеркивало ему все.

Раньше, он мог прикинуться туповатым карьеристом: не понимал, не осознал. То сейчас, она, свяжет его по рукам и ногам. Даже если он станет Императором, то будет вынужден плясать под ее дудку. Про убийство собственно сына она напрямую не говорит, а то, что женой стать хочет, так это не преступление. Если он попытается перехватить власть или убить ее саму, то она к этому уже будет вполне готова. И даже если у него все выйдет, рычаги давления на него ей будут подготовлены ей заранее.

Предложи она это раньше, он бы наотрез отказался; позже – не обратил бы на предложение внимания. Но сейчас был идеальный момент. Кинжальный удар по его плану. Все-таки она не была дурой, как бы не считали дворяне. Она хотела власти, но не хотела становиться чей-либо игрушкой. Сувор был идеален, как ее супруг: нейтрален по отношению к другим фракциям, голоден до власти и будет абсолютно ей верен, иначе она его вышвырнет, как дворового пса, а желающие его крови дворяне будут гнать его пинками до края мира и дальше. Сувор проклял себя и Правящую Мать несколько раз. Тишина между ними стояла уже достаточно долгое время, и она заговорила

- Ладно, тебе Анций! Мы оба знаем, что ты согласишься: ты слишком много вложил усилий, чтобы бросить все сейчас.

Сувор тяжело вздохнул:

- Да, признаю, ты меня переиграла…

В ее глазах опять вспыхнул победный огонек:

- Не забывай, с кем имеешь дело. Я же все-таки Правящая Мать.

Она снова отпила вино. Затем женщина поднялась, подошла к столику, взяла кувшин и еще один кубок, а после, налила себе и Сувору:

- Ну, так как? Я еще не услышала от тебя прямого ответа.

- А, у меня есть выбор?

- Выбор есть всегда, мой друг. Нам не всегда могут нравиться последствия наших выборов, но выбор есть всегда.

Сувор вздохнул, поднялся с кресла и встал перед ней на одно колено:

- Я в твоей полной власти.

- Умница! Только не облажайся, хорошо?

- Все идет по плану. Еще декада или две и можно начинать подавать ноты протеста.

- Ты не все учел. В Приграничье объявился Арчибальд Д’Энуре. Помнишь такого?

- Да. Он оскорбил отца вашего покойного мужа и был изгнан.

- Отправлен в «почетную отставку», если быть точнее. Учись говорить правильно, ты же будущий Император, все-таки. Он со своими учениками столкнулся с одной из твоих групп и доставил наемника в Вудбург и того уже допросили.

- Слово одного наемника не сможет нам помешать.

- Наемника, да. Но вот если заговорит старик …

- Ему запрещен въезд в Капитолис, да и ему уже более трех сотен лет, он давно мозгами поехал.

- Думаешь? – она повернулась к столу, где лежал футляр. – Такое же письмо доставили сегодня экзарху Леди Надежде Просвир. Почитай, подумай.

Сувор встал и подошел к столу. Он открыл футляр, достал пергамент и принялся читать. Его писал архиепископ Вудбурга Натан Скиниар. В целом ничего интересного в нем не было, за исключением той части, где говорилось о Д’Энуре. В ней архиепископ писал, что тот вполне себе здоров, и разумом и телом, насколько позволяет его возраст. Анций положил пергамент обратно.

- Теперь понимаешь?

- Архиепископу самому уже больше сотни лет, он сам не совсем соображает.

- Но теперь об этом знает экзарх. И если она подтвердит, что Д’Энуре в своем уме, то единственной преградой от него выступает лишь запрет на въезд в город.

- Даже если так, он не настолько авторитетен, чтобы нам… – взгляд женщины готов был продырявить его насквозь, и Анций осекся – … мне помешать.

- Но фракции дворян, что жаждут твоей крови, и Сенат могут к нему прислушаться.

- Пфф! Да что они действительно-то могут?!

- По отдельности, ничего. Но их могут послушать легаты или наши «добрые соседи», Западная Валирия, например. Узнав, что наша армия выдвинулась на запад, а народ, Сенат, Гильдии и дворянство ропщет на нас, как думаешь, что может произойти?

- Я понял. Я приму меры.

Она скинула с себя полупрозрачный пеньюар, оставшись полностью голой. Затем, она поставила кубок на стол и направилась к своей ванной комнате. Не оглядываясь, она сказала:

- Только не разочаруй меня Анций! Только не разочаруй…

Глава 7.

Реймонд, совместно с Юиль и Тог’реком, вошли в зал Гильдии охотников рано с утра. Рано было для Рея, но не для других. Народу в зале гильдии было не соразмерно больше, чем вчера. В зале площадью двадцать на десять метров находилось человек тридцать, а то все пятьдесят. Тут были и заклинатели, и воины, и бойцы с луками, и люди вообще без оружия, в темных, скрывающих облик, одеждах. Оружие в их руках было различным, но, как правило, стандартным: мечи, луки, топоры, посохи, секиры и кинжалы. Изредка можно было увидеть молоты и глефы.

Большая часть толпилась у досок с объявлениями, закрывающими целую стену. Доски были разделены по уровню: чем ближе к стойке, тем выше уровень. Некоторые толпились группами поодаль, у противоположенной стены, обсуждая задания. Кто-то, хотел работу посложнее, но с большей наградой, кто-то, полегче, так как им, не хватало людей или определенных навыков у членов групп.

Группа Реймонда протиснулась к стойке и показала администратору документы, полученные вчера в лагере. Администратор ушла в соседнюю комнату и через полминуты оттуда вылетела уже другая девушка и подбежала к ним.

- Утро доброе, господин… – она осеклась, глянув на толпу людей. Некоторые с неудовольствием смотрели на группу Реймонда.

- Простите, но не могли бы вы пройти за мной, здесь не место для разговора.

Она вышла из-за стойки и подошла к лестнице. Убедившись, что они идут за ней, девушка начала подниматься. Когда они скрылись на втором этаж, по толпе пошел ропот:

- Кто это?

- Не знаю, но к Стальной редко водят, кого попало.

- Сам знаю. Может они из столицы или с важным поручением?

- Кто же знает… Но их варвар, на вид, не плохой боец.

- Думаешь?

- А то! Если он не тупой берсерк, то я бы такого в команду себе взял.

- Да ну… Хотя он вроде на чокнутого не похож.

- А девчонка? Может она заклинатель? Или друид?

- Да. Она похожа на заклинателя. Но старик… кого-то он мне напоминает… не могу вспомнить кого, но точно я его уже где-то видела.

- Вспоминай, давай! Может ты работала на него?

- Не помню, но если ты нальешь, то я…

- Да пошла ты, пьянь! Я же тебе даже верить начал!

Далее по залу полетели сальные шутки, и они ушли от темы разговора.

Реймонда провели в кабинет на третьем этаже. Когда они вошли в комнату, то Рей увидел самую крупную женщину в своей жизни. Если бы не его общение с огромным Тог’реком, он бы точно выпал в осадок. Она представилась главой гильдии Тариссой Раен, пригласила их за стол и предложила тизана. Рей видел, что она не была мастером светского разговора, в отличии, от того же мэра, и решился задать прямой вопрос:

- Леди Раен, Вы ведь пригласили нас не ради того, что попить тизан в хорошей компании?

- Да. Простите, я не хотела Вас оскорбить.

- Не стоить быть тем, кем ты не являешься, – Рей вспомнил фразу, услышанную им у его учителя йоги. – Вас волнует наше присутствие?

- Откровенно говоря, да. Если бы Вы заглянули к нам в гости, вопросов бы не было. Но стать охотником в Вашем возрасте, это, знаете ли... ну… в общем, слишком не понятно. Если бы Вы захотели, то могли бы и советником стать при мэре, а в Гильдии магии Вас бы почитали, как святого. А тут мы…

Рей улыбнулся:

- Леди Раен, я могу Вас заверить, что мои помыслы исключительно чисты, и я всего лишь хочу помочь людям, там, где, как я считаю, я еще могу им чем-то помочь.

Раен смотрела на него взглядом, в котором смешались подозрения и недоверие. Они смотрели друг другу в глаза минуты полторы.

- Хорошо, я Вас поняла. Тогда могу ли я попросить, чтобы Вы пообещали мне, что не причините членам гильдии вред?

- Да. Я обещаю, что постараюсь поменьше доставлять Вам проблем.

- Отлично. Осталось решить вопрос с вашими жетонами. Извините, но сейчас они не готовы. Мы смогли определить Ваш ранг и ваших учеников. Проблема в разбросе уровней.

- Сильный разброс?

- Ну, не совсем. Девушку оценили на твердый изумруд или сапфир, но с натяжкой. Тог’река – на цитрин или изумруд. Ваш же уровень тянет на рубин сразу. Может Вам парный жетон сделать?

- Парный?

- Да, парный.

- Прошу напомните, мне про парный жетон. Сами понимаете, возраст.

- Хорошо, хорошо. Иногда случается, что опытные и сильные охотники набирают себе потенциально талантливых учеников. И чтобы он не опускался с заслуженного им уровня, ему делают парный жетон – жетон из двух половинок. Одна указывает на его реальный уровень, а вторая на уровень команды под его контролем. Они могут брать задания более высокого уровня, но тогда вся ответственность ложиться на обладателя парного жетона.

- Хм… а можно мы посовещаемся?

- Да хорошо, тогда я подожду за дверью.

- Не стоит, правда. Ведь это ваш кабинет, да и больших секретов мы обговаривать не будем.

- Как Вам будет удобно.

- Ну, что скажете? – Рей обратился к своим ученикам.

- Я думаю, что хвататься сразу за задания высокого уровня не стоит, – Юиль ответила первой.

Рей кивал, соглашаясь с ней: он вспомнил их стычку в лесу и понял, что им еще нужно научиться координировать свои действия. Варвар с девушкой неплохо взаимодействовали; он же хоть и был сильнее их, но пока был пятым колесом. Он перевел взгляд на Тог’река.

- Я тоже так думаю, – варвар сразу понял его намек. – И нашей группе не хватает хорошего следопыта.

- Можем ли мы заменить их призванными зверьми? – спроси Рей у Юиль.

- Да, но нужно потренироваться.

- И лекаря бы хорошего, – продолжал здоровяк

- Я могу полечить, – недовольно сказала эльфийка. В ее голосе чувствовалась легкая ревность. – Не забыл? Я друид вообще-то!

- Я имел в виду жреца, мало ли что.

- В этих краях не бывает большого количества нежити. А если нам и нужно будет их уничтожить, то пару палочек с [Исцелением] можно будет и прикупить.

- Тогда, одного вора может? – не сдавался Тог’рек.

- Не нужно, – Рей прервал вздох недовольной Юиль.

- Ну, раз Вы так считаете, – варвар потерял интерес к разговору и принялся сербать тизан дальше.

- Тогда, пока цитрин? – предложил Рей.

- Да, – ответила Юиль. Варвар только кивнул.

Рей повернулся к Раен, внимательно слушавшей, их разговор.

- Тогда три цитриновых жетона.

- Хорошо, я передам администратору.

- А может, все-таки стоит попробовать, что-нибудь поинтереснее? – Тог’рек опять подал голос.

Рей посмотрел на него и Юиль: девушка явно «закипала». Он понял, что успокоить их обоих будет тяжело и повернулся к Раен:

- А можно нам самое сложное задание цитринового уровня?

- Мы посмотрим, что у нас есть.

- Так лучше? – Рей спросил у Тог’река и тот лишь молча кивнул.

- Это все или у Вас к нам есть еще вопросы, леди Раен?

- Нет. Ваши жетоны будут готовы завтра, а пока, – она достала из ящика стола колокольчик и позвонила им, – сейчас придет Лика, она старший администратор. Она подберет Вам задание, пока его не приняла другая группа.

Спустя две минуты в кабинет вошла та самая девушка, что и провела их сюда. Когда они уже вышли, Раен окликнула Лику:

- Лика, и еще. Если кто-нибудь узнает… – она погрозила девушке своим кулаком, размером с пивную кружку.

- Я все поняла, госпожа Раен. Прошу, идите за мной.

Когда они спустились, народу стало ощутимо меньше, не более десяти человек. Лика попросила их подождать и ушла в подсобное помещение. Рея больше всего волновала Юиль. Она пялилась на Тог’река, и по приходу на постоялый двор того, скорее всего, будет ждать разнос. Он решил, что нужно как-то прикрыть варвара. Начинать любое дело со скандала, а особенно разлада внутри группы, первый шаг к провалу.

Девушка пришла через пять минут и принесла листок. В нем говорилось о появившихся муратантов – муравьев-переростках. Они появились у одной из деревень и начали нападать на скотину. Сами по себе они не были опасны, отбиться от гигантского муравья размером с собаку могли и пару человек с вилами. Проблемой было, что они не ходили поодиночке. Еще одной проблемой была матка роя. Она всегда находилась под защитой, а если ее не убить, то колония может разрастить до сотни особей и стать очень серьезной проблемой. Больше, как правило, колония не растет, прокормить такой рой сложно, но она вполне может порождать еще маток и тогда выводить придется уже не один, а десяток роев по всей округе.

- Лика, можно я буду разговаривать с вами на «ты»?

- Да, конечно, как пожелаете, господин… – она прикрыла рот рукой, вспомнив кулак своей начальницы.

- Арчер, господин Арчер… – улыбнувшись, помог ей Рей.

- Да, господин Арчер.

- Могу ли попросить отложить это задание для нас?

- Да, конечно. Только староста деревни, просил разобраться с этим побыстрее.

- Я и сам хотел бы побыстрее начать. Как насчет того, чтобы завтра с утра мы зашли за жетонами и сразу же отправились на задание?

- Да, хорошо, господин Арчер.

- Что скажете? – Рей обратился к своим компаньонам.

- Не против.

- Я тоже не против, но нам нужно сегодня потратить весь день на подготовку, – Юиль, как всегда была основательной.

- Что нам нужно?

- Магических предметов и зелий бы запастись…

- А мне оружие, – подал голос Тог’рек.

- У тебя же ест твой любимый меч? – с ехидством спросила Юиль.

- Матки, чаще всего, обитают в пещерах и шахтах. Если она будет узкой, мне там не развернуться. Так что неплохо было бы пару одноручных клинков или что-то подобное.

- Откуда ты так много знаешь?

- Ну, я же не провел всю жизнь, пялившись в пергамент! – ехидство практически сочилось из уст здоровяка.

Впервые Рей увидел, как эльфийка краснеет. Ситуация выходила из-под контроля, и, к недовольству Рея, это происходило при посторонних людях. Он бросился спасать ситуацию:

- Давайте сделаем так: я пойду с Тог’реком и помогу ему купить оружие, а ты пока пробежишь по магическим лавкам и возьмёшь все, что нам нужно? Тебе нужны деньги?

- Нет, – голос девушки был на грани нервного срыва. Она развернулась и пошла к входу. Видимо, предложение Рея было принято.

- Ну что, пойдем? – Тог’рек подтвердил свою готовность кивком.

Рей повернулся к Лике:

- А где тут хороший кузнец в городе?

- Нет, – опередил ее варвар, – кузнецу нужно время. Если выход завтра, то лучше к оружейнику, с уже готовым оружием. Пусть и не идеально подогнанное, но зато уже готовое.

- Хорошо. Тогда, может потом, и к Ауззику заглянем? Он говорил, что и оружие зачаровать может?

Варвар опять лишь кивнул. Лика объяснила им, что в квартале ремесленников есть несколько рядом стоявших магазинов с оружием. Она подробно рассказал, как и куда идти, и они отправились за покупками. Они дошли за полчаса неторопливым шагом. Варвар выбрал самый большой из магазинов; там, говорит, и выбор больше.

- Зря ты так с Юиль, – Рей пытался решить проблему, до того, как она вспыхнет. – Она много для нас делает.

- Я не оспариваю ее помощь, ее силу или ее опыт, – Тог’рек вертел в руках обычный меч, что в его руках выглядел не более кинжала. – Но я тоже не далеко не дитя. Тог’рек сходи, Тог’рек подай, Тог’рек принеси. Вообще-то, у меня договор с Вами, наставник. Про нее разговора не было. Почему я должен быть на уровне подсобного рабочего?! Я неплохо знаю свои возможности и в случае чего, мог бы роскошно жить где-нибудь в другом месте, а не бегать с поручениями, как мальчишка, который еще и пушком не оброс.

Рей вздохнул. В словах варвара было много эмоций, но посыл его был в чем-то верен. Девушка использовала только его физическую силу, не думая об опыте, полученном тем в путешествиях.

- Хорошо, давай я с ней поговорю. Но мне нужна твоя помощь.

Тог’рек перевел взгляд с топора, на Рея:

- И чем же?

- Тебе придется перед ней извиниться.

- Мне?! – голос варвара был слишком громким, даже владелец лавки поднял голову. Рей поднял руку, успокаивая того. Убедившись, что все хорошо, он снова вернулся к своему делу: полировке ножей.

- Да, тебе. Не спорь! Иногда, нужно извиняться, даже если ты не виноват.

- Зачем?

- Как будущему лидеру своего племени, тебе придется понять, что идти напролом не всегда единственный правильный путь. Чтобы что-то получить или заключить перемирие, пусть и временное, нужно сделать шаг назад. Это как прием в фехтовании: чтобы нанести удар посильнее нужно отступить, понимаешь?

Варвар держался за подбородок и думал.

- Честно говоря, не до конца, но я попробую, раз Вы так говорите.

- Отлично. А я тем временем поговорю с Юиль, хорошо?

- Да, давайте так и поступим.

- Кстати, а как на варварском диалекте будет слово «извини»?

- У нас нет такого слова.

- Как же вы с девушками то общаетесь-то?

- Так же, как и со всеми. У нас, если ты можешь отстоять свои слова в бою, то неважно яйца у тебя или сиськи.

- А те, кто не может?

- Ну-у-у, те не могут, значит.

- Вы их убиваете? Или изгоняете?

- Зачем? Кто-то должен за лагерем следить и работу простую делать. Вот они этим и занимаются. Старики, там, слабые и дети.

- А как вы со своими партнерами знакомитесь?

- Ну как. Приходишь, смотришь, выбираешь того, кто нравится и вперед. Если интерес взаимен, то идем в палатку, «рассматривать шрамы» друг у друга. Вот это будет не плохо – варвар сменил тему, взяв в руку небольшой молот. Рукоять его была короткой. Одна часть была квадратным молотом со сторонами в десять сантиметров каждая. Вторая сторона была изогнутым клевцом, размером с ладонь.

Варвар потратил еще минут десять и выбрал странного вида топор. Он представлял собой обрубок бердыша без черенка. Лезвие топора опускалось и переходило в гарду. Рей попросил выбрать одноручный меч ему и девушке. Варвар выбрал одноручный меч, похожий на гладиус, для Рея и кинжал эльфийской работы, для девушки.

Далее они отправились к Ауззику. Осмотрев каталог с зачарованиями, они выбрали отдельное, для каждого. Так как время поджимало, да и денег это все стоило не мало, то было решено выбрать зачарования по проще. Ауззик обещал подготовить оружие к сегодняшнему вечеру.

Для молота Тог’рек выбрал [Дробитель] – усиление при дробящем ударе. Для топора [Рваная Рана] – раны от такого топора сразу не заживали и серьезно кровоточили. Подумав Рей, выбрал для своего меча [Острота]. Он был отвратительным мечником и хотел быть уверенным, что если ему и придется его использовать, то меч должен был способен прорезать все или почти все.

Для кинжала Юиль, Рей решил выбрать [Магический Поток]. Эта способность улучшала магическую силу, ускоряя ее и уменьшая количество маны на использовании заклинаний. Ауззик и Тог’рек удивились его выбору. Такое зачарование, обычно наносилось на посохи и жезлы, но не на оружие ближнего боя. Реймонд пояснил, что девушка отличный заклинатель и сражаться в первых рядах не будет. А если и придется, то, как друид, она будет способна на призыв сопутствующих животных.

Покупка оружия и зачарования обошлись ему в чуть больше чем полсотни золотых. Огромная сумма, учитывая, что он пока еще не зарабатывал. Цена за заказ покрывала часть расходов, но не полностью. Придется выполнить пять-шесть заказов, дабы выйти в ноль. Поэтому Рей решил дать своим спутникам полдня на отдых, чтобы потом не терять на этом время. Следующие два-три заказа нужно было выполнить в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил варвару. Тог’рек с привычным равнодушием согласился.

Рей с Тог’реком вернулись на постоялый двор и расположились в таверне. В полдень там было мало народу. Они начали обедать, когда вошла эльфийка. За ней шел молодой человек, державший ящик. Его девушка наняла, как носильщика. Ящик был большой и на вид тяжелый. Девушка не стала задерживаться, а вместе со своим носильщиком отправилась в комнату. Проходя мимо Тог’река, она обдала того испепеляющим взглядом. Рей предупредил варвара, чтобы тот не приходил, пока он с ней не поговорит.

Он поднялся в комнату и встретился лицом к лицу с парнем, несшим ящик. Когда Рей вошел, девушка уже разбирала содержимое ящика. Эльфийка выложила на стол три колбочки с бурлящей ярко-оранжевой жидкостью. Он сел за стол напротив, она остановилась и посмотрела на него.

- Что-то случилось?

- Я по поводу Тог’река.

Девушка фыркнула и продолжила выкладывать покупки. На стол легло: пара двадцатисантиметровых палочек, три свитка, еще две колбочки с малиновой жидкостью. Она всем своим видом демонстрировала нежелание говорить о нем. Но Рей продолжил:

- Я понимаю, что тебе это и неприятно, но поговорить об этом нужно?

Она села и впервые проявила эмоции:

- Я вообще не понимаю, зачем нам этот здоровяк. Мы вполне себе можем позволить нанять пару ребят покрепче и не церемониться с ними.

- Ты права, – Рей, к ее удивлению, согласился с ней. – Это действительно будет простым решением. Не думал, что ты предпочитаешь легкий путь.

- В обучении да, путь познания всегда сложен. Но в обычной жизни…

- А чем обычная жизнь не путь познания? – перебил ее Рей.

Девушка вбирала в легкие воздух, будто хотела разразиться тирадой, но на каждом вздохе замолкала. От этого она становилась похожей на рыбу, вытащенную из воды.

- Юиль, я не прошу тебя перестать считать его дикарем.

- Я не… – поднятая рука Реймонда прервала ее на полуслове.

- Ты используешь его только, как тягловую силу. Это не тянет на уважение.

- Он на большее не способен. Я лишь использую его в самом логичном ключе. Вы сами меня этому учили.

- Я не учил тебя использовать лишь одну сильную сторону. И твои самые разнообразные познания в магии это лишь подтверждают.

- Он на большее не способен.

- Разве?

- Что в нем такого, кроме него мускул?

- Опыт.

- Опыт?! Да, какой опыт?! Что он может знать такого, чего не знаю я? Да я вообще старше его в два раза!

- … и младше меня в пять раз, – спокойно добавил Рей. Девушка, находившаяся около точки кипения, успокоилась и тяжело задышала.

- Его опыт путешественника достаточно солиден. С восемнадцати лет, он путешествует по миру. Его знания и боевой опыт не уступит твоему, а может быть и моему.

- А вот это, уже точно не правда.

- Да?! Я путешествовал сотню лет назад и не знаю, что в мире происходило глобального в последнее время. А он знает. Да и ты собиралась путешествовать не из-за любви к Тракту, а из-за желания узнать что-то новое, что-то неизведанное. А у него уже есть опыт таких путешествий. Возможно, тебе и самой будет чему у него научиться.

Он замолчал, девушка тоже молчала.

- Он мой ученик, так ж,е как и ты. Хороший или плохой не важно, но прошу проявлять к нему уважение. Оскорбляя его, ты оскорбляешь и меня. Его опыт и сила могут нам помочь.

Девушка внимательно его слушала и смотрела на него. Затем она опустила глаза и сказала:

- Хорошо я буду относиться к нему спокойнее.

- Тогда давай так: ты извинишься перед ним за то, что его постоянно гоняла и больше не будешь так делать.

- Я, перед ним?!

- Да, ты перед ним. Ты не видишь себя со стороны, но вспомни, как ты рассказывала, что в Академии над тобой издевались. Сейчас ты ведешь себя абсолютно так же.

- Нет, это не так…

- Так! Именно так. Я отличаюсь от него, а значит он хуже меня. Разве сейчас ты не так говорила?

Девушка снова включила режим «рыба, вытащенная из воды». Она поднимала и опускала глаза, вдыхала и тяжело выдыхала и наконец, решилась:

- Вы правы. Наверно, я была к нему не справедлива. Я извинюсь перед ним, но это не значит, что, если он будет наглеть, я стану это терпеть.

- Иного, я и не требую.

Он спустился вниз и пришел вместе с Тог’реком. Рей попросил их сесть за стол и сел напротив.

- Я понимаю, что вы оба невероятно разные. Разные практически во всем: в интересах, в культуре, в ваших сильных сторонах. Но вы оба хотите стать лучше, чем вы были ранее. И чтобы стать лучше, вам нужно научиться принимать и понимать другую сторону, какой бы отличающейся от вас она не была. Пока вам будет тяжело принимать друг друга и взаимодействовать. Поэтому, я возьму на себя обязанность лидера, и сам буду распределять ваши обязанности. Есть возражения?

Оба отрицательно замотали головой.

- Отлично! Теперь извинитесь и пожмите друг другу руки.

Первым протянул руку варвар. Он извинился и сказал, что будет более внимателен к девушке. Юиль ответила, что будет поменьше грузить варвара ненужной работой, и протянула руку. Выглядело это по-детски, но здесь и сейчас это, было единственным верным решением.

- Ну, вот и хорошо. Юиль, расскажи, что ты купила.

- Насекомые бояться огня, поэтому взяла три алхимических огня. Так же они могут быть ядовитыми, поэтому две палочки с заклинаниями [Антияд]. Я не владею этим заклинанием, поэтому и взяла. В палочках по три заряда заклинания, так, что придется их поберечь. Еще купила пару свитков с [Малым Магическим Панцирем]. Сейчас может и не понадобиться, но пусть лучше будут. У Вас есть один, так что взяла только два. Далее взяла две [Эссенции Маны], – она указала на две маленькие бутылочки с голубой жидкостью. – Дорого вышло, но ничего не поделаешь. Еще три [Малое Зелья Восстановления]: могла бы, и сама сделать, но времени у нас нет, – она указала на три молочно-розовых жидкости.

- Еще три [Травяных Маски], – она указала на три темно-зеленых повязки, напоминавшие врачебные маски. – Насекомые тащат все подряд в свое логово, поэтому там всегда стоить вонь. Не то чтобы сильно необходимо, но почему бы и нет. Ну а остальное это пустые колбы, травы и некоторые алхимические ингредиенты. Прямо сейчас они не нужны, но потом я их использую. Вот и все, а что у вас?

Рей рассказал о своих покупках. Правда, он солгал, выставив Тог’река инициатором покупки кинжала для Юиль. Варвар удивленно посмотрел на Реймонда, но возражать не стал. Юиль тоже была удивлена. Рей предложил весь оставшийся день потратить на отдых, но девушка сказала, что собраться лучше заранее. Она выпросила у Рея [Сумку Тысячи Мелочей] и напихала туда почти весь свой арсенал. Реймонду же, она передала по одному флакону [Эссенции Маны] и [Зелья Восстановления]. Тог’реку досталось только [Зелье Восстановления].

Рей поковырялся в своем рюкзаке и извлек [Митенки Крепкого Хвата] – они один раз в час могли вернуть оружие в руку, и передал их здоровяку. Тот поморщился, пробормотал о чем-то вроде «это не по-варварски», но принял их. Сам Рей выбрал ту же одежду, что надевал в начале их путешествия. Единственное, что он предпочел не одевать, было пончо. Его место заняла [Усиленная Стеганка], имевшая облегченную кольчужную подкладку. Он считал ее тяжеловатой, но [Сапоги Первого Шага] сделали ее приемлемо легкой. Решено было добраться на повозке до деревни, страдающей от монстров, а там уже двигаться пешком. Если они начнут с самого утра, к мысленному неудовольствию Рея, то к вечеру могут успеть и вернуться. Решив так, они разошлись по комнатам; варвар же бревном упал на диван.

\*\*\*

Мэр сидел в кресле и потягивал свой любимый тизан. Дел предстояло много. В полдень, нужно было встретиться с главой Гильдии охотников Тариссой Раен. Ему доложили, что вчера Д’Энуре зарегистрировался, как охотник. То, что ее визит связан именно с этим, он не сомневался. Так что лучше решить эту проблему сразу, чем потом разгребать последствия. Далее нужно было решить пару проблем в городе и к вечеру встретиться с человеком сенатора, Лоэком Црумом.

Проганик дождался прихода главы гильдии. Раен вошла и села за стол, не дожидаясь приглашения.

- Это, ваша работа? – Раен не стала откладывать дело в долгий ящик.

- Если откровенно, то, да.

- Тогда найдите хотя бы одну причину, по которой я не должна выкинуть вас в окно прямо сейчас, – она поднялась, уперлась кулаками в стол и нависла над ним. Проганик не отреагировал. Он подозревал, что приблизительно в таком русле разговор и пойдет.

- Война. Геноцид. Забытье. Выбирайте, что Вам больше нравиться.

- Продолжайте.

- Присядьте, леди Раен, – видя, что та не сдвинулась ни на сантиметр, он повторил, – присядьте. Разговор будет долгим.

Тарисса сверлила его глазами пару минут, а потом села на место. Мэр предложил ей тизана, но она отказалась, напомнив ему про окно. Он не стал ее обманывать и рассказал, все как было. Когда он закончил свой рассказ, женщина сидела в задумчивости.

- Вы могли бы и меня предупредить.

- Нет, не мог. Чем меньше мы общаемся, тем лучше. Было бы неплохо, если бы мы вообще больше не встречались, пока все это не кончится.

- Боитесь, что нас лишат лицензии?

- Разбирательства начнутся через пару декад. Мы не сможем найти другой выход из ситуации. Если Д’Энуре провалиться, то войны на западе не избежать.

- Выхода совсем нет?

Мэр отрицательно покачал головой.

- Время. Вот чего у нас точно нет. Было бы у нас пару сезонов, может, и придумали бы, а так…

- Могу ли чем-то помочь?

- Есть одна просьба: я боюсь за жизнь старика.

- Не думаю, что до этого дойдет.

- Я тоже, но как только Лига получит ваши документы на повышение его ранга до алмазного, вся столица будет знать, что он приедет. Большая политика грязное дело, так что они вполне могут решиться на его убийство. Если старик по пути в столицу умрет, например, якобы, от нападения разбойников, это ударит и по нам, и по вам тоже. Что это за гильдия такая, чьи рубиновые охотники не в состоянии себя защитить! У вас же есть парочка охотников воровских классов?

- Найдется.

- Пусть они проложат ему безопасную дорогу до столицы и проследят, чтобы он добрался без происшествий. У вас есть связи с гильдиями других земель?

- Хотите, чтобы их и там подстраховали?

- Да. Это все, о чем я хотел вас попросить. Еще есть вопросы?

- Нет. Я, пожалуй, пойду.

- Я настаиваю, чтобы мы больше не встречались. Поэтому у Вас точно нет вопросов?

Тарисса задумалась:

- Скажите честно, зачем Вам все это?

- Если быть до конца откровенным… – мэр взвешивал все за и против откровенного ответа, – я патриот своей родины. Я считаю, что властьимущих в столице давно нужно было развешать по столбам вдоль Тракта. Может я и говорю, как сепаратист, но мне действительно плевать, что твориться в Капитолисе. Я хочу лишь процветания Приграничья, а остальное меня не волнует.

Он замолчал, и их взгляды встретились. Не прошло и минуты, как Раен, молча, не прощаясь, вышла из его кабинета. Сказал ли он ей правду? Да, но лишь отчасти. Он действительно был патриотом своего края. Но он также понимал, что после эльфийской земли в этом районе континента ловить нечего. На юге варвары и степь, на севере Пепельные земли, западнее Великий Лес, северо-западнее безжизненная часть Пепельных земель. Когда большая политика уйдет, Приграничье, разрушенное войной, начнет скатываться в бездну забытья. И через пару поколений от этого края может вообще ни остаться, ни чего. Такого, он позволить не мог, да и не хотел.

Следующим на повестке дня был Лоэк Црум. Он всегда приходил в точно назначенное время, ни минутой раньше, ни минутой позже, и в этот день было все абсолютно также.

Лоэк рассказал тому все то, что передал сенатор Альпин. Настроение мэра повысилось:

- Это отличные новости.

- Как успехи у старика?

- Сегодня он должен уйти на задание. Он сразу взялся за самое сложное цитриновое задание. Если выполнит его перейдет на изумруд.

- Не проще ему сразу выдать рубин?

- Нет. Ему, точнее нам, нужно достаточно прочное алиби. Если узнают, что он его просто так получил, это может вызвать много ненужных вопросов. У нас нет второй попытки или запасного плана, поэтому рисковать не нужно.

- Я понял, – Лоэк поднялся.

- И, попросите сенатора Альпина, почаще радовать нас хорошими новостями

- Хорошо, я передам, – Лоэк попрощался и ушел.

\*\*\*

Рея разбудили еще до рассвета; он уже начал привыкать к этому. Группа взяла уже подготовленные вещи и спустилась вниз. После завтрака бармен передал им сверток. Он подготовил его по просьбе Тог’река. Рей удивился, когда тот успел, и варвар рассказал, что подумал о еде, пока Рей разговаривал с Юиль. Реймонд повернулся к девушке и показал на варвара рукой. Эльфийка нехотя признала, что варвар подумал быстрее ее.

Они сели в повозку и поехали к гильдии. Народу в гильдии опять было много. Старший администратор Лика уже ждала их. Она передала им небольшую шкатулку и попросила подписать бумаги о принятии заказа.

В шкатулке лежало три камня на цепочке. Они были прозрачными, свето-лимонного оттенка. Камни были продолговатыми, почти овальными, но их размер не превышал крупную монету. Толщиной камни были чуть более сантиметра. На одной стороне были выгравированы их имена, на другой герб Вудбурга. На жетоне Реймонда была написана фамилия «Арчер».

- Это подарок от гильдии, господин Арчер.

- Подарок?

- Да. Обычно охотники оплачивают жетоны сами, но для Вас гильдия сделала исключение.

- Тогда передайте леди Раен мою искреннюю благодарность, – Рей хотел оплатить жетоны сам, чтобы не оставаться должником гильдии, но не был уверен, потянет ли он их цену. Ронять авторитет сейчас точно не стоило. Теперь же нужно взять на заметку, что следующие, им придется оплачивать. Он передал Юиль и Тог’реку их жетоны. Девушка и варвар одели свои жетоны на шею, Рей последовал их примеру.

Они вышли, сели в повозку и направились к северным вратам. Рей рассматривал свой жетон. Он не был большим ценителем ювелирных украшений, но такой камень должен был дорого стоить.

- Интересно, насколько он дорог? – Рей спросил особо ни к кому, не обращаясь. Юиль, все еще задетая расторопностью Тог’река, ответила:

- Не много. Эти жетоны не делают из настоящих камней – они созданы при помощи алхимии. Такие, в пять раз дешевле настоящих.

- А не слишком ли они хрупки? Может проще делать металлические жетоны?

- Они не сломаются. На них накладывают зачарование увеличивающую их прочность, так что сломать их не вероятно тяжело. Некоторые хранятся столетиями. А по поводу металлов… Когда Первый Император создавал Империю, то брал под свое крыло обычных наемников. Не все из них были довольны армейской муштрой и не хотели служить только за звания. Золото же уходило в основном на строительство Империи. Поэтому Император предложил делать жетоны из камней. Такой настоящий камень стоил много. Так что наемники получали одновременно и визуальное отражение своих сил и знаний, и хорошее выходное пособие, если вдруг быть охотником им надоедало. Гильдия приняла эту традицию, а затем заменила настоящие камни искусственными. Так что да, они ценны, но не настолько, чтобы бояться их потерять или сломать. Хотя некоторые высокоуровневые охотники могут сделать себе жетоны из настоящих камней.

Они покинули врата города и отправились на север. Сначала они проехали лагерь гильдии, а потом отправились на запад, туда, где стояла, подвергшаяся нападению, деревня. Их путь лежал по холмистой местности. Поводья они брали по очереди. Рей, практически всю дорогу, читал книгу. Он читал о биографии старика, и кое-что из магических книг, все больше понимая основы. Варвар обычно дремал на полу повозки или обрабатывал свое оружие магической заточкой. Он купил ее с остатков тех денег, что давала ему эльфийка.

Путь до деревни занял несколько часов: когда они подъезжали к деревне, было около полудня. Деревня появилась из-за холма и не сильно отличалась от тех, что Рей уже видел. Но чем ближе они приближались, тем более понятно становилось, что в деревне не все гладко: деревенские бегали с вилами на перевес и что-то очень громко кричали.

Первым среагировал варвар. Он поднялся в полный рост, спрыгнул с повозки, выхватил свой меч и бросился бежать к деревне, прямо по полям. Девушка пришпорила лошадь и та побежала быстрее, но обогнать варвара она не могла. Если бы кобыла не тянула повозку, то варвар остался бы позади; бросать же повозку прямиком по полю, Юиль не стала. Дорога огибала поле и не шла напрямую к деревне.

Варвар добежал первым и схватил какого-то мужчину за плечо. Рей не слышал, что он лепетал, но он уверенно указывал рукой на другой край деревни. Тог’рек оттолкнул его и побежал в ту сторону, куда указывал мужчина. Когда их повозка подъехала к краю деревни, Рей перехватил поводья и сказал девушке помочь Тог’реку. Она не стала перечить ему, спрыгнула с повозки и побежала в ту сторону, где скрылся варвар. Сам Рей выбрал место у одного из домов, привязал лошадь вместе с повозкой и направился к ним.

Бежать пришлось не долго. На краю деревни, в высокой траве, стоял варвар с мечом наперевес. Неподалеку стояла и девушка с магическими кругами наготове. Тог’рек взмахнул мечом и из высокой травы раздался жуткий писк. Вслед за писком взлетели в воздух какие-то жидкости и нога, похожая на ногу жука, только большого размера. Девушка крикнула:

- Там! Левее! Еще один!

Варвар метнулся в указанном направлении и снова махнул мечом. Опять писк и опять чьи-то внутренности полетели в небо.

- Еще один убегает! В десяти шагах впереди!

Варвар побежал снова и снова кого-то убил. Рей увидел, как трава позади Тог’река зашевелилась, и он крикнул:

- Сзади!

Но он не успел. Из травы на спину здоровяку выпрыгнул огромный муравей. Он был размером с собаку и сразу вцепился тому в плечо. Варвар попытался оторвать того от себя, но потом переключи внимание на свое колено. Судя по писку, на него напал еще один, снизу.

Рей глянул на девушку и по магическому кругу понял, что она магией выслеживает монстров в траве. Так что помочь варвару сейчас мог только он. Рей поднял руку:

- Замри! [Огненная стрела]!

Варвар на секунду замер, и стрела попала прямо в бок муравья, тот запищал и отпустил плечо Тог’река. Он не стал медлить и ударом меча убил его. Следующим был, державший его за колено. Меч был громоздким, и здоровяк отбросил его, схватил молот и огрел монстра по голове. Голова муравья хрустнула и проломилась, обдав Тог’река своими жидкостями. Варвар никак не отреагировал. Он выхватил свой топор, встал в стойку и крикнул:

- Где?

- Все, больше нет.

- Точно?

- Да, точно, – девушка опустила руки.

Тог’рек расслабился, заткнул за пояс молот и топор, а затем подобрал меч. После оглядел разбросанные трупы тварей и спросил:

- А с этими, что делать?

- Неси их сюда, у меня есть идея, – девушка выглядела задумчиво.

- Ты бы подлечила бы его для начала, – предложил Рей.

- Пусть подойдет.

Тог’рек тащил по траве двух муравьев. Когда он их приволок, Рей оказался в ступоре: они действительно были большими. Сантиметров пятьдесят в холке и около метра в длину. Их жвала были длиной по двадцать сантиметров и спокойно перекусили бы ему руку. Доказательством тому была рана на плече Тог’река. Глубина ее была сантиметров пять и даже, как показалось Рею, была видна кость лопатки.

- Присядь, – скомандовала Юиль.

- Не стоит.

- Нам предстоит зачистить их логово сегодня. У нас нет времени ждать, пока твои раны заживут, – поддержал девушку Рей.

Варвар присел на одно колено, и эльфийка занялась его лечением:

- [Малое Лечение].

- Колено ему тоже подлечи. Пусть он будет в полном порядке, – посоветовал Рей. Девушка только кивнула.

Рана варвара затягивалась на глазах. Рей много читал о магии исцеления, но видеть эффект еще пока не приходилось. Когда она закончила, Тог’рек встал и замахал рукой. Он разрабатывал плечо, а затем попытался уйти, но Реймонд схватил его за локоть.

- Что? – спросил здоровяк. Рей слегка кивнул в сторону девушки. Варвар скис лицом, но повернулся и сказал:

- Спасибо.

- Пожалуйста.

Рей отпустил Тог’река и тот пошел за оставшимися трупами муравьев.

- А, зачем тебе их трупы?

- Во-первых, изучить их внутренности. Так я смогу понять, ядовиты они или нет. Далее мне нужны их усики.

- Усики?

- Да. Муратанты общаются телепатически на коротком расстоянии. Конечно, их мозг примитивен, так что и общением это не назвать, но их усики ценны для алхимиков. Они являются ингредиентами некоторых зелий. Например, [Зелье Малой Интуиции].

- А что, это зелье делает?

- Повышает скорость реакции и усиливает навык боевого чутья.

- А, я понял, как навык Тог’река?

- Да, именно. Да и чем больше жвал мы соберем, тем больше премии от Гильдии получим. Учитывая скорую покупку изумрудных жетонов, нам пригодиться любая монета.

- Я тебя понял.

Он оглядел округу и увидел толпу деревенских жителей, стоящих поодаль. Затем к ним подошел варвар:

- Все, это последний, – он свалил их в кучу.

- Юиль тебе нужна помощь? – поинтересовался Рей.

- Нет. Только, Тог’рек, разложи их, а не сваливай в кучу.

- Тогда давайте так: я поговорю с деревенскими, Юиль займется трупами муравьев, а Тог’рек займется повозкой. Это всех устраивает?

- Муравьев? – с вопросом в голосе спросила девушка. – Раньше их так называли?

- Да. Но потом название сменили. Ладно, я пошел искать старосту, – Рей отругал себя за то, что опять «вышел из образа». Пару раз ему приходилось прокалываться на незнакомых местным жителям словах, но он всегда говорил про дальние страны или традиции южного континента.

Староста был пожилым мужчиной, округлый лицом и с усами, в обычной деревенской одежде. Рей поймал себя на мысли, что таких мужчин часто снимают в рекламе пенсионных фондов, чтобы показать счастливого и упитанного старичка. Он долго и упорно благодарил Реймонда и его учеников и тряс его руку так, что тому показалось, будто его рука отрывается.

По рассказам старосты муратанты появились около четырех декад назад. Сначала деревенские следопыты видели их у брошенной пещеры вепредя. Но с каждым днем они все сильнее наглели, и он поехал в Вудбург, подать заявку в Гильдию охотников. Это было декаду назад, за это время твари начали нападать на поля и скотину. Сначала осторожно, но в последние дни стали прибегать по пять штук и средь бела дня. Одного парня они убили, когда тот в одиночку попытался отбить свою корову. Рей выслушал его и направился к Юиль. Недалеко уже стояла распряженная повозка. Лошадь стояла в тени и ела свежескошенную траву. Трава предназначалась для сена и скотины, но местные, таким образом, отблагодарили своих спасителей.

Юиль ж была по уши в слизи из тел муратантов и пахла соответственно. Варвар стоял рядом.

- Как идет процесс? – поинтересовался Рей, когда подошел.

- Я почти закончила. Сами они не ядовиты, но у них есть зачатки ядовитых желез у жвал. Так что более сильные, вполне могут плеваться ядом. Жвалы собраны почти все. Одну пару Тог’рек разрубил. По усикам лишь две пары. Тоже его работа, – она ткнула кончиком подаренного кинжала в сторону Тог’река.

- Сказала бы сразу, я бы убивал их аккуратней.

- Ты быстрее ветра убежал!

Рей понял, что они опять начали заводиться и решил это пресечь:

- Так, спокойно, сейчас не время пререкаться. Староста сказал, что их следопыты нашли гнездо. Оно находится севернее, – он показал рукой в примерном направлении. – Это пещера, из которой года три назад охотники «выжили» вепредя. После зачистки, нужно будет эту пещеру завалить раз и навсегда. У нас есть чем?

- Если только заклинаниями, – Юиль применила на себя и кинжал заклинание [Очищение]. Вся вонь и слизь исчезли с ее наряда.

- А с этим что? – Рей кивнул в сторону распотрошенных трупов муравьев. Он все никак не мог научиться называть их «муратантами».

- По-хорошему – сжечь.

- А может для защиты использовать? – спросил варвар. – Когда нужно было защитить лагерь от хищников, мы могли обмазать палки их кровью и расставить на расстоянии от лагеря. Ну, чтобы они опасность чувствовали.

- Можно, – согласилась девушка. – Только мы все равно их логово зачистим. Но если они пришли откуда-нибудь еще, то временно защитить деревню, тоже не плохой вариант. Позови старосту.

Варвар остался стоять и посмотрел на Реймонда.

- Будь так добр, сходи за старостой, пожалуйста, – сказал Рей с улыбкой. Тог’рек кивнул и ушел в деревню. Рей суровым взглядом посмотрел на Юиль, та лишь вздохнула и сказала: «Я все поняла».

Когда староста пришел с тремя крепкими парнями, Юиль и Тог’рек объяснили им что делать. Парни мялись и переглядывались. Они побаивались отходить от деревни, и было решено отправить Тог’река с ними. Юиль же было поручено провести разведку. Таким образом, Рей загрузил работой их обоих, и обоим не было обидно.

- Как будешь действовать? – спросил он ее.

- Использую призыв.

- Кого призовешь? Волка?

- Нет, больно крупноват для разведки. Думаю, лисицу.

- Почему не ворона?

- Полет птицы отнимает слишком много магической энергии. Я не специалист в призыве, поэтому нужно ее поберечь ману на зачистку.

Она создала магический круг и из него выскочила лисица. Девушка присела на лавку рядом, ее взгляд помутнел, а лисица бросилась в траву, в сторону, указанную Реем. Сам же он отошел к старосте и попросил их не беспокоить, пока девушка не закончит. Деревенские стали расходиться, окрикиваемые старостой. Монстры монстрами, а работа в полях сама себя не сделает.

Рей присел на край повозки. Солнце было по-летнему жарким, и он сожалел, что они так и не удосужились починить сорванный тент повозки. Он подумал, что по приезду это надо было исправить в первую очередь.

Варвар вернулся спустя полчаса. Он посмотрел на девушку и никак не отреагировал, так как уже знал, как работают призыватели-разведчики. Здоровяк рассказал, что они обмазали стволы деревьев слизью по направлению логова, а дальше деревенские и сами справятся. Он тоже запрыгнул в повозку и развернул, подготовленный барменом, мешок. Время подходило к полудню, и пора была уже пообедать.

В котомке лежало немного вяленого мяса, сыра, хлеба и по паре фруктов и овощей. Варвар схватил кусок мяса, но Рей его остановил:

- После применения столь длительного призыва, Юиль может понадобиться много энергии для восстановления.

- И что? Пока дойдем до логова она и восстановится.

- Хороший лидер должен в первую очередь думать о своих людях и только потом о себе.

- Почему?

- Народ, стая, группа или племя напоминает цепь, одно кольцо цепляет другое. Знаешь, как определяется прочность цепи? – варвар отрицательно помотал головой. – Оно определяется прочностью самого слабого звена. Даже если цепь состоит из самого прочного металла, но одно кольцо из пергамента, цепь не будет прочной.

- То есть, нужно убирать слабые звенья?

- Нет. Ты неправильно понял. Если каждый будет ценить только крепкие цепи, то вся цепь распадется на отдельные звенья, и цепи не будет существовать в принципе.

- В смысле?

- Вот смотри. Каждый человек пусть будет за одно звено. Каждое звено имеют свою прочность. Если начать выбирать исключительно прочные звенья, то рано или поздно это приведет к одному из двух вариантов. Первый – тебя самого выкинут из цепи, как более слабого. Всегда есть те, кто сильнее тебя. Никогда не считай себя самым сильным. Такое мышление приведет тебя к болезненному поражению, раньше или позже.

Второй вариант – это, что цепь будет лишком короткой. И тогда зачем она такая нужна? Любая хорошая длинная цепь состоит из крепких и слабых звеньев. Создание такой цепи — это компромисс.

- Компромисс?

- Да, компромисс. Компромисс — это взаимные уступки.

- Как у меня с Юиль?

- Верно, как у тебя с Юиль. Так вот представим цепь в виде племени. Если в племени будут только одни воины, то кто будет заниматься простыми вещами?

- Слабые воины. Всегда есть те, кто слабее.

- Да, именно. Но если воинов слишком мало, то, что будет с племенем тогда?

- Ну, их тогда убьют. Потом их головы насадят на пики, а их тела…

- А если бы у них были бы те, кто занимается простыми вещами, – перебил варвара Рей, – готовкой, сбором и расстановкой лагеря, обработкой шкур и воспитанием молодежи, то готовых к бою воинов было бы больше, а значит и шанс на рост и процветание племени увеличится.

Варвар задумался. Здоровяк сидел, потирая подбородок. Рей знал, что тому нужно больше времени, чем девушке, чтобы подумать. Пока Реймонд обедал хлебом, фруктами и сыром варвар продолжал думать. Через пять минут он все-таки пришел к нужному выводу:

- Ухаживать за слабыми, не в чести у варваров, но я понимаю, что вы имеете в виду. Слабые нужны, они делают много незаметной и несолидной работы. И чем крепче такое звено, тем прочнее вся цепь, я прав?

- Ну, почти. Так что, давай оставим Юиль больше мяса.

Варвар кивнул и принялся за сыр с фруктами. Рей не был уверен, что варвар правильно его понял. Тог’рек видимо решил, что его ценят выше, чем девушку и спокойно это принял.

\*\*\*

Юиль закончила через час: она была истощена и вымотана. Девушка с удивлением узнала, что варвар оставил ей мяса. Пообедав, они выслушали эльфийку.

- Пещера находится в лиге полторы на север, как и сказал староста. У входа дежурит два-три больших муратанта. Еще с десяток таких же, как и те, что мы убили, шныряют в пещеру и обратно. Они тащат в основном фрукты, корнеплоды и мелкую дичь.

- Кормят матку, – ответственно заявил Тог’рек, – откладывать нельзя. Если так много этих тварей снуют туда-сюда с едой, то матка готовится к появлению новых рабочих муратантов.

- А чем они обычно занимаются?

- Обычно копают глубже, чтобы ей безопасно было. Пещера глубокая?

- Не знаю. Не смогла подойти ближе, слишком часто снуют.

- Есть идеи? – спросил Рей.

- Есть одна, – Тог’рек говорил размеренно, будто не был уверен. – Можно попытаться отлавливать тех, что покидают логово. Так уменьшим их количество.

- А мы их не спугнем?

- Спугнем. Напугавшись, они могут спрятаться в пещере на пару дней и закопать вход.

- У нас нет двух дней, – напомнила Юиль.

- Нам они и не нужны. Мы подождем пока они назад не вернуться. А когда вернуться их прихлопнуть можно будет легко всех вместе. Сражаться даже с десятком на открытой местности плохая идея, нас слишком мало, – варвар покачал головой. – Да, в пещере будет тесновато, но они нас хотя бы обойти не смогут.

- А что если, прикрывать Тог’река [Каменной Стеной]? Так мы уменьшим проем пещеры, и ему станет проще.

- Да, не плохо придумано, – похвалила Реймонда девушка. – Будем меняться по очереди, чтобы не тратить ману.

- Нет, – Рей отверг ее план. – У тебя с ним хорошее взаимодействие. Да и возлагать все на его плечи не стоит. Ему нужна поддержка. Так что я буду отвечать за стену, а ты помогать ему из-за спины и поддерживать его лечением и усилениями. Так вам такой план?

- Да, вполне годиться.

Юиль показала на купленной в Гильдии карте примерные тропы муратантов. Варвар подтвердил предположения Рея, что те предпочитали постоянные маршруты. Но чтобы подобрать поближе пришлось бы взять ведро слизи с собой. Маски стали единственным спасением от вони для Реймонда и Юиль. Тог’рек отказался, сказав, что, если дышать через рот, запах не чувствуется. То, что в рот попадает слизь, его мало волновало. Они решили выступать через пару часов, чтобы девушка могла отдохнуть, а группа не утомляла себя полуденной жарой. Спустя два часа они, склизкие и вонючие, отправились к первому маршруту.

Первая тройка муратантов умерла быстро: две [Огненные Стрелы] и навык варвара [Рывок], не дали им и секунды на спасение. Девушка бросила идею сейчас собирать свой «урожай». Вторую пару настигли в лесу. Рей призвал лисицу и выманил их чуть поодаль. Комбинация «стрела-рывок» сработала во второй раз не менее эффективно, чем в первый. Еще с двумя пришлось повозиться. Они были слишком далеко друг от друга, где-то в пятидесяти метрах, так что Реймонд использовал [Усиление Магии], как в бою с Даиком. Итого за час с небольшим, колония поредела на одиннадцать монстров. Больше их видно не было.

Когда они подкрались к вершине холма, с которого просматривался вход в пещеру, то увидели, тех трех больших муратанта, о которых говорила Юиль. Монстры постоянно бегали около входа и щелкали жвалами. Видимо их обуяло беспокойство о большой части роя, пропавшей без вести. Сами по себе они были в полтора раза больше, тех, что Рей видел, до этого. Клацанье жвалами отличалось от звука, которое издавали их меньшие собратья. Если первые издавали звук, будто две палки били друг о друга, то эти клацали, как пара толстых бревен.

- Они могут перекусить руку? – тихо спросил Рей.

- Эти? Легко! – подтвердил Тог’рек. – Что будем делать?

- Есть идеи? – Рей повернулся к Юиль.

- Три на три, – равный бой, но, если выскочит подкрепление, нам будет туго. Их нужно разделить.

- Тогда, я призову волка и отправлю его на тот край поляны. Они точно не оставят вход беззащитным. Так мы их и разделим.

- А я подползу поближе, попробую напасть неожиданно, – предложил варвар.

Рея это развеселило. Огромный варвар, ползущий в траве и старающийся быть не заметным, выглядел так же грациозно, как слон в балетной пачке.

- Ладно, но только после того, как они отвлекутся. Берешь на себя ближнего к нам. Юиль, на тебе другой, если он не побежит к волку. Если побежит, подожди пока он подойдет. Тог’рек, долго с ним не играй. Как закончишь, на тебе вход. Если что, беги к волку, я прикрою самым сильным заклинанием, что имею. Не оглядывайся, мы уйдем к деревне. Встречаемся там, если дело пойдет по худшему сценарию.

Девушка и варвар молча кивнули. Рей сполз с вершины холма и призвал [Вожака Стаи]. Такой зверь мог и сам призвать пару простых волков. Но этот финт лучше оставить на потом. Тог’рек пополз вниз, выбирая самую высокую траву. Девушка осталась наверху холма.

Рей, в образе волка, сделал крюк побольше и показался на другом краю поляны. Он завыл и привлек внимание муратантов. Те перестали бегать, остановились и грозно защелкали жвалами. После десяти секунд один из них рванул к волку. Волк пригнулся и взрыл землю лапой: вызов был принят. Двое других внимательно наблюдали за первым и лишь пощелкивали жвалами.

Когда до волка осталось метров пять, из куста выпрыгнул варвар.

- [Рывок]! – крайний муратант-охранник не успел повернуться полностью, как Тог’рек топором отсек ему половину лапок, повернутого к нему бока. Вторым ударом молота он раскроил ему голову, но тот успел взвизгнуть. Второй монстр развернулся и ринулся к здоровяку.

Третий, бежавший к волку, резко повернулся и, увидев, что к входу несся варвар, побежал обратно, совсем забыв про волка. Рею только это и нужно было. Призванный волк не уступал муратанту в скорости, так что он быстро догнал монстра и запрыгнул ему на загривок, вцепившись в то место, где должна была быть шея. Рей отдал волку команду [Зов Стаи]. Рядом с вожаком появились еще два волка, чуть меньше обычного среднего зверя. Они вгрызались в ноги монстра и отрывали их по одной.

Следующей свой ход сделала девушка. Рей из-за контроля не услышал, что за заклинание она произнесла, но от холма по дуге понеслась огненная сфера. Попав в монстра, она не взорвалась, как заклинание [Огненный Шар], а расплескалось по телу монстра. Он завопил от боли и начал шарахаться по сторонам. Волки похватали его за лапы и быстро обездвижили его. Тот продолжал умирать медленно, окутываемый лавой. Рей чувствовал инстинктивную боязнь волков огня и, когда монстр съедаемый лавой умер, направил их к входу в пещеру. Там варвар отбивался в узком проходе от трех монстров подоспевших на крики своих товарищей. Из них лишь один был «охранником» – так Рей окрестил более сильных муратантов. Варвар сконцентрировался на нем. Еще два впились ему в ногу. Подоспевшие волки напали на охранника, а потом уже и на двух других.

Быстро расправившись со своими противниками, два оставшихся волка, прошли на пять метров вглубь пещеры, и встали на страже. Их зрение было лучше, чем у людей и Рей ясно видел и чувствовал, что пока опасности нет. Весь бой занял не более тридцати секунд. Рей отдал мысленную команду ждать и «вернулся» в свое, точнее стариковское, тело.

- Ты как?

- Все хорошо. У Тог’река тоже вроде неплохо, – сказала Юиль.

- Тог’рек! – Рей не боялся привлечь внимание монстров, они без этого шума подняли на всю округу – Ты как, цел?

Из пещеры вышел варвар:

- В целом да, но подлечиться бы не мешало.

- А что это было за заклинание? Я такого, не видел еще, – спросил Рей Юиль, пока они спускались с холма.

- Мое авторское. Назвала [Лавовый Шар]. Круга, примерно, третьего. Не часто использовала так, как магической энергии уходит много.

- Могла бы и рассказать.

- Настоящий мастер всегда держит козырь в запасе.

- А я тебе, о своих авторских заклинаниях рассказывал…

- Так на то Вы и учитель. Если Вы будете рассказывать об авторских заклинаниях и комбинациях, без возможности их показать, то какой вы тогда учитель.

- Как ты до такого догадалась?

- Смешала глифы из [Водяного Шара] и [Лавового Потока].

- Я не про это. Почему именно сейчас? Могло ведь и не получится?

- [Огненной Стрелой] таких толстых не возьмёшь, а шар взрывом мог повредить Тог’река или ваших волков.

- Волки пока не видят опасности, переведем дух и в пещеру. Чего-то я уставать начал, – пожаловался Рей.

- Контроль зверей очень маназатратен. После того как их отпустите, выпейте [Эссенцию Маны] – полегчает.

- Спасибо. Займись Тог’реком.

Девушка кивнула и направилась к здоровяку. У того было разворочено колено и лодыжка, а с поврежденного предплечья стекала черная кровь. Девушка быстро подлатала ногу и варвар, с довольным лицом, запрыгал на ней.

- В руке яд.

- Используешь палочку?

- Нет, зарядов мало. Лучше оставлю на бой. В ране не много яда, так что тебе придется потерпеть, будет больно.

Варвар зажал во рту рукоять молота, а девушка призвала малый магический круг.

- [Прижигание], – вокруг них раздался запах жжёной плоти, и варвар сжал челюсть сильнее. Через десять секунд процедура была окончена. На месте раны теперь был круглый ожог. Волки, до которых запах дошел чуть позже, заволновались, но Рей их мысленно успокоил.

- Ну, вот, а вы боялись, – улыбнулся Тог’рек. – Говорили про плохой вариант.

- Хороший лидер всегда готовиться к худшему, а надеется на лучшее.

- Зачем?

- Если наступит худший вариант, то ты уже готов. А если лучший, то ни чего не теряешь.

- Я понял, – закивал варвар.

- Идем дальше?

- Секундочку, – девушка отпила половину из флакона с синей жидкостью. – Теперь идем.

- А что с волками? – спросил Тог’рек.

- Оставим одного, в качестве дозорного, – Рей махнул рукой и остался только вожак. Он сам отпил из своего флакона и почувствовал прилив сил, будто только что, хорошенько выспался.

- Теперь идем.

Пещера была метра три в диаметре. Группа продвигалась медленно, проверяя каждый подозрительный камень. Если на них нападут сзади, то их песенка будет спета. За десять минут они продвинулись лишь на пару сотню метров. Пещера не сильно петляла, но ощутимо загибалась к низу. Они встретили сопротивление лишь раз, когда Тог’реку не понравился валун у стены. Из-под него выскочил еще один охранник. Тог’рек, при поддержке Юиль, легко с ним справились. Рей продолжал оставаться настороже, как и призванный им волк.

Через десяток шагов волк остановился.

- Что случилось? – осведомился варвар, не оглядываясь.

- Почувствовал чье-то присутствие, – объяснил Рей. – Секунду.

Он снова «стал» волком. Медленно и осторожно, он крался вперед. Впереди замаячил вход в большой грот. Волк видел не плохо и Рей заметил, что из грота, нет больше видимых путей. Возможно, это и было логово. Зверь обнаружил еле заметное движение по бокам от входа. Монстры пытались затаиться, но обмануть чувства волка полностью не могли. Их было минимум трое, и монстры ожидали их, чтобы напасть со спины, о чем Рей и сообщил своим подопечным.

- Что будем делать? – спросила полушепотом девушка.

- Если это действительно логово, то кроме троих крепышей нас должна ждать и матка, – так же тихо ответил ей Тог’рек. – Сражаться со всеми сразу не выход. Нужно выманить их из грота в пещеру и отщелкать по одному.

- Как мы это сделаем?

- Я могу [Магическим Светом], – сказала девушка. Она направила висевший над ними тусклый шарик голубоватого света вперед. Рей дал команду волку отойти назад, а сам с Тог’реком приготовился к бою. Искорка света поплыла по направлению к гроту и когда миновала вход, эльфийка крикнула:

- [Вспышка].

Искорка взорвалась ярким светом. Он не мог причинить какой-либо урон монстрам, но выступил, как выстрел из стартового пистолета. В пещеру ломанулись не меньше дюжины тварей: Рей явно недооценил их силы.

- [Каменная Стена], – девушка сообразила быстрее Рея. Стена выросла перед Тог’реком, к его неудовольствию: она перекрыла весь проход, отделив волка от них. Зверь исчез практически в мгновение – противников было слишком много. Каменную стену сотряс удар. Так она долго не простоит.

- Тог’рек, назад! [Каменная Стена], – Рей создал стену в полуметре ближе к ним от стены девушки. Спустя пару мгновений в его стену тоже что-то ударилось. Толпа монстров разбиралась со стенами достаточно быстро.

Реймонд и Юиль успевали ставить стены, но их энергия не безгранична, да отступать постоянно нельзя было. Они уже отошли на десяток метров.

- Делать-то что будем? – спросил безучастный варвар.

- Не знаю, – рявкнула девушка, – [Каменная Стена]. Нужно придумать хоть что-то, отступать вечно не выход.

- Согласен, – подтвердил ее слова Рей, – если не успеем придумать… [Каменная Стена]! …то единственный выход, это обвалить проход.

- Плохая идея, – с кислой интонацией сообщил варвар. – Если у матки есть достаточно еды, то она восстановит численность и может найти новый выход на поверхность, откуда угодно.

- А нам то… [Каменная Стена]!.. нам то, что с того!

- Если ее рой будет большим, она может смести деревню одним ударом. Матки умнее простых монстров и быстро учатся.

- Тогда может, предложишь что-нибудь сам?! – продолжала яриться девушка. Тог’рек лишь отрицательно покачал головой.

Рей так же перебирал варианты исходя из их ситуации. Ресурсов было маловато. Энергия кончалась, а из запасов были только три колбы с алхимическим огнем. Штука мощная, но может лишь время выиграть. И тут ему в голову пришла идея.

- Юиль отдай Тог’реку… [Каменная Стена]! ...алхимический огонь!

- Зачем?

- Отдай, кому говорят!

Варвар не стал ждать ее реакции и сам сунул руку в ее сумку. Он извлек три колбы с зельем.

- Что дальше?

- Дальше, когда стена упадет, я… [Каменная Стена]! ...я усилю свое заклинание [Воздушный Удар], и ты кинешь колбы прямо под него.

- Но нас и самих может зажарить.

- Юиль, как только я начну произносить заклинание… [Каменная Стена]… ты возведешь самую крепкую стену, на которую способна, прямо передо мной.

- Вы спятили?!

- Только заметила? На счет три, готовы?

Варвар и девушка громко крикнули «Да!».

- [Усиление Заклинания]! – Рей усилил свое следующее заклинание.

Существовало два усиления заклинаний. Первое, увеличивало количество магических кругов. По сути, маг применял несколько одинаковых заклинаний сразу. Энергия расходовалась в полуторном объеме для каждого круга, от стоимости обычного. Такова была плата, иначе разум заклинателя не выдерживал нагрузки. Второе, усиливало одно единственное заклинание, делая его на круг или несколько выше оригинального. Увеличивался радиус поражения, мощь заклинания и уменьшалось сопротивление против него. Первое усиление почти не пользовалось спросом, второе же, редко, но можно было увидеть.

Реймонд скомандовал:

- Три! [Великий Воздушный Удар]!

Заклинание едва сорвалось с круга, как варвар метнул прямо под него связку бутылей. Они взорвались и огонь, закручиваемый мощнейшим потоком воздуха в пылающее торнадо, устремился в еще стоявшую стену. Сразу же после этого перед его ладонью выросла стена, созданная заклинанием девушки. Рей, максимально быстро, переключился на поддержку ее стены. Он вкладывал в это все свои магические силы и обливался потом, чувствуя, как давление между стен нарастает.

Он искренне молился, чтобы у них хватило сил. Спустя пару долгих мгновений раздался громогласный ухающий звук, и давление на стену резко упало. Если бы они не выдержали, их бы размазало по стенам пещеры. Звук сотрясал стены пещеры и с них посыпались камни. Варвар встал так, чтобы прикрыть их головы от падающих камней своим оружием.

Девушка и Рей упали на колени без сил. Стена стояла. Никто в нее с той стороны не бился. Они тяжело дышали. Девушка не выдержала и повалилась на землю.

- Я не очень понял, что произошло, но, кажется, мы были на краю гибели, я прав? – недоуменно спросил Тог’рек.

Рей не смог ответить, пытаясь продышаться и лишь поднял большой палец. План был рисковым, но он удался. Он начал истерично смеяться, за ним начала смеяться Юиль. Он впервые слышал ее искренний смех, и он был отвратителен. Она больше кряхтела, чем смеялась, чем лишь усиливала смех Рея. Варвар стоял и переводил взгляд в девушки на него и обратно. Резюмировав: «Мало того, что колдуны, да еще и психи», он подошел к стене. Рукой тронул ее и тут же отдернул, стена была горячей. Он выбрал место похолоднее и приложился ухом, потом повернулся к смеющимся:

- Хватит уже, не слышно ни черта из-за вас!

Они затихли и через десять секунд варвар подытожил:

- Нету никого.

Рей достал и допил остатки голубоватой жидкости; Юиль сделала тоже самое. Они поднялись, и, хотя выглядели усталыми, были вполне бодрыми.

- Если нам повезло, то убило и матку, если нет, придется еще и с ней разбираться. Так что давайте веселье на потом оставим.

Рей был согласен с варваром. Они подготовились к бою, и Юиль разрушила свою стену. На них пахнуло запахом жареной плоти и духоты. Рей натянул повязку, сползшую с лица.

В этой части пещеры было жарче. Тут и там горели маленькие остатки тел монстров. В живых остался лишь один охранник, да и тот был наполовину раскурочен. Варвар добил его, и они продвинулись дальше.

Рей еще раз поблагодарил канал Дискавери и лично одного афроамериканца-ведущего. Этот, уже в годах и с сединой мужчина, с упоением подростка рассказывал о науке и этим подкупал. Рей даже ему завидовал, так радоваться можно было только горячо любимой работе. Он поклялся поднять кружечку эля за его здоровье, когда они вернутся.

Они подкрались к входу в грот. Вокруг входа так же лежали разбросанные тела муратантов.

- Что-нибудь видно? – шепнул Рей.

- Я не вижу, – так же шепнул Тог’рек.

- Сейчас, – девушка тихонько произнесла заклинание [Совиный Взор]. Она осмотрела грот и произнесла:

- Чуть левее центра, кто-то есть. Там в гроте выемка и оно там.

- Матка?

- Скорее всего, да.

- Почему не нападает? Боится?

- Возможно. Мы же тут такой раздрай устроили.

- Тогда, может, не станем делать вид, что ее заметили, а прикинемся будто бы мы ее проглядели?

- Давайте попробуем.

Они уверенно вышли, не спуская глаз с того места, куда незаметно указала эльфийка. Матка продолжала изображать камень. Ее подергивания выдавали ее, но она не знала об этом. Они, как будто случайно, встали в боевые позы и, когда Рей кивнул девушке, та быстро метнула [Огненную Стрелу] в ее сторону. Одновременно с этим варвар метнулся с мечом к расщелине. Грот был обширен, так что Тог’рек выбрал привычный, для себя, меч.

Поняв, что ее обнаружили, матка выскочила и попыталась отойти с линии заклинания. Стрела просвистела над ней, осветив ее тушу. Она была размером с корову и жвала щёлкали, как два стальных клинка. Все ее тело покрывали шипы разной степени длины и остроты. У нее было по три пары глаз с каждой стороны. Она двигалась быстрее, чем члены ее роя.

Девушка так же это заметила:

- [Усиление Способностей]!

Варвара объял зеленоватый свет, и он сравнялся с маткой по скорости. Здоровяк заблокировал ее жвала мечом, держа его двумя руками: за рукоять и за лезвие. Матка перемещалась и крутилась, пытаясь оторваться от назойливого Тог’река. Если бы не жажда крови, что монстр источал, то это можно было бы принять за новомодный танец. Матка вела, Тог’рек позволял себя вести.

Рей и Юиль чуть разошлись, чтобы не попадать заклинаниями в здоровяка. Но простые огненные стрелы не наносили много урона. Матка собралась с силами отбросила здоровяка на добрый пяток метров. Она резво отбежала назад и пронзительно заверещала. Рею это не понравилось. Если она зовет подкрепление, то им тут и настанет конец. Из-за ее спины показались муравьи.

Они не были большими, не больше двадцати сантиметров в длину, но их было огромное количество, не меньше сотни. Все они были белыми, явно они появились на свет только что, и как бойцы были не какие, но их количество пугало. Первые достигли Тог’река и как бы тот не отбивался, полезли по его ногам. Варвар прыгал, стряхивая их с себя, но они наползали быстрее. Рей усиленно думал, но в голову ничего не приходило. Первой ответ нашла Юиль:

- Учитель! [Волна Огня]! Ударим вместе!

План был хорош.

- На счет три! Тог’рек, назад!

Варвар побежал, стряхивая муравьев, оседлавших того до самого пояса.

- Три! [Волна Огня]! – хором произнесли Реймонд и Юиль.

Они располагались в отдалении друг от друга, и конусы их заклинаний выжгли почти всех тварей. Их осталось от силы пара штук и вреда они уже не представляли. Недовольная матка взревела и плюнула в девушку зеленой каплей, что судя по всему была ядовитой. Девушка заблокировала его [Малым Щитом]. Матка развернулась и на полных парах метнулась к Рею. Он успел сорвать с пояса свиток с [Малым Магическим Панцирем], и в последний момент активировал его.

Удар. Рей не почувствовал боль, лишь картинка в его глазах замелькала как в калейдоскопе. Пол, стена, потолок и снова по кругу. Потом он ударился обо что-то и приземлился. Раздался звук битого стекла – защита сработала. Он быстро прикинул: матка метнула его метров на семь, а то и все десять. Реймонд был у стены, совсем недалеко от девушки.

Варвар, проспавший рывок матки, опять «пригласил» ее на танец.

- Вы как? – поинтересовалась Юиль.

- Отлично, броня сработала. Нужно что-то предпринять: мы истощаемся так же быстро, как и она.

- Может, попытаться ее ослепить [Лавовым Шаром]?

- Тог’река заденет?

- Да, может. Но я постараюсь аккуратно.

- Давай, – Рей стал отходить чуть в сторону, для увеличения угла поражения.

[Лавовый Шар] по баллистической траектории опустился на голову матки. Она практически не попала на варвара, лишь пару капель, а матка, вертясь и шатаясь, получила серьезный урон. Все ее левые глаза зашипели, и стало понятно, что слева она больше видеть не сможет.

Рей напряженно думал, что ему сделать. Энергия кончается, еще пару заклинаний и все. Девушка тоже почти на нуле. Он вспомнил, что можно было призвать волков, и они попробовали отгрызть бы ей ноги, но маны было слишком мало.

Только поле этого Рей вспомнил про свой клинок. Подходить близко не то чтобы сильно хотелось. Но его преимуществом было то, что он располагался слева по отношению к матке, стало быть, в ее слепой зоне. И он решился.

Он втащил меч, взялся за него двумя руками и не спеша подошел слева к матке. Тог’рек увидел краем глаза его маневр, все понял и надавил на свой клинок чуть справа. Матка прогнулась на правый бок, и встала в прочную позицию, пытаясь не упасть. Момент был идеален.

Рей выбрал сочленение и, размахнувшись, ударил. Сначала ему показалось, будто он не попал; меч, словно прошел воздух. Но визг и упавшая нога, говорили об обратном. Матка пыталась развернуться так, чтобы оба противника были перед ее глазами. Рей успел отсечь еще одну ногу. Матка теряла устойчивость, но продолжала стоять. Теперь она повернулась, так что ее не ударить, но открылась под удар Юиль. Юиль применила [Ветряной Разрез] и еще одна нога отпала.

Матка визжала и вертелась, понимая, что проигрывает. Повернись она направо и Реймонд отсечет еще одну ногу, налево, и это сделает Юиль.

Оставшись без трех ног, она стала нестабильной, и варвар опрокинул ее. Она попыталась быстро вскочить, но сделала это крайне неуклюже. Варвар нанес [Мощный Удар] сверху вниз, и одно жвало обломилось, оголив защиту головы справа. Она опять попыталась развернуться, но Рей лишил ее третьей левой ноги. Стоять она уже больше не могла.

Матка визжала и плевалась ядом, но это уже была агония поражения. Варвар не стал атаковать в лоб, а просто пообрубал ей оставшиеся правые ноги. А затем, запрыгнув на ее тушку, воткнул свой меч ей в голову. Пару секунд и матка затихла.

- Не расслабляемся, – варвар вынул меч и встал в боевую стойку.

После оглушительного писка твари, тишина была поистине оглушающей. Спустя тридцать секунд, варвар воткнул меч в землю и весело произнес:

- Все, можно дышать.

Они собрались в середине грота, усталые, но довольные. Это задание подкинуло им несколько неприятных сюрпризов.

- Что теперь? – спросил Рей.

- Нужно зачистить всю пещеру, – предложил Тог’рек.

- Тогда я и Юиль осмотрим пещеру и заодно выжжем яйца, если они остались, а ты пока на страже будь, мало ли что.

Они планомерно осмотрели пещеру: по углам лежало несколько сотен яиц. Они сожгли их [Лавовым Потоком] насколько было сил, остальные доверили уничтожать варвару. Он топтал их ногами, особо не церемонясь. Когда он почти закончил, то позвал двоих уставших магов поближе.

В углу лежали кости. Судя по черепам человечьи, хотя пара из них и были маленькими. Были ли это эльфы или же дети, было не разобрать. Варвар начал копаться в костях не особо церемонясь с ними. На возражения Юиль, он спокойно ответил, что позвал их сюда помочь, а не мораль читать. Не будь девушка такой уставшей, сейчас опять разыгралась бы буря.

Реймонд с Юиль продолжили осмотр грота, но ни чего путного не нашли. В этот момент к ним подошел варвар. Он нес что-то в руках. В его левой руке было зажато ожерелье из каких-то клыков. Клыки были огромными, сантиметров по пятнадцать. Само же ожерелье было выделанной полоской кожи, в ладонь шириной, с прорезями, для клыков.

- Это клыки смилодона, я точно знаю. – Тог’рек говорил уверенно, со знанием дела – Они не водятся в этих краях, а значит, их сюда принесли. Теперь я понял – это варварское капище. Я слышал о таких, но никогда не видел.

- А как у вас хоронят мертвых?

- По-разному. В моем племени сжигают и развеивают прах по ветру. Из степей вышел, в степи вернулся. Но те, кто живут в холмах или в предгорьях часто делают племенные капища.

- А где же сами усыпальницы?

- Да кто же его знает. Ему может больше нескольких веков. Эти края варвары еще до Первого Императора покинули. Тут еще и эти твари жили, а сколько еще до них ходило. Может, разграбили все, – варвар пожал плечами.

- И что ты с ним делать будешь?

- Конечно же, себе возьму! Вон сколько клыков! И какие клыки! Сильный воин был.

- А мародерство у всех варваров в чести? – съехидничала эльфийка.

- Нет, но мертвому оно все равно без пользы.

Рей поднял руки в пораженческом жесте. Юиль же сказала:

- В этом ожерелье какая-то магия, я чувствую. Так что пока не носи его, мало ли что.

- Можешь определить?

- Сейчас нет – сил совсем не осталось. Потом определю. Поэтому и говорю, пока не надевай.

Варвар повесил ожерелье на пояс и протянул вторую руку:

- Тут, это… в общем, вот, – его голос стал заметно мрачнее.

В его широкой ладони лежали три жетона, совсем как у них, только матово-черного цвета. Два были в хорошем состоянии, а еще у одного была отколота треть.

- Обсидиановые, – Юиль взяла их и прочитала. – Аяз Куурен, Стан***и***слав Пштофф, а на третьем лишь имя Кейна, все из Вудбурга. Вернем их в гильдию? Пусть хоть в курсе будут. Мало ли, вдруг их ищут.

Варвар и Реймонд кивнули. Рей подумал и решил разрядить обстановку:

- Давайте выйдем отсюда, и на свежем воздухе подумаем, что дальше делать, а то уже тошнит от этой пещеры.

Его ученики не выказали ни каких возражений.

Глава 8.

Анций Сувор сидел за своим столом и разбирался с документами, что были присланы из четвертого легиона, находящегося под его командованием. Доклады были обычными: везде был порядок, в чем-либо легион не нуждался. В дверь кабинета постучали.

- Войдите.

Вошел его секретарь, Брас Тарикус. Он поклонился у двери, затем подошел к столу и поклонился еще раз. Такое приветствие легата было излишним, но Сувор посчитал, что будущему Императору нужно начинать привыкать к своей роли. Ему не нравилось быть марионеткой в руках Правящей Матери, и он успокаивал себя мыслью, что взамен такого неудобства станет Императором и родоначальником новой династии. Даже если она не позволит ему быть полноправным правителем, Сувор надеялся, что из-за разницы в возрасте, а она старше его на десять лет, Правящая Мать умрет раньше. И тогда он или его потомок станут полноценным Императором.

- Говори.

- Группы найдены и наняты, остались последние приготовления, господин легат.

- Отлично. Надеюсь, инструкции им даны точные?

- Да, господин легат. Выследить старика во время его путешествия в столицу, убить и представить это, как нападение монстра.

- Все верно. Ты ищешь знатока ядов?

- Да. По слухам, в одном из полисов, на южном континенте, есть человек способный Вам помочь.

Секретарь замолчал и Сувор посмотрел на него осуждающе. Тарикус понял свою ошибку и с поклоном добавил:

- Простите, господин легат.

- Так-то лучше. Не забывай, ты говоришь с будущим Императором, и если будешь продолжать забывать мои титулы, можешь и не остаться моим секретарем в будущем.

- Я все понял, господин легат. Еще раз простите, господин легат.

- Хорошо, можешь идти.

Секретарь остался стоять.

- Что-то не так? – Сувора удивило поведение секретаря: обычно тот не проявлял не послушания и если говорил, то все сразу и без утаек.

- Вы точно уверены, господин легат, что это хорошая идея?

Сувор понимал, о чем тот лепетал:

- Я уже заключил сделку. Ее условия должны быть понятны даже такому дураку, как ты.

- Но, господин легат, это же сам Император! Потомок Первого Императора!

- И что?! Династии никогда вечно не правят. Раньше или позже, их сменяют другие. Возможно, именно это сейчас и нужно Империи. Или ты думаешь, что Первый Император не уничтожал династии?! Пфф! Подумай своей тупой головой, – Сувор постучал по собственному лбу, – мир не начался с Первого Императора, а значит, кто-то правил и до него. И где все эти династии, а? Стерты со страниц истории, вот где! И причиной тому были как раз амбиции и желание Первого Императора создать новое на руинах старого. Возможно я сам, или кто-то из моих потомков, вернет Империи былое величие! Почему я должен отказываться от такого шанса?

- Ваш отец бы этого не одобрил, господин легат.

- Даже мой отец был не доволен сложившейся ситуацией. Ему не нравилось, что род Суворов, род старше самой Империи, прозябает на задворках. Во всей Империи родов старше нашего на пальцах одной руки посчитать, и то пальцы останутся! Мой отец так же мечтал вернуть славу нашему роду…

- Но не ценой измены, господин легат. Я служу вашей семье почти тридцать лет. И сколь себя помню, и ваш отец, и ваш дед никогда бы не задумались об убийстве Императора. Им действительно не нравилось положение дел, но те задачи, что на них возлагали предыдущие императоры, они выполняли с честью и достоинством, господин легат. Они тоже хотели вернуть честное имя роду Суворов, но исключительно своей верной службой, госп…

– Только у них не было такого шанса, как у меня. – Сувор бесцеремонно перебил секретаря. – Да и что ты можешь понять?! Ты простолюдин и думаешь, как простолюдин! Над тобой не висит вековое давление ошибок семьи, тебе не нужно думать, как не приумножить их, а наоборот исправить. Ты ничего не понимаешь, глупец, НИ-ЧЕ-ГО! – последние слова легат уже выкрикнул. Сувор успокоил свое дыхание и добавил. – Сейчас ты не можешь осознать, как же тебе повезло находиться подле меня. Но пройдет десяток лет, и ты сам возблагодаришь судьбу за это. Может быть…

Анций уткнулся в пергамент, давая понять, что разговор окончен.

- Я вас понял, господин легат. – Тарикус говорил мрачно и поклонился ниже обычного – Я больше не стану докучать Вам, своими глупыми вопросами, господин легат. Могу ли я быть свободен, господин легат?

Сувор ответил, еле заметным жестом рукой, так и не обернувшись в сторону секретаря. Тот поклонился еще раз и вышел из кабинета.

\*\*\*

Рей вышел на солнце из пещеры и настроение чуть улучшилось. Он отошел от входа, нашел более чистую траву и развалился на ней. Теплота солнца и свежесть воздуха наполняла его новыми силами. После темноты пещеры и вони от монстров, это был практически курорт. Он услышал, как чуть левее него, на траву улеглась Юиль. Последним к нему подошел варвар:

- Ну, и что дальше?

- Ничего, – отозвался голос эльфийки.

- А если на нас нападут?

- Тогда, мы умрем усталыми.

Рей усмехнулся и спросил:

- Если мы хотим успеть попасть в город до ночи, сколько у нас времени?

Девушка помолчала с минуту:

- Около пары часов, не больше.

- Ты не хочешь их обработать?

- Хочу. Но мне нужно полчаса, хотя бы.

- Мне тоже.

Тог’рек посмотрел на одного потом на другого:

- А мне, что делать? К слову, лекарь, может, подлечишь меня?

- Используй зелье. У меня нет сил, а нам еще и пещеру заваливать.

Варвар извлек из кармана флакон с розоватой жидкостью, открыл его и начал растирать жидкость по ноге. Нога была вся в мелких укусах, от роя мелких муратантов. Раны заживали моментально.

Обычно зелья пили: люди были уверены, что так они действуют быстрее. Варвар же наоборот старался их не употреблять. В их культуре к магии, зельям и магическим предметам относились настороженно, но это не значит, что они их не использовали. Когда Тог’рек закончил, от его ран не осталось и следа. Он еще раз осмотрел себя и убрал наполовину использованный флакон.

- Отдохнули?

- Нет, – ответил за себя и за девушку Рей. – Слушай, может, пока мы отдыхаем тебе полезным делом заняться?

- Каким?

- Сходи в деревню и приведи пару тройку крепких ребят, для помощи с муратантами.

- Они отойти от деревни срутся, а уж к логову вообще не подойдут.

- Возьми с собой голову матки, все равно ее в повозку грузить, – подала голос Юиль. – И местных успокоишь и пустым не пойдешь.

- Если что, вы тут справитесь?

- Да, как-нибудь справимся.

Варвар ушел в пещеру и вернулся с головой матки в руках. При свете дня морда монстра выглядела еще уродливей.

- Только не повреди, – кинула ему в след эльфийка.

Рей лежал на траве, нежился на солнце, почти засыпая. Память унесла его в деревню к бабушке, где он так же лежал в траве, еще, будучи ребенком.

Первой поднялась эльфийка, спустя некоторое время:

- Пойду, начну пока осматривать трупы, пока Вы соизволили тут выспаться.

- Взываешь к моей совести?

- А что, плохо выходит?

- Отвратительно. Этому тебе еще стоит подучиться. Но ты права, время не терпит. Пойдем. Еще раз, на свежую голову, проверим пещеру.

Они еще раз осмотрели пещеру. С прошлого момента внутри ничего не изменилось. Кроме матки – та лежала с отсеченной головой.

- А с матки можно достать что-нибудь ценное?

- Не знаю. Если и есть, то самое ценное в ее голове. А раз мы ее заберем, то все и так хорошо.

- Я не очень разбираюсь в их внутренностях, поэтому давай займусь жвалами и усиками.

Девушка понятно объяснила, как их правильно срезать. Рей решил начать с тех, что снаружи. Было ли это желание побыть еще на солнце или всего-навсего не хотелось лишний раз входить внутрь, Рей не знал. Мечом работать их было неудобно, и он решил, что по прибытию в город купит себе обычный нож, для подсобных работ.

Вскоре пришел Тог’рек, а с ним еще трое крепких молодых парней. Они озирались на тела муратантов и выглядели пугливыми, и варвар взял над ними шефство. Здоровяк догадался взять из деревни несколько корзин, и пока Реймонд и Юиль наполняли корзины частями тел монстров, парни, под руководством Тог’река, перетаскивали тела монстров внутрь. Первые заходы они делали, робко озираясь, но потом осмелели и почти не обращали внимания на вонь и от тел тварей.

Больше всего парней заинтересовало тело матки. Они долго его рассматривали и восхищенно переговаривались. Тог’рек не собирался давать им отдых, и снова загрузил работой. Когда три корзины наполнились, парни потащили их в деревню. Варвар отправился за ними, подготовить повозку, так как время уже поджимало.

В пещере осталось несколько не обработанных трупов, но на них махнули рукой. Следующие полчаса Рей и Юиль потратили на заваливание пещеры заклинаниями [Землетрясение] и [Обвал]. Магическая энергия чуть восстановилась, но ее едва-едва хватило на всю пещеру. Они снова захотели упасть, но времени не было, и они поплелись к деревне. Рей так устал, что если бы на него сейчас напал самый тщедушный человек на свете, то смог бы прибить его одной пощечиной. Груженая повозка уже стояла у поворота к деревне. Тог’рек заранее предугадал, где они выдут, и заставлять их еще идти лишних пять сотен шагов не стал.

Рядом с повозкой стоял староста. Старичок сердечно благодарил их и передал сверток с припасами. Рей сославшись на время, быстро влез в повозку и помог влезть Юиль. Ее руки дрожали от усталости. Они развернули сверток с едой и быстро все подъели. Тог’рек же от своей порции отказался, сославшись на то, что наглотался слизи и подмигнул Реймонду. Рей же подумал, что для недалекого дикаря, тот очень быстро учиться и с улыбкой кивнул ему в ответ.

Девушка улеглась на скамейку и уснула. Скамейка была узкой, но для нее в самый раз. Рей не смог нормально улечься на скамейке и завалился прямо на корзины с телами монстров. Спать было неудобно, но усталость взяла свое и он моментально отрубился, бессовестно бросив все на варвара.

Проснулся он через три часа. Девушка еще спала, а варвар продолжал спокойно сидеть на передней лавке. Рей поднялся, все его тело болело от сна в неудобной позе на твердых жвалах.

- Как спалось? – поинтересовался здоровяк.

- Не очень. Вонь уже выветрилась или я просто к ней привык?

- Просто привыкли. Мимо проезжавшие телеги ворочали носы от нас.

- Да? Не солидно будет въехать в город, как свиньи.

Он применил [Очищение] к варвару, себе, спящей девушке и повозке. Силы не восстановились полностью, но на это ему хватило. Следующие полтора часа они практически не говорили. То ли усталость накопилась, то ли будить девушку не хотелось, но разговор не клеился. Эльфийка проснулась где-то за час до их прибытия в город. Уже ощутимо потемнело, но они успевали. Она взяла поводья, и варвар прилег на корзины. Те жалобно заскрипели и Тог’рек перебрался на пол повозки. Здоровяк был сильнее и выносливее их обоих, но даже ему требовался отдых, после такого насыщенного дня.

У врат почти не было телег, многие предпочитали приехать в город заранее. Проверка прошла быстро. Рей показал листок заказа, корзины со жвалами и их жетоны членов Гильдии.

Центральные улицы города подсвечивались кристаллам с [Магическими Огнями]. Конечно, по сравнению с мегаполисом «того» мира это был детский чих, но для местных это был символ богатства и успешности города. Рей поймал себя на странной мысли, что сравнивая его мир с миром, в который он попал, он постоянно называл его мир «тем», как будто этот стал ему родным домом.

Повозка доплелась до Гильдии охотников, когда уже было темно. Их впустили на задний двор, где работники разгрузили их трофеи. Администратор, дежуривший в ночную смену, принял выполнение заказа, составил опись их добычи и попросил прийти завтра утром. Гильдия не оформляла документы после закрытия офиса, но принимала трофеи и заказы, фактически работая круглосуточно.

Доехав, до постоялого двора, Юиль передала заботу о лошади и повозке работнику, и они сразу отправились спать: усталость была сильнее голода. Варвар упал на диван и захрапел сразу же; девушка нашла в себе силы умыться после дороги. А Реймонд по примеру Тог’река, уткнулся лицом в подушку. Единственное, что он успел сделать, прежде, чем провалиться в сон, так это скинуть сапоги.

\*\*\*

Мэр Проганик шел вечером домой по улице в приподнятом настроении. Если бы не прохожие он бы даже подтанцовывал, но авторитет серьезного человека не позволял ему это делать. Настроение ему поднял, тот угрюмый человек сенатора Альпина, Лоэк Црум.

Он сообщил, что сенатору Альпину удалось перетащить на свою сторону одного из высших дворян, при условии, что Д’Энуре прибудет в столицу здоровым и в своем рассудке. Так что у них все получилось. Осталось дождаться, когда старик возьмет рубиновый ранг. Главное, чтобы он не застопорился, а с этим должна была помочь Стальная су… леди. Леди Раен.

Может, стоит попросить Црума помочь старику? Он наемник и деньги любит. Вопрос лишь в сумме. Мэр прикинул, какую сумму он может тому дать. Надо сначала выслушать его предложение, а потом, можно будет и посла с Гвурием заставить раскрыть свои кошельки.

\*\*\*

Рей проснулся часов в десять утра, для местных невероятно поздно. Варвара уже не было, а девушка еще спала. Он оглядел себя, отругал за небрежность и переоделся в уже, привычную для него [Мантию Ночи].

Пока он одевался, из комнаты вышла девушка. Она тоже не видела Тог’река. Их животы синхронно урчали, и они спустились в таверну, где наелись до отвала. Бармен сказал, что видел здоровяка. Тот попросил передать его сокомандникам, что отправился в лагерь гильдии, ведь только там была хорошая тренировочная площадка.

Рей вспомнил, что хотел починить повозку и владелец подтвердил, что такая услуга у них есть. За ремонт повозки заплатила девушка. Реймонд подумал, что будет неплохо пробежаться по магическим рынкам: вдруг ему посчастливиться найти такой же мешочек, как и у девушки. Или заглянуть к Ауззику и покопаться в его каталогах. Еще одной задачей на сегодня станет покупка ножа. Но сначала стоило зайти в Гильдию, сдать бумаги, получить свою награду и присмотреть новое задание.

В гильдии народу почти не было. Леди Раен находилась у стойки и давала Лике указания, та кивала головой, почти не спрашивая в ответ. Когда Рей подошел чуть ближе, администратор кивнула в их сторону. Раен развернулась и подождала, когда Рей и Юиль подойдут ближе.

Рей поздоровался первым.

- День добрый, леди Раен, Лика.

- День добрый, господин Арчер. Слышала, что у Вас все хорошо?

- Да. Задание было чуть напряженным, но не более.

- Да?! Убить целый рой из трех десятков муратантов и матки, за один день и это для вас всего лишь чуть напряженно?!

Рей почувствовал в ее голосе не восхищение, а недовольство:

- Что-то случилось, Леди Раен?

Она наклонилась к его уху и прошептала:

- Я была у мэра.

- Понятно. И Вам это не понравилось, так?

- Да.

- Леди Раен, – он посмотрел ей прямо в глаза, – все, что я сказал Вам в кабинете, день назад, чистая, правда. Хотите, верьте, хотите, нет.

- Я знаю. Вы не похожи на лжеца, господин Арчер, но и я не тупоголовая дура, какой меня представляют другие. Если бы Вы сразу все честно сказали, что Вам нужно, доверия между нами было бы больше.

В зале повисла тишина. Стальная редко кого-то распекала, но если это и делала, то в выражениях не стеснялась. Сейчас же она четко подбирала слова, не опускаясь для ругани. Такой осторожной главу гильдии, не видели еще никогда.

- В качестве извинений я поручу Вам задание, – она протянула руку за спину в сторону Лики. Девушка подпрыгнула и заметалась что-то ища. Она нашла кусок пергамента и сунула Раен в руку.

- Вот. У восточной деревни, в двух часах езды от города, видели сталешкурого вепредя. Пока он задрал только одну корову. Выполните работу, и моя обида испариться. С учетом уничтоженного роя, я зачту Вам это в пользу изумрудного жетона.

Она повернулась и, ни слова более не сказав, направилась вверх по лестнице, в свой кабинет. Рей стоял с лицом кислее лимона: в его планы входило дать своей команде день отдыха, но теперь придется ехать еще куда-то. Он повернулся к Юиль:

- Пойдем собираться?

- Сначала, награду заберем, – девушка кивнула в сторону стойки.

Лика передала им мешочек с золотом. Награда, плюс цена трофеев и в их руках достаточно золота для погашения ссуды. Эта новость приподняла Рею настроение. Забрав карту с заказом, они направились к постоялому двору

- Давай, сделаем так – предложил Рей. – Пока я буду разбираться с повозкой, ты посмотришь в своей облачной библиотеке информацию, про этого вепредя. После, мы сразу заезжаем за зельями, потом за Тог’реком и едем в деревню.

- Что за «облачная библиотека»? – переспросила девушка.

- Ну-у-у, – Рей опять себя отругал. Он так расстроился, отсутствию выходного, что совсем забылся, – На южном континенте, такие библиотеки, как у тебя именно, так и называют.

- Понятно. Хорошо, я согласна.

\*\*\*

Сердце Раен билось, как перед серьезной схваткой. Но так поступить было нужно: она и так нарушила некоторые правила Гильдии. Другие охотники пока помалкивали, но такое отношение выделяло старика и задавало много не нужных вопросов.

Старика она уважала и раньше, а после разговора с мэром стала еще сильнее. На четвёртом веку жизни, когда другие бы почитали на лаврах, он согласился на откровенную авантюру, ради спасения края. Могли она поступить на его месте так же, Раен не знала.

Эон Наалек уже утром был отправлен по дорогам края, а несколько из воров гильдии Пепельных земель согласились помочь сопроводить старика. Так что, дорога скоро будет чистой. Ее напрягал лишь человек сенатора, Лоэк Црум. Скрытный, молчаливый, себе на уме. Раен боялась, что сенатор может договориться с легатом, и старика ждала бы не заслуженная кончина.

Нужно поручить Эону, приглядывать за стариком. Если Црум хотя бы попытается тронуть волос с головы Д’Энуре… Ее пудовые кулаки сжались до побелевших костяшек. Давненько она не разминалась, нужно будет зайти в лагерь к Эру и немного растрястись.

\*\*\*

Когда они вернулись Тог’рек сидел в таверне. Он был чуть уставший, но довольный. Ему удалось скрестить мечи с комендантом и тот, высоко оценил мастерство варвара. Рей быстро объяснил ему про задание. Варвар попросил лишь освежиться перед поездкой. Реймонд выдал тому «карманные деньги» – пятнадцать золотых. Девушка от своих отказалась. Увидев это, варвар взял себе только пять.

Приготовления не были долгими: через сорок минут они уже выехали с постоялого двора. Только им пришлось оставить свою лошадь на постоялом дворе: кобыла слишком устала, и они арендовали у бармена другую, на один день.

Юиль держала книгу и вычитывала из нее информацию о сталешкуром вепреде. Он был крупнее обычного, но главной его сильной стороной была его кожа, точнее шерсть. По бестиарию Юиль, шерсть должна была иметь металлический блеск и очень тяжело пробивалась колющим оружием; булавы, молоты и секиры могли вообще не пробить ее. Единственным способом были заклинания молний и оружие ими зачарованное. Прикинув свои знания, Рей подумал, что если вепредь не слишком вынослив, то проблем не будет. И он, и девушка, неплохо владели такими заклинаниями.

Они заехали на магический рынок. Сначала ушла эльфийка; ее не было почти час. Она пополнила их запас [Эссенции Маны] – теперь взяв по две бутылочки. Еще ей было куплено одно [Зелье Восстановления], для Тог’река, и бутылочка с [Зельем Заземления]. Это зелье уменьшало урон от всех молниевых заклинаний. Девушка боялась, что она или Реймонд могут попасть в здоровяка.

Следующими, за покупками отправились Реймонд и Тог’рек. Они пришли в тот же магазин, где покупали оружие в первый раз. Рей выбрал себе удобный нож, здоровяк остановил свой выбор на [Малой Заточке] и [Слабом Оружейном Масле]. Первая чуть улучшала оружие, делая его чуточку новее, что было хорошим выбором для двухметрового меча здоровяка. Масло, по словам Тог’река, усиливало наложенные на оружие зачарования.

Они вернулись меньше чем за половину часа. Девушка повела повозку к южным вратам. Судя по карте, выданной в гильдии, путь через южные врата был быстрее. Если бы им пришлось заезжать в лагерь, за варваром, то потеряли бы лишний час. Учитывая, что время перевалило за полдень, им опять нужно было успеть вернуться.

Когда они проезжали врата, один из стражников сначала встал по стойке смирно, а потом провел их в обход других. Рей не помнил, был ли этот парень, когда он впервые пересекал врата, но на всякий случай поблагодарил его.

Реймонд взялся за поводья, давая возможность его ученикам подготовится. Варвар натачивал меч и топор [Малой Заточкой]; Юиль продолжала листать книгу. Закончив варвар вдруг вспомнил:

- Слушай, ты же обещала определить, что это за ожерелье.

- Сейчас? – Юиль всегда раздражалась, когда ее отвлекали от книги.

- А когда? Потом ты опять устанешь, а еще потом, я могу забыть.

- Ты ведь не отстанешь? Ладно, где оно?

Варвар протянул руку, на которой висело ожерелье. Юиль протянула руку с магическим кругом:

- [Определение Зачарования], – она помолчала и, опустив руку, сказала:

- Это [Ожерелье Зверобоя], оно помогает в убийстве зверей.

- Каким образом? – полюбопытствовал Рей.

- Улучшает реакцию на атаку животных, помогает находить уязвимые места в их защите и может предсказать специальную атаку зверя.

- Как удачно, что мы едем за вепредем! – варвар светился.

- Не терпится опробовать?

- А то! – варвар надел его через голову. С начала ожерелье было маловато, но, как и любой магический предмет, подстроилось под своего владельца.

До деревни они доехали быстро. Варвар постоянно теребил ожерелье, девушка не нашла ничего нового про уязвимые места. Было предложено бить его молнией до самой смерти и перед боем зарядить меч Тог’река [Малой Искрящейся Руной] – здоровяк мог высвободить одну атаку молнией, аналогичную заклинанию [Искра].

По приезду они опросили местных жителей. Деревенские указали приблизительное расположение логова монстра: оно было не глубоко в лесу. Юиль снова призвала лисицу, нашла логово и тихо заглянула в него – вепредь спал.

Было решено поступить следующим образом. Тог’рек зайдет с холма и притаится. Реймонд метнет прямо в логово [Молнию]. Когда вепредь выползет, то Юиль из засады попытается задержать его [Плетущимися Лозами]. Надолго их не хватит, но будет достаточно, чтобы варвар спрыгнул на него сверху и заряженным оружием, попытался нанести удар, в холку, шею или голову. Варвар будет использовать руну и свой [Мощный Удар] одновременно. Если не получиться, то Реймонд должен будет отвлечь монстра, пока Тог’рек встает в стойку. На всякий случай, Юиль вручила Рею свиток [Малого Магического Панциря]; он решил держать его наготове. Затем здоровяк будет его сдерживать, Юиль лечить его и усилять, а Рей поливать монстра молнией. Если ситуация будет им благоволить, то с [Молнией] подключится и эльфийка.

Перед входом в лес они обмазались землей и дерном, чтобы поменьше пахнуть. Со всей осторожностью они подкрались к поляне у логова. По словам девушки, оно не было большим, метров десять в глубину. Варвар покинул их и спустя пять минут, сделав громадный крюк, появился на холме, помахал рукой и приготовился. Рей встал напротив входа, чуть выйдя из кустов вперед. Его колени дрожали, а свиток в руках стал намокать. Правее входа, из кустов, девушка так же помахала рукой; все были готовы. Рей собрался с духом и метнул [Молнию] в проем. Из проема раздался ор похожий на смесь визга и рева. Из проема показался вепредь.

Тварь походила на эксперимент сумасшедшего. Зверь был горбатым и в холке был больше медведя, что Рей видел в зоопарке. Его морда не была похожа на медвежью: голая сморщенная кожа на носу заканчивалась свиным пятаком, из нижней челюсти вверх торчали тридцати сантиметровые клыки. Он издавал звук взбешенного пылесоса: свистел, кряхтел, хрюкал и рычал. Из-за его спины в разные стороны болтался полуметровый хвост с кисточкой. Кисточка дергалась и плясала от сильнейшего гнева. Его темно бурая шерсть действительно отливала серым металлическим блеском. А глаза горели красным огнем ярости и гнева.

Монстр повертел головой и поймал взглядом Рея. Он читал и слышал от Тог’река о [Жажде Крови], но никогда ее не испытывал на себе. Матка, убитая ими накануне, скорее защищалась и атаковала слишком быстро, поэтому Рей не имел возможности встретиться с ней лицом к лицу. [Жажда Крови] вепредя подавляла и Реймонд, из последних сил, старался не убежать.

Вепредь правой лапой взрыл землю, не спуская с него глаз. Лапа была огромной, такой, что всю голову Рея можно было бы накрыть и еще пальчик свисать будет. Вепредь чуть отклонил тело и пригнул голову: видимо собирался атаковать. За секунду до его прыжка его лапы опутали лозы. Не ожидая такого подвоха, он уткнулся пятаком в землю и с характерным ревом, принялся их разрывать. И у него это получалось. Не сразу, но лозы поддавались. Медлить было нельзя, еще пять секунд и он вырвется.

Тог’рек встал в полный рост, поднял меч на уровень груди на манер копья и… опустил его. Рей охренел. Что, черт подери, он творит?! Он развернул свиток, не переставая глядеть на Тог’река. Тот, не спеша, спрыгнул позади монстра. Такого в плане не было. Неужели этот имбецил, решил, из-за побрякушки своей, в честном поединке посражаться?! Далее он присел, взялся за меч, отвел его чуть назад и рванулся вперед:

- [Рывок]! – услышал Реймонд. Силуэт варвара будто бы размазался. Спустя полсекунды раздался взрыв молнии и чудовищный рев монстра. Рей не стал ждать:

- [Молния]!

- [Молния]! – голос Юиль послышался из кустов. Полутьму леса озарили три яркие вспышки. Спустя пять секунд все стихло. Рей переглядывался с эльфийкой, стоящей в кустах. Вепредь лежал бездыханным, по крайней мере, так казалось. Из-за туши вышел варвар, сжимающий в своих руках, топор и молот.

- Он умер? - пискнул голосом спросил Рей.

Тог’рек подошел к его морде и тыкнул топором. Голова качнулась, но не отреагировала. Затем он осторожно поднес руку к пятаку и спустя десять секунд констатировал:

- Мертвее мертвого.

Рей стоял поодаль, все еще не веря. Из кустов вылетела девушка:

- Какого черта ты творишь?! – ее голос был на грани ультразвука. Честно говоря, Реймонд и сам хотел это спросить, но его горло пересохло.

- Мне ожерелье так подсказало.

- Как, так?! Что подсказало?!

- Ну, обычным голосом, на варварском диалекте, что бить нужно туда.

- Куда, «туда»?!

Прикинув анатомию зверя, Рей начал догадываться, куда Тог’река направило ожерелье. Он медленно по дуге обошел тушу павшего зверя и увидел то, о чем и так подозревал. Почти двухметровый меч варвара наполовину торчал из… Этот удар не имел ничего общего с понятием «честный удар». Но то, что попадание было в «уязвимую точку» сомнений не вызывало.

Юиль еще минут пять кричала, как резанная, пока ее голос не охрип. Тог’рек вяло отбивался от ее напора.

Рей пришел в себя и подошел к туше. Тело уже холоднело. Его шерсть была мягкой, но если надавить по сильнее, то вставала колом. Он прикинул можно ли из этой шкуры, что-либо сделать. Решив, не ломать пока себе голову, он подозвал к себе охрипшую девушку, отчаянно отпивавшуюся водой, и предложил ей обследовать пещеру твари. Девушка бросила испепеляющий взгляд на Тог’река и согласилась.

В пещере ничего не было, кроме костей животных. И они решили завалить столь близко расположенную к деревне пещеру. Рей позволил сделать это девушке одной – той срочно нужно было выпустить пар. Пока он следил за ее действиями, варвар ушел. Он отправился в деревню, привести несколько крепких парней, чтобы оттащить тело к опушке. Спустя минут двадцать он привел с собой пятерых парней. Они охали и ахали, глядя на тело. Вокруг не было разрушений, что восхищало их еще больше. Пятерка молодых людей, при поддержке Тог’река потащили труп через лес. Тащить его было тяжело, и девушка помогала, накладывая магические усиления. На всех, кроме Тог’река. Рей был расстроен: ему только удалось начать налаживать между ними нормальные отношения.

Он спросил, что Тог’рек будет делать, и тот предложил труп освежевать. Ему вызвался помочь один из парней. Парнишка оказался сыном скотника, так что в этом дел имел кое-какой опыт. Тело монстра вытащили на опушку, подвесили на крепкой ветке, и парни принялись за дело.

Реймонд увел Юиль в деревню, где они поговорили со старостой. Дедок как брат-близнец был похож на старосту, что они видели вчера, только этот не был столь многословен. Спустя час, тело было полностью разделано. Внутренности бросили собакам, шкуру и голову варвар положил в повозку, мясо разделили на две равные половины по хребту. Одну половину положили в повозку, вторую оставили в деревне, как компенсацию, за убитую вепредем корову. Деревенские жители предлагали остаться, обещая завтра устроить пир, но времени у них не было.

Оставшуюся половину туши Реймонд подморозил [Ледяным Лучом], чтобы она, не начала портиться и уже спустя два часа повозка подъезжала к вратам Вудбурга. Стражник их снова узнал и пропустил вперед. Шкура вепредя прекращала все споры, возникавшие по этому поводу у стоящих в очереди повозок. Сначала они подъехали к постоялому двору. Бармен, при помощи рабочих, утащил кусок мяса, пообещав, приготовить лучшее рагу в истории города. Рей был уверен, что тот врал и не краснел, но хорошо поесть и завалиться поспать было отличной идеей. Так же бармен пообещал им месяц бесплатного проживания, что чуть приподняло настроение Реймонда: деньги сейчас стоило экономить.

Далее, Рей с варваром отправились в Гильдии, дав Юиль возможность отдохнуть и успокоиться, отправив еще обозленную девушку в термы. Реймонд передал администратору голову вепредя и шкуру. Голову было решено продать: гильдия скупала подобные трофеи постоянно. Далее их перекупали алхимики или таксидермисты. Такие головы-трофеи были частым украшением, как в самой гильдии, так и в домах местных зажиточных жителей.

Шкуру же Рей решил оставить себе. Если то, что, вычитала Юиль, было правдой, то из этой шкуры можно было сделать какое-нибудь снаряжение. Шкуры монстров часто обладали высокой, как тут называли, «манаемкостью». Или говоря проще, на них легче было накладывать зачарования, да и пергамент для свитков выходил более качественный.

Рею решительно не нравилось обмундирование Тог’река. Традиции традициями, но варвар был единственным их авангардом, и усилить его защиту было более чем правильной идеей. Администратор любезно согласилась ему в этом помочь. Девушка приняла шкуру и сказала, что ту отправят кожевеннику, долгое время работающему с Гильдией. Мастер подготовит ее и сделает нужное снаряжение в короткий срок, да еще и со скидкой, как членам гильдии.

Когда они разобрались с делами, Рей отправил Тог’река на постоялый двор, а сам заглянул к Ауззику.

- И, снова здравствуйте, господин Арчер, сегодня вы поздновато. Что Вам сегодня нужно от меня?

- Давайте, я сразу перейду к делу, чтобы не тратить ни Ваш, ни мой вечер, – в ответ на это Ауззик лишь кивнул.

- Я искал одно определенное зачарование и подумал, что Вы, могли бы мне помочь.

- Я само внимание.

- Зачарование, накладываемое на кожаный мешочек. Сам мешочек после этого содержал бы в себе несколько золотых, а на рассвете каждого дня одна золотая монета восстанавливается?

Глаза эльфа расширились. Он потер подбородок и не уверенно произнес:

- Боюсь, тут я Вам ни чем помочь не могу. Без ложной скромности, я один из опытнейших зачарователей этого города, но о таком впервые слышу. Если бы такое зачарование и существовало, то стоило бы пару тысяч золотых, не меньше. Это же практически золотая жила в кармане.

- Ясно. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь.

- Если это Реликтовое или Артефактное зачарование, то возможно во всем мире лишь один единственный мастер знает, как его наложить.

- Вы знаете такого?

- Нет, не знаю, просто слышал. Говорят, Адамитовый Король цвергов является величайшим кузнецом этого мира. Сам Первый Император получил от него в дар драсангритовый клинок.

- Драсангритовый клинок? Что такое, этот драсангрит?

- Это материал, напоминающий кристалл и металл одновременно. По легенде, несколько тысяч лет назад по всему миру жили драконы. Не сегодняшние мелкие выродки, а настоящие. Огромные, сильные, величественные. И среди них был Владыка Драконов. Как он выглядел, и каким было его имя, доподлинно не известно.

Он периодически нападал на смертные расы: людей, эльфов, цвергов, зверолюдей. Но, даже не смотря на засилье драконов, смертные расы все равно, постепенно расселялись по всему миру, вытесняя величественных созданий. Это не понравилось владыке драконов, и он решил стереть их с лица земли. Но они были не робкого десятка и собрали всех сильнейших воинов на битву с этой тварью. Каким-то образом им удалось его победить. Как, никто не знает. Но когда он убегал за моря, его кровь капала с небес и, падая вниз, превращалась в драсангрит. Вот так вот.

- Похоже, на детские сказки.

- Может, это и сказки, но известно два куска драсангрита, которые реально существуют. Из первого Адамитовый Король сделал Первому Императору клинок, как символ дружбы между народами. Где этот клинок сейчас не известно. Говорят, в Имперском хранилище. Второй кусок находиться в городе-государстве Либерталис и является главным сокровищем города. Его можно даже увидеть. Он находиться в специальной зале и многие приходят на него посмотреть.

- Неужели украсть не пытались?

- А зачем? Кузнецов, способных с ним работать нет. Да и сама редкость материала защищает его. Вот украл ты его и что дальше? Его никто даже на черном рынке не купит, чтобы проблем себе не наживать.

- А почему следов тех древних драконов не видать? – не сдавался Реймонд.

- Почему не видать? Видать, еще как видать. Многие семьи, с древней родословной, владеют украшениями или даже оружием из драконьих костей. И это нечета сегодняшним костям. Я точно знаю, что в рыцарских землях есть род… как же его… секундочку, забыл совсем

- Не думаю, что это принципиально…

- Тоже верно. Так вот. Есть род, у которого реликвией является двуручная секира. Ее лезвие выточено из кости дракона. Найти сегодня дракона, с которого можно было бы получить такую кость, просто невозможно.

- Понятно.

- А самым заметным является море.

- Море?

- Да, море. По легенде, раньше континент был один-единственный. Во время битвы с королем драконов, часть континента ушла под воду. Из-за чудовищной магии, что он применял. Там и сейчас на глубине находят разную посуду, черепки и остатки домов.

Рей знал, что остатки домов в воде еще ничего не значат. Вполне возможно, что повышение уровня моря, могло поглотить прибрежные деревни.

- Но, что-то мы отвлеклись, – Ауззик вернулся к разговору о мешочке. – Еще раз повторюсь, что я такого сделать не смогу. Но, как постоянному клиенту, сделаю Вам скидочку на другие имеющиеся зачарования.

Он извлек каталог и бегло пробежал по страницам. Единственным, связанным с золотом зачарованием, было зачарование [Незаметный Мешочек Злата]. Оно позволяло положить в маленький мешочек до двухсот монет, без изменения его размера.

- Я могу на него потом, наложить охранное заклинание?

- Нет. – Ауззик разочарованно покачал головой. – Материал выдержит лишь одно зачарование.

- А кожа сталешкурого вепредя?

- Нужно попробовать. А где, если не секрет, Вы ее достали?

- Сами добыли, – Рей показал тому цитриновый жетон.

- О! Так Вы охотник. Тогда понятно. И тот крепкий парень тоже? – Реймонд подтвердил его слова кивком. – Тогда я понимаю Ваш интерес к магическим предметам. Ну, тогда пусть кожевник сделает Вам мешочек, и приходите ко мне.

- А я что, на охотника не похож?

- Честно говоря, не очень: Вы староваты. Я думал, что Вы торговец. А крепкий парень, это ваша охрана.

Они распрощались, и Рей отправился на постоялый двор. Когда он пришел, бармен радостно встретил его обещанным рагу. Рагу действительно было отличным, и Рей мысленно перед ним извинился. Тог’рек дремал на диване, девушка же, после терм, отдыхала в своей комнате. Рей подумал, что отдохнуть в термах перед сном, хорошая идея и оправился туда сам.

\*\*\*

- Ха-ха-ха! Что серьезно?! Ха-ха-ха! – Тарисса Раен громогласно смеялась во весь голос. – Да, удивил, так удивил! Ха-ха-ха!

Когда оценщики осматривали кожу и голову сталешкурого вепредя, добытого Д’Энуре, они удивились отсутствию на ней следов порезов и ударов. К тому же шкура была не плохо выделана.

Стальная потребовала, что ей докладывали обо всем, что связано со стариком. И эту непонятку ей тоже сообщили. Она не стала на них напирать, мало ли у такого заклинателя финтов за пазухой. Но когда пришел кожевенник, то опытным глазом увидел, где был убийственный разрез. Он доложил об этом Раен и та, не смогла сдержать себя от смеха. Честно говоря, смеялось половина охотников, узнавших «метод борьбы» с монстром. Так, что ее дневные метания совести улетучились. Теперь, она ждала нового финта от старика с нетерпением.

\*\*\*

Лоэк Црум сидел в таверне и раздумывал. Предложение мэра совпадало с желанием сенатора Альпина. Получить за одну работу две оплаты было выгодным делом. Но если с сенатором у него договоренность никуда не лезть, то мэр просил именно поддержки как бойца.

Он отпил горячий тизан. Было уже темно и в таверне стало прохладно. Ему не очень нравился местный тизан, Лоэк предпочел бы чай, выращиваемый на юго-востоке континента: менее насыщенный, но терпкий вкус его бодрил. Тизан же, наоборот, из-за трав успокаивал разум.

Посоветоваться с сенатором? Тот лишь будет рад впрячь его в это дело. Но если браться за это, то, как далеко должна распространяться его помощь? Ходить со стариком на дело? Д’Энуре слишком рискует: если пойти на вепредя втроем было делом нормальным, то на рой из тридцати муратантов и матки, было большой глупостью. Им крупно повезло, что они легко отделались. Дальше будет только сложнее. Он посидел еще около часа и понял, что ему видимо никак не отвертеться от помощи старику. Раз так, то он сначала выбьет со всех максимум денег. Сначала сенатор, потом мэр.

Разговор с сенатором прошел так, как он и ожидал. Ему удалось выбить денег свыше договоренной суммы. Разговор с мэром был чуть сложнее. Тот не рассчитывал на названную сумму и всячески пытался ее сбить. Лоэку пришлось пойти тому на уступки, потребовав от мэра собрать деньги в трехдневный срок.

Лоэк взял аванс и вышел с приподнятым настроением. Когда-то он тоже хотел стать охотником. Его память заполняли приятные воспоминания о молодости. Црум подбросил мешочек с золотом на ладони. Вечер вступал в свои права, и темнота уже накрыла город. Лоэк решил лечь пораньше, чтобы поговорить с Д’Энуре с самого утра.

\*\*\*

Утром Рея разбудила Юиль. Обычно она сразу же уходила, но сейчас стояла рядом и выглядела взволнована.

- Что случилось? У тебя взволнованное лицо.

- К Вам пришел человек.

- Кто? От мэра? Или из гильдии? – Реймонд готов был заскрежетать зубами. Сегодня он решил взять выходной любой ценой.

- Он от мэра… наверное…

- Наверное?

- Мы видели его на ужине: он был с главой гильдии ремесленников, Артиком Гвурием. Тот, темный молчаливый человек, Лоэк Црум.

- Что ему нужно? – Рей встал и начал одеваться.

- Говорит, есть серьезный разговор.

- Думаешь, плохие новости?

Девушка неопределенно пожала плечами.

- Ладно, где он?

- Сказал, что будет ждать в таверне.

- Тог’рек?

- Тут. Говорит, что уйдет после «того хмыря».

- Дай мне немного времени, хорошо?

Девушка кивнула и вышла, а Рей создал себе кружку кофе.

- Абра-кадабра, – шепнул себе Рей и вдохнул аромат напитка. Его разум чуть взбодрился, и он твердо решил, что не будет портить себе завтрак разговором. Рей вышел из комнаты: в зале сидели Юиль и Тог’рек. Юиль сидела и читала книгу, варвар смотрел в потолок, лежа на диване. Рей попросил варвара привести Лоэка, а сам сел за стол с кружкой. Девушка отложила книгу и села рядом с ним.

Через пару минут в дверь вошел варвар, за ним шел человек в черной одежде. Рей узнал его. Внешность мужчины была невзрачной и, если бы они встретились на улице, Реймонд бы его и не заметил, даже описать бы толком не смог. Здоровяк указал рукой на стул, стоящий напротив Рея. Мужчина сел, а Тог’рек расположился у того за спиной, нависая огромной горой недовольства. Но мужчина никак не отреагировал; видимо ему не привыкать вести такие разговоры.

- Прошу прощения, за столь ранний визит, господин Д’Энуре.

- Ничего, страшного. День обещал быть насыщенным, поэтому я все равно собирался встать пораньше, – солгал Рей. – Чем могу Вам помочь, господин…

- Црум, Лоэк Црум. Не стоит меня называть господин, не думаю, что я заслужил такое обращение.

- И все же, господин Црум, Вы же пришли не для того, чтобы справиться о моем благополучии?

- Это верно, но лишь отчасти. Говоря откровенно, меня попросили Вам помочь.

- Чем?

- Всем.

- Простите, но я не очень понимаю, что Вы имеете в виду.

- Многие люди ждут Вашего успеха. Сенаторы, мелкие дворяне, даже пару дворян с самого верха политической пирамиды. Они очень сильно заинтересованы увидеть Вас в столице, живым и невредимым.

- И Вас попросили меня проконтролировать?

- Ни в коем случае. Тем более я делаю это не из-за любви к Приграничью или Вам лично.

- Тогда зачем?

- Все просто, – Лоэк пожал плечами, – мне заплатили.

- Действительно, просто.

- Я честен с Вами, господин Д’Энуре, надеюсь, что это, поможет навести мосты доверия.

- Простите, а чем конкретно, вы могли бы мне помочь?

- Моей основной специализацией является сбор и анализирование информации.

- Говоря грубо – разведка.

- Именно. Как боец я тоже кое-что могу: владею мечом, да и с луком могу управиться.

- Не плохо. Так Вы хотите стать частью моей группы охотников?

Лоэк скривился:

- Откровенно говоря, нет.

- Тогда, как же вы собираетесь мне помочь?

- В частном порядке, без гильдии.

- Почему Вас не устраивает гильдия?

- Люди моей профессии вынуждены быть не заметными. Мое имя не очень известно, даже в столице, и тем не менее, кое какой авторитет у меня есть. И если кто-нибудь узнает, что я замешан в этом деле, могут возникнуть проблемы.

- Понятно.

- Плюс, я всегда могу выйти из сделки.

- Выйти? Это как?

- Я готов Вам помогать, но я не готов за Вас умирать.

В ответ на эти слова Тог’рек фыркнул. Реймонд не был уверен готов тот за него умереть, но воины открыто признающиеся, что они слиняют с поля боя, если станет жарко, были не в почете в варварских племенах.

- Иначе говоря, если удача нам не будет благоволить, Вы нас бросите?

- Именно так.

- Откровенно…

- Я же говорил, я с Вами честен.

- Но можно ли Вам тогда доверять?

- Не подвергайте мою жизнь опасности, держите в уме мои слова о побеге, и я стану Вашим надежным партнером.

- Вы цените деньги, но что если Вас перекупят?

- У людей моей профессии есть определенный кодекс поведения. Никто не будет доверять сборщику информации, которого легко перекупить.

- Справедливо.

- Так как, мы договорились?

- Могу ли посовещаться со своей командой, прежде чем принять решение?

- Конечно. Мне подождать в таверне?

- Можете остаться. Если Вы мастер сбора информации, то Вы все равно обо всем узнаете.

Лоэк улыбнулся. Рей повернулся в Юиль и спросил:

- Что думаете?

Девушка сложила руки на груди крест-накрест, фыркнула и отвернулась. Ее ответ был красноречив. Рей поднял глаза на Тог’река. Тот тоже стоял, скрестив руки и, уловив его взгляд, произнес:

- Он мне не нравиться.

- Он и не обязан нам нравиться, Тог’рек. Если он будет выполнять свою работу как полагается, его помощь нам пригодиться.

- Тяжело доверять тому, кто ценит только золото. Лучше найти кого-нибудь из гильдии.

- Мы не собираемся быть охотниками вечно. Еще полторы декады, месяц максимум и все, свободны, как ветер.

- Месяц? Это сколько?

- Четыре декады, так дробили сезоны в одном старом уже почившем королевстве. Не в этом сейчас главный вопрос.

- Учитель прав, – Юиль впервые с начала разговора, подала голос. – Как бы он нам не нравился, чтобы получить рубиновый ранг, нам нужно усилятся. Дальше задания станут сложнее и опаснее. Если мы четко очертим круг его обязанности, то все пройдет отлично. Только вот действительно ли он соответствует уровню, достаточному, чтобы нам помочь?

Девушка повернулась к Лоэку:

- У Вас есть способ это доказать?

- Свое владение мечом или луком, нет. В городе нет нормального тренировочного центра.

- А лагерь гильдии? – предложил Тог’рек.

- Никак. Вход в него только для членов гильдии или по специальным пропускам. Пропуск для господина Црума можно сделать, только если он станет членом гильдии, – догадалась девушка.

Црум кивнул:

- Все верно. Я бы мог проникнуть туда скрытно, но, если это обнаружится, у вас будут проблемы. А по поводу моих способностей к сбору информации… Я узнал, что вашей группе уже приготовлены два новых задания. Первое – на убийство банды троллей, выбравших своей базой старый заброшенный форт. В задании указано о двух-трех троллях и полтора десятка гремлинов, пришедших с ними. Вторым, станет убийство гигантского варга. Он большой и подчинил себе стаю из пяти-семи волков. Оба этих задания находятся не далеко от эльфийских земель. Поэтому и искали группу, способную взяться сразу за оба. Приятным сюрпризом для вас станет и то, что изумрудные жетоны уже готовы. Вы сможете забрать их уже сегодня, а Леди Раен уже заказала сапфировые. Если вам удастся выполнить эти два заказа в срок, то ваше повышение не за горами.

- Не плохо. Осталось только проверить твои слова.

- Как вам будет удобно. Тогда, как насчет того, чтобы встретиться тут уже вечером и окончательно все решить. Мне тоже не нужна неопределенность.

- Хорошо, тогда, думаю, мы может встретиться здесь к десяти, хорошо?

- Да, вполне, – Лоэк поднялся и вышел.

- Что думаете? – спросил Рей, когда Лоэк покинул их.

- Не знаю, странный он какой-то тип, – произнес варвар. Рей перевел взгляд на девушку, но та лишь кивнула.

- Хорошо. Тогда давайте поступим так, сейчас мы пойдем в гильдию. Выясним, наврал этот Црум или нет. Получим награду, жетоны и задание. Затем сходим за покупками. Далее каждый по своим делам разбредется, и вечером, скажем к восьми часам, соберемся тут. Пока будем своими делами заниматься, взвесим все за и против. Еще раз обменяемся мнениями и решим, будем принимать от него помощь или нет. Как вам такой расклад?

Возражений не последовало. Они позавтракали и направились в гильдию где их уже ждала Лика.

Трофейная голова вепредя ушла по неплохой цене, так как была не повреждена. Вышло около семидесяти золотых, вместе с наградой за задание. Рей опять выдал Юиль и Тог’реку по пятнадцать золотых, а они все так же от них отказались.

Далее, им вручили изумрудные жетоны. Если цитриновые был тусклыми, хоть и выглядел дорого, то изумрудные жетоны светились ярче фонаря. На девушке жетон не выделялся, из-за ее любви к оттенкам зеленого в одежде, тогда как на загорелой коже Тог’река жетон сиял во всей своей красе. Свой жетон Реймонд прятал под мантию.

С заданиями Лоэк их не обманул: им действительно подготовили два задания сразу. По карте было понятно, что они действительно располагались слишком близко друг к другу, и слишком далеко от Вудбурга. Им предстояло ехать той самой дорогой, которой они воспользовались по пути в город. Разница была лишь в том, что у таверны, где они ночевали, им предстояло свернуть не на юг, к родной деревне старика, а направиться дальше, на запад.

По выходу из здания гильдии варвар попытался ретироваться в сторону лагеря, но Реймонд не дал тому это сделать.

- Пойдешь со мной. Нужно глянуть, что кожевник может тебе сделать из шкуры того вепредя.

- Мне ничего не нужно.

- Нужно и не спорь. Ты наш единственный авангард. Мы с Юиль можем друг друга подстраховать, а тебя не кому. Лоэк, если мы его возьмем с собой, не полезет на острие боя, сам же слышал. Так, что тебе нужно, что-нибудь из нового снаряжения.

- Учитель верно говорит. Нам предстоит схватка с тремя троллями сразу: ты можешь выстоять против одного, максимум двух, при удачном стечении обстоятельств. А пока вы будете закупаться, я посмотрю, что нам будет нужно, для этих заданий.

- Нам предстоит сразу два задания, так что, на, возьми еще хотя бы десять золотых, – Рей сунул в ее маленькую ладошку деньги.

В этот раз она отказываться не стала. Они нашли нужную лавку спустя сорок минут. Кожевник был худощавым мужчиной, с вечно недовольной гримасой на лице. В общении же он наоборот был достаточно дружелюбен.

Рей планировал сделать Тог’реку штаны, вместо его «варварских стринг», и что-то наподобие безрукавки. Но кожевенник, обмерив варвара, его разочаровал, материала не хватало на все. Пришлось вместо безрукавки выбрать наручи. Мастер обещал сделать это до конца дня. Тогда Реймонд попросил того усилить сапоги и плечевой ремень Тог’река и кожевник согласился. Покончив с замерами, здоровяк сразу же убежал в лагерь.

Выходя, Рей вспомнил, что хотел еще и мешочек для денег. Кожевенник пообещал сделать и его. Реймонд уговорил сделать мешочек первым, и мастер сказал, что все будет готово через час. Пока у него было время, Рей решил зайти в банк и погасить половину ссуды. Его с радостью приняли, пожелали удачи и просили не волноваться, по поводу сроков. С плеч Реймонда будто упала гора.

Далее он принялся бесцельно слоняться по городу. Он набрел на забегаловку, где подавали чай. Обычный черный чай. До этого момента он пил или «заабракадабренный» кофе или травяной тизан. Ему объяснили, что чай выращивают на юго-востоке и возить его сюда слишком накладно. Чай шел с медовиком и Рей погрузился в приятные ощущения из прошлого.

Допив чай, он отправился к кожевнику. Мешочек был размером с ладонь и завязочкой, из той же самой кожи, красновато-коричневого цвета. Рей забрал его и отправился к Ауззику. Сначала, он хотел посмотреть зачарования еще и для новинок Тог’река, но подумал, что варвар сам разберётся, что ему больше нужно. После обеда Рей решил, что перед дальней дорогой неплохо было выспаться, и завалился в кровать.

Тог’рек пришел в начале девятого. Под его глазом была вида заметная ссадина.

- И кто же тебе такую красоту, под глаз поставил? – спросил Рей с удивлением.

- Глава гильдии.

- Что? Леди Раен?

- Да.

- И что она там делала?

- Говорит, была с проверкой, но не смогла удержаться, решила размять кости.

- Надеюсь, ты ее не сильно гонял?

- Нет. Она сильный воин, так что сошлись на ничьей.

- Оу! Это хорошие новости. Она ведь бывший рубиновый охотник.

- Да, я знаю. Кое-что, я у нее подсмотрел. Надеюсь еще как-нибудь поспарринговать с ней.

- Может она тебе нравится?

- Нет, что Вы! – растерялся Тог’рек – Просто я давно не встречал достойного оппонента.

- Да ладно, расслабься, я пошутил.

Реймонд заулыбался. Ему стало понятно, каких женщин предпочитали варвары, ну или Тог’рек лично.

- Смех смехом, но проблему с Црумом нужно решать. Вы подумали о нем?

- Выхода нет, – констатировала Юиль, – он нам нужен. Если же его послали следить, то проще будет держать его около себя. Даже если он убьет хоть одного гремлина, уже будет польза.

Рей перевел взгляд на Тог’река:

- Ты что думаешь?

- Думаю, так же.

- Ясно. Ну ладно, тогда не будем взваливать на него все свои надежды, и будем держать в голове его возможный уход. Ты нашла информацию о монстрах?

- Да. Тролли тупы как трухлявые пни, но здоровые, обладают невероятной силой и регенерацией. Гремлины умнее, но маленькие, не выше пояса среднего человека. И те и другие бояться огня и молний. Тролли, вооружаются, чем попало, как правило, дубинами из сломанных деревьев. Гремлины предпочитают копья и часто используют яды.

С варгами все сложнее. Они тоже бояться огня, как и все звери, но умом не уступят и человеку. Могут применять способности, например, тот же [Зов Стаи]. Поэтому предлагаю, сначала заняться троллями, потом варгом: нам нужно будет понять, что из себя стоит Црум, и тогда уже решить, как сражаться с варгом.

- Ты купила, все что нужно?

- Не совсем. Есть пару предметов, которые нужно купить.

- Золото?

- Еще есть.

- Может Тог’рек с тобой сходит?

- Нет, не стоит. Предметы не тяжелые, да и к приходу Црума могу и не успеть. Пусть Тог’рек останется с Вами.

- Отлично, тогда, я пойду и перед его приходом приведу себя в порядок. А ты? – он обратился к варвару.

- Пойду, пожру, потом вздремну чутка.

Рей ожидал чего-то такого и не удивился. Они разошлись, каждый по своим делам.

Лоэк пришел идеально к десяти часам; Реймонду это понравилось. Он считал, что пунктуальность это один из видов уважения. Црум ни как не отреагировал, на их согласие. Они договорилась встретиться за городом – Лоэк не хотел лишний раз светиться рядом с ними. Через полчаса после его ухода, пришла Юиль.

- Закупилась?

- Да.

- Что взяла?

- Для начала взяла пару [Зелий Алхимического Огня]. Надеюсь, нам не придется использовать его… нестандартно. Потом еще взяла [Зелье Паралича].

- Что это такое?

- Говоря грубо – яд. Если вдохнуть или если попадет в кровь, снижает скорость реакции. Против троллей может он и не нужен, но если Црум действительно хорошо стреляет, то сможет подпортить варгу жизнь. Далее, [Взвесь Порхающей Феи], три бутылки – не позволит использовать невидимость.

Девушка поставила на стол три узких бутылочки с радужной жидкостью.

- А что, могут?

- В бестиарии написано, что могут. Редко, но могут. Да и некоторые гремлины, тоже могут применять невидимость. Лучше подстраховаться. Еще две палочки [Защиты от Зла]. И взяла себе [Кольцо Притока Сил]. Оно поможет мне восстанавливать четверть всей потраченной магической энергии, один раз в час.

Она указала на свою правую ладонь. На указательном пальце было серебряное кольцо, с маленьким синим камушком.

Спустя десять минут пришел молодой эльф и передал Рею его мешочек-кошелек. Он объяснил Юиль, что надоело таскать сумку с золотом, и он сделал себе [Незаметный Мешочек Злата]. На ранее гладкой поверхности мешочка, была нарисована, какая то руна, от которой веяло магией.

Реймонд решил его проверить. Он опустил в мешочек пять золотых, потом еще пять. С виду в мешочек не влезло бы больше. Но мешочек лишь чуть-чуть пополнел. Рей засунул в него все золото, что у него было. Мешочек округлился, но не был толстым или тяжелым. Затем он применил заклинание и сказал ключевое слово. Часть магической руны засветилось и погасло. Он попытался его развязать, но не смог. Ауззик еще пока его не обманывал, но Реймонд все-таки не решился верить ему на слово. Удовлетворившись результатом, он повесил его на шею.

Еще через час, практически перед самым сном, пришел молодой человек, похожий на кожевенника. Это был его сын, и он принес заказанное Тог’реку обмундирование. Здоровяк примерил штаны и накладки на сапоги, и удовлетворенно кивнул. Единственное, чем варвар оказался не доволен, так это наручами. Он сказал, что потом их сам доработает. Новый ремень понравился ему больше всего. Его подбили мехом вепредя и пояс, шириной в ладонь, сидел на Тог’реке, как влитой.

Парень так же принес остатки от шкуры вепредя. Рей прикинул, что можно было бы из них сделать. Ее было не много, и он предложил сделать что-нибудь для Юиль. Девушка была не больших габаритов, но даже для нее, остатков хватало на пару перчаток или пояс на талию. Эльфийка не стала отказываться, но предложила отложить это дело до их возвращения. Она была заклинателем, поэтому приходилось исходить из возможных наложенных зачарований, а не слабостей в защите, как у варвара.

Рей решил отложить это дело до их возвращения. Посокрушавшись, что наложить зачарования на новые предметы варвара не удалось, они разошлись по своим комнатам. Было уже поздно, а путь до таверны, займет весь следующий день.

Глава 9.

Рей со своими учениками поднялись чуть раньше рассвета, и пока собрались, да выехали, уже было светло. Их повозку починили за прошлый вечер, лошадь успела отдохнуть, так что ехали они с комфортом. Их путь лежал по уже известной им дороге и начинался от южных врат Вудбурга. Спустя минут десять, из кустов на Тракт вышел человек в плаще с капюшоном. Он скинул капюшон и замахал рукой – это был Лоэк. Плащ полностью скрывал его облик. Единственным выделяющимся элементом был лук, торчащий из-за спины.

Рей поприветствовал Лоэка, и тот запрыгнул в повозку. Они ехали молча и чем ближе приближались к месту их битвы, тем сильнее мутило Реймонда. От Лоэка это не ускользнуло:

- Не беспокойтесь, господин Д’Энуре. Почти все группы или выловлены или уничтожены, или бежали. Тела убитых ими купцов уже переданы родственникам для захоронения, так что тут вполне тихо и спокойно.

- На моем жетоне написано Арчер. Зовите меня так, пожалуйста, господин Црум. Так мы сможем избежать ненужных проблем.

- Хорошо, тогда прошу Вас, зовите меня Лоэк, просто Лоэк.

- Странное имя, – выдал варвар, сидящий на облучке и управляющий повозкой.

- Сам придумал.

- Не хотите быть узнанным?

- Особенности профессии, – кивнул Лоэк, – я уже поменял несколько имен. Иногда брал имена других людей.

- Я долго думал о Вас, Лоэк, – сказал Рей.

- Да?! Я польщен…

- Поясните, неужели нет ничего, чтобы Вы не ценили, кроме денег?

- Господин Арчер, когда выстраиваешь отношения, основанные исключительно на взаимовыгодном сотрудничестве, то они невероятно просты и понятливы. Золото – простое и понятное всем, мерило таких отношений. Есть оплата – есть работа. Поверьте, многие проблемы можно было бы решить, если бы люди принимали решения, исходя не из собственных амбиций или пространственных недостижимых понятий, а из простого взаимовыгодного сотрудничества.

Лоэк замолчал. Он достал пучок стрел и стал проверять их, показывая, что больше на эту тему говорить, не намерен.

Повозка доехала до того места, где произошел их бой с группой Даика. Рей почувствовал, как мурашки побежали по его спине. Он оглядывался на варвара, но тот был спокоен. Крови парнишки не было видно, видать ее смыло дождем. А вот остатки булыжников, от [Каменной Стены] Юиль, продолжали валяться вдоль обочины. До таверны группа добралась без приключений. Там группа сняла две комнаты: в одной поселились Реймонд и Юиль, во второй Тог’рек с Лоэком.

Проснувшись на рассвете, после завтрака, они взяли еды до следующего утра. Никто из них не знал, как повернется дело, поэтому решение запастить едой не встретило возражений. Повозка выехала на другую часть Тракта и взяли курс на запад. Следующим пунктом их путешествия был городок Ростен.

Городок показался к полудню. Он был чуть больше деревеньки, из которой они уехали: те же низенькие дома, те же поля вокруг. На недоумение Реймонда, Юиль просветила его, что Ростен был выбран опорным городком, не по причине его политической значимости, а лишь по тому, что это было крупнейшее поселение в этом районе.

Лоэк предложил остановиться тут. В городке была ратуша, где заседали власти местного уровня. Именно они делали оба заказа, а значит и информацией владеют. Рей развернул карту и, прикинув расстояние, с ним согласился. В деревнях между двумя локациями может вовсе не оказаться таверны или постоялого двора.

Таверна не была равной постоялому двору «Приют странника» и была не многим лучше, чем таверны в деревнях. Они так же сняли две комнаты, по двое в каждой. Реймонд и Юиль отправились в ратушу к мэру городка, узнать новые подробности. Варвар решил остаться, а Лоэк собрался прогуляться по городу и, как он выразился, «пособирать слухи».

Мэра городка они застали в ратуше. Это была женщина средних лет, которая была одета не сильно лучше местных жителей. Женщина была полноватой, низкого роста с короткими, убранными в хвост волосами. Еще щеки покрывал багряный румянец. Именно так, по мнению Реймонда, должны были выглядеть пекари.

Разговор длился не более часа. Чего-то сильно важного они не услышали. Единственной стоящей информацией, было то, что троллей точно было трое и четырнадцать гремлинов вместе с ними. Городские следопыты их нашли и распознали.

С варгом же была проблема. Из троих посланных следопытов вернулся лишь один. Да и тот, не заходил дальше определенных границ. Мэр обрисовала на карте место поисков. Оно чуть отличалось, от того, что было на их карте, и краешком заходила на мелкую деревушку. На вопрос о деревушке, мэр не смогла дать внятный ответ. Большая часть жителей деревни, тут же сбежала в Ростен, при первой же информации об опасности. Остаться решило меньше четверти населения деревни. Что с ними стало, было не известно. Выживший следопыт не увидел кого-нибудь на полях или какие-нибудь признаки жизни в деревне. Так что рассчитывать на их выживание было бы наивно.

Спустя еще полчаса они втроем сидели в комнате Реймонда и Юиль. Лоэка по-прежнему не было.

- Случай с варгом отложим на потом. Для начала тролли. Есть идеи? – Рей решил сначала узнать их мнение.

- Если бы был один, было бы проще простого, – задумчиво сказал Тог’рек.

- Если бы был один, то это и не было бы задание изумрудного уровня, – ехидно передразнила его Юиль. Варвар ни как не отреагировал.

- Хватит спорить, – Рей не хотел допускать развития конфликта, особенно во время выполнения задания. – Я спросил вас о плане. Так есть идеи?

- Гремлины не проблема. Если тролли нападут втроем, даже я их всех не удержу. Юиль сможешь лозами помочь?

- Одного да. Но двух нет.

- Я смогу в этом помочь [Зыбучей Ловушкой], только Тог’реку самому бы в нее не попасть.

- Не попадет. Секундочку, – Юиль встала и подошла к своей сумке. Тог’рек с Реем с интересом наблюдали, как девушка копалась в сумке.

- Вот, [Крыло Голубки], – она вытащила из сумки кулон, что выглядел как крылышко голубя из белоснежного металла, на серебряной цепочке.

- Что это? – спросил Тог’рек.

- Сказала же, [Крыло Голубки]. Этот предмет позволит использовать заклинание [Полет], но не более пяти минут в сутки.

Теперь Рею стало понятно, как девушка летала, не используя заклинания.

- Я справлюсь и без него, – буркнул недовольный варвар.

- Тог’рек, не спорь, – перебил его Рей. – Я применю [Зыбучую Ловушку], куда-нибудь в траве. Ты используешь [Полет] и зависнешь на низкой высоте, но в саму ловушку не лезь. Юиль займется одним из троллей. На тебе будет тот тролль, что останется свободным.

- А если они не пойдут вперед сами? – спросил варвар.

- Хм… тогда придется использовать [Зыбучую Ловушку] не сразу. Если у форта нет высокой растительности, придется использовать усиление магии.

- А что Лоэк?

- Лоэк? – Рей совсем забыл про него.

- Да. Может он займётся одним из троллей?

- Хорошо. Если он не только мастер языком чесать, то переложим на него обязанность по удержанию одного из троллей.

Лоэк пришел буквально через пять минут. Он выслушал их план и недовольно спросил:

- Что вы имеете в виду, под словами «удерживать тролля»?

- Тебе предстоит только держать его выстрелами на расстоянии. Я наложу на тебя заклинание [Твердая Рука]. Пока Тог’рек будет сражаться с одним, ты будешь обстреливать того тролля, что останется свободным. Твоя задача не убить, а только доставить ему неприятностей. И защищать учителя от гремлинов. Собственно, и все, – подвела итог девушка.

- Хорошо, когда выступаем?

- Завтра с утра, но не с самого раннего. Они ночью не охотятся, а выходят поутру. К полудню почти всегда возвращаются и не кажут носа из убежища. Пока приедем и расположимся, как раз полдень будет. В этот момент они все в форте соберутся, – пояснила Юиль. – Ты сам-то, что-нибудь узнал?

- По троллям ничего. По варгу есть кое-что интересное.

- Тогда давай обсудим это, когда к нему готовиться будем. Не стоит забивать голову лишними проблемами.

Лоэк кивнул. Решено было лечь пораньше: не ради того чтобы пораньше встать, а чтобы больше отдохнуть и иметь больше сил. Впереди их ждали напряженные пара дней.

\*\*\*

Сенатор Альпин сидел в шикарной приемной, в ожидании разрешения войти. Он понимал, что маркиз Булиэнна, будучи самым старым и опытным из всех высших дворян, имел право томить всех просящих его аудиенции. Для самого сенатора это был важнейший разговор; он уже заручился поддержкой двух фракций Сената и парой фракций малых дворян. Если его поддержит маркиз, девять десятых дела уже будет сделано. Если нет, то останется лишь два варианта: действовать нагло и нахрапом, или подтягиваться к маркизу Терцию, двоюродному кузену Сувора, что дико тому завидовал. Оба варианта выглядели отвратительно. Терций был таким же амбициозным выскочкой, что и Сувор, но не обладал харизмой и талантами, для реализации своих амбиций.

Ему пришлось ждать около часа. Любому другому это показалось бы вечностью, но Альпин знал, что время ожидания напрямую указывали на настроение маркиза к просителю. Один час был на грани настороженности и равнодушия. Если бы он ждал больше, то это было бы явным намеком, что его тут не сильно жалуют.

Маркизу было чуть более семидесяти лет, и он планомерно передавал свои дела внуку. Его сын не был очень увлечен политикой, да и талантами, честно говоря, не обладал. Внук же, наоборот, походил на деда и внешностью и хваткой. Но маркиз еще был достаточно авторитетен, чтобы к нему прислушались.

Альпин был нижестоящим и первым подошел поприветствовать маркиза. Они поговорили ни о чем, как и положено начинать все беседы в высшем свете. Когда время церемоний прошло, маркиз спросил:

- Позвольте полюбопытствовать, какая беда привела Вас ко мне?

- Неужели такому авторитетному человеку, как Вы это не известно? Думаю, что многие из младших дворянских домов сильно Вам обязаны.

- Что верно, то верно. И откровенно говоря, я действительно знаю причину вашего прихода.

- Тогда прошу Вас, пощадите. Или казните меня сразу, – Альпин поднял ладони, и они рассмеялись.

- А если серьезно, в чем ваш мотив, сенатор?

- Равновесие и светлое будущее Империи.

- Продолжайте, – маркиз кивнул без явного интереса; он был слишком опытен, чтобы его могли заинтересовать столь высокопарные слова.

- Война на западе может ослабить их фракцию в Сенате. Пока сохраняется равновесие в Сенате, хотя бы на словах, в самом Сенате есть смысл.

Для маркиза Сенат был на уровне назойливой мухи, и он не скрывал своего презрения.

- Если это все, то, что Вы там про будущее Империи говорили?

- Я думаю, точнее, я знаю, что Император может не успеть принять свой титул.

- Это серьезное заявление.

- Мой источник, надежен и проверен, но ему нужно помочь. С одной стороны, помощью станет доказательство связи провокаций и одного из легатов, с другой ваша поддержка.

- У Вас должны быть веские доказательства своих слов.

- У нас есть наемник, пойманный на провокациях.

- Слабовато сенатор, слабовато.

- Сам наемник и в правду мелкая сошка, из него не выжать что-либо достойного. Но важен не наемник, а тот, кто его поймал.

- И кто же этот, с позволения сказать, везунчик? – маркиз, с издевкой, произнес слово «везунчик».

- Его поймал Арчибальд Д’Энуре, бывший верховный Архимаг, магистр Академии, соучастник множества подвигов, ну и так далее. Он допросил его и выяснил все подробности.

Сенатор замолчал и смотрел на маркиза. Это был важный момент. Маркиз поднял голову и его взор улетел куда-то в пучину далеких воспоминаний:

- Я помню его еще, когда сам был безусым мальчишкой, и он уже тогда был очень древним. Я был на том самом балу пятнадцать лет назад, когда он оскорбил Августа Шестого. Он уже тогда был не в ладах со своим разумом. Сейчас он, наверное, совсем уже из ума выжил.

- В том то и дело, что нет. Архиепископ Вудбурга подтвердил в письме экзарху, что свежий воздух и Ее благоволение, вылечили разум старика. Если экзарх подтвердит его точку зрения, то не верить старцу, не будет ни каких оснований. Ее слово достаточная гарантия?

- Да, вполне. Леди Просвир уважаема и авторитетна. Но есть другая проблема, ему запрещен въезд в Капитолис.

- И эта проблема решается.

- Как? Надеюсь, вы не потащите заслуженного старика по катакомбам канализации?

- Все будет исключительно в рамках закона.

- И как же?

- Позвольте мне оставить эту информацию не раскрытой.

- Вы слишком много не договариваете, сенатор. Тяжело доверять тому, кто ни чего не говорит.

- Могу ли я попросить Вас сохранить эту информацию в секрете?

- Помощь нужна Вам, а не мне, так что информацию я буду использовать так, как посчитаю нужным.

Маркиз замолчал, ожидая реакции сенатора. Альпин понял, что говорить ему все-таки придется:

- Он может приехать в столицу, как член Лиги Охотников.

- Хм… – маркиз задумался. – Хитрый ход. С его мощью получить рубиновый ранг не составит труда. И он приедет сюда не как частное лицо, а как член гильдии одной из земель запада…

- Вудбурга, если быть точным.

- А Лига знает?

- Нет. Если узнает, что мы их в политических играх используем, последствия сложно представить.

- А если, все-таки узнает?

- Тогда. мне придется принять удар на себя.

Повисло молчание.

- Вы или очень смелый, или очень глупый, сенатор.

- Не вижу большой разницы.

- Вы не видите разницы, потому что еще молоды. План не плохой, но Вы что-то говорили про Императора?

- Мой связной передал, что между Правящей Матерью и одним из легатов, тем самым, что стоит за провокациями, состоялась сделка. Догадаетесь, кто именно это был?

- Загадка для ребенка, это Сувор? Только у этого глупца хватит мозгов заключать такие сделки с Правящей Матерью.

- Абсолютно верно.

- В чем был смысл договора?

- Он должен принести ей победу, а она выйдет за него замуж.

- Сделка справедливая, но причем здесь Импе… – маркиз осекся и помрачнел, углубившись в размышления. Сенатор только этого и ждал:

- Все верно, маркиз. Юный Император не успеет надеть корону. Сделка действительно справедливая. Она передает ему [Фельдмаршальский Жезл], он приносит ей победу и славу. Затем…

- … она выходит за него замуж, – перебил его маркиз. – Учитывая жезл и первую военную победу Империи за три десятка лет, дворяне не будут против Сувора. Фигура нейтральная, да и откровенно говоря, дутая.

- Но тут, при странных обстоятельствах умирает юный Император, – сенатор Альпин опять перехватил инициативу. – Она становится Первой Императрицей, он ее мужем. Далее есть варианты, но учитывая любовь Матери руководить из тени, думаю, Сувор станет новым Императором. А она будет сидеть за его крепкой спиной и бросать того на самые жаркие баррикады.

- Кто ваш информатор?

- Простите маркиз, но его личность я раскрыть уже не могу. Я поклялся честью своей семьи и не передам эту информацию даже Вам. Так что Вы ответите?

Тишина опять повисла в комнате. Маркиз думал долго. Альпин сделал все, что мог и теперь, осталось лишь ждать.

- Привезите Д’Энуре в столицу, и я поддержу Вас. Тогда мы сможем арестовать этих предателей Империи.

- А может, Вы примите чуть другое решение?

- Я слушаю.

- Стране не нужны громкие процессы и показательные аресты. Это может ударить по международному престижу страны. Будет лучше если все пройдет тихо. Власть – тяжелое бремя и Правящая Мать, возможно, всего-навсего устала от столь непосильной ноши. Но кто-то должен заменить ее, помогая юному Императору, например Регентский совет.

- Хорошая идея! – подхватил его мысль маркиз. – Думаю, по три человека от дворян и Сената вполне справятся с этим.

- Все верно, маркиз Булиэнна. Много людей лишь помешают работе совета.

- У меня еще есть внучка, Елена, – тихо проговорил маркиз. – Она еще молода, но через два года, ей придет время, выходить замуж.

- Я вас услышал, Маркиз Булиэнна. Сенат тоже должен согласиться, что она станет отличной партией, для молодого Императора.

- Тогда давайте выпьем этот сок, – маркиз поднял кубок с освежающим соком; встреча не предусматривала распитие вина, – за светлое будущее Империи!

- За светлое будущее Империи!

И их кубки со звоном соприкоснулись.

\*\*\*

Они подъехали к деревне, где планировали оставить повозку чуть раньше полудня Староста деревни позволил им остановиться у себя. Еще раз, обговорив план, они выдвинулись пешком и спустя полчаса взошли на холм, с которого форт отлично просматривался.

Для разведки было решено использовать ворона, а не лисицу, как в прошлый раз: противников было больше, к тому же и они не были тупыми зверьми. Юиль призвала ворона, пока остальные рассматривали поле боя и распределяли обязанности.

Вокруг форта было мало кустов. Стена, окружавшая форт, была проломлена лишь в одном месте, с южной стороны. У форта была слепая зона с северо-запада. Было решено, что варвар, для отвлечения внимания, нападет с юго-востока; Реймонд с Лоэком зайдут с юго-запада. Позиция не очень удобная, зато перекрывала южный пролом, которым можно будет и самим воспользоваться. Юиль будет заходить с востока, максимально скрытно. Если все пойдет не по плану, то Тог’рек бросает все и, защищая девушку, отступает к небольшому лесочку на востоке от форта, а Рей с Лоэком уйдут на запад. Встретиться они согласились на холме, если их буду преследовать, то в деревне.

Девушка закончила разведку: она увидела почти всех монстров. Единственными монстрами вне форта, была небольшая группа из одного тролля и четырех гремлинов, возвращалась с северо-востока. Тог’рек быстро объяснил девушке план. Они договорились, что сигналом станет ворон Юиль, летающий над фортом.

Спустя некоторое время они, максимально тихо и незаметно покрались к кустам, растущих южнее пролома в стене. В том, что касается незаметности, Рей, решил положиться на Лоэка, и тот действительно был в этом хорош. Им не пришлось долго ждать, когда над фортом взвился ворон и громко закаркал.

Рей чуть поднялся и увидел варвара. Здоровяк вышел из кустов на расстоянии пятидесяти шагов от форта и закричал. Он ругал и обзывал троллей и гремлинов, проходясь по их родителям, их внешнему виду и их тупости.

Из форта вывалились все три тролля и с десяток гремлинов. Тролли были около двух с половиной метров в высоту с большими непропорциональными головами. Их кожа была разных оттенков зеленого и светло-коричневого. Руки висели плетьми до самых колен. Головы были лысыми с большими ушами. Фигура была сгорбленной, хотя Рей представлял себе их более мускулистыми. У троллей были узкие для их роста плечи и выпячивающийся живот. Одежды на них не было, лишь набедренные повязки, похожие на те, что ранее носил Тог’рек, только еще более грубые.

Гремлины были мелкорослыми, еле доставали бы среднему человеку до пояса. Голова у них была маленькой и узкой, с огромными острыми ушами. У многих уши были порваны, у некоторых на ушах висели разные косточки, серьги или другие побрякушки. Их кожа была всех оттенков болотной тины. Они общались на странной смеси щелканья, карканья и гавканья. Одежды на них было не сильно больше чем на троллях.

Рей призвал магический круг и усилил свое следующее заклинание. Полулюди вдруг остановились. Их окликнул гремлин, про которого не говорили ни следопыты Ростена, ни Юиль. Он был крупнее своих собратьев, и держал в руках трость. Она выглядела, как скрюченная палка, с разнообразными побрякушками, свисающими с навершия. На голове был надет рогатый череп, какого-то копытного животного. Видимо этот гремлин, все время сидел в самом форте и не высовывал оттуда своего длинного крючковатого носа.

Рей указал на лидера и шепнул Лоэку:

- Вождь?

- Или что похуже, – дополнил Лоэк. Реймонд хотел переспросить, что тот имеет в виду, но Лоэк пополз к своей позиции.

Вождь указал на Тог’река тростью. От толпы отделились один тролль и пять гремлинов. Они с криками, лаем и визгом побежали к варвару изо всех сил. Шаги тролля были больше, но гремлины семенили чаще, так что они бежали плотной группой. Тог’рек перестал кривляться, достал меч и встал в стойку.

Рей применил [Интуицию Заклинателя] и расположил [Зыбучую Ловушку] прямо перед варваром. Здоровяк чуть-чуть входил в зону ловушки: Рей хотел проверить, надел ли он [Крыло Голубки] или не стал слушать девушку. Ловушка была установлена, но варвар остался непоколебим. Рей выдохнул с облегчением. После прошлой выходки он ожидал, чего-то нового.

За пять метров до Тог’река, бегущая группа резко остановилась. Тролль по колено провалился под землю и упал на четвереньки, выронив корягу. Его руки тоже увязли в земле по локоть. Он пытался вылезти из ловушки, но не мог это сделать. Гремлины провалились практически по шею. Тог’рек оббежал их и стал подходить к группе монстров, игнорируя тех, что были в ловушке. В действительности он летел, но шевелил ногами стараясь запутать противника. Трава, растущая до колена, скрывала его [Полет].

Вождь что-то громко каркнул. Судя по тону, он был не доволен. Остальные ринулись к варвару толпой. На полпути один из троллей встал, как вкопанный. Опасности теперь было поменьше, и Рей приподнялся, под защитой куста. Ноги тролля опутывали лозы. Тролль попытался их разорвать, но ничего не происходило.

Третий тролль чуть затормозил, не понимая, что происходит, но окрик вождя вновь погнал его вперед. Из-за этой остановки он отстал от группы гремлинов и те прибежали к Тог’реку первыми. Одним взмахом меча варвар разрубил двоих и отправил в полет еще одного гремлина.

Тот приземлился не далеко от Лоэка, и следопыт не стал давать тому время очухаться. Удар коротким мечом отсек гремлину голову. Обнаружив себя Лоэк, не стал продолжать сидеть в засаде и начал отстрел гремлинов. За семь секунд умерло еще пять: троих убил варвар, еще двух угостил стрелами Лоэк.

Третий тролль наконец-то добрался до Тог’река. Его удар пришелся на плечо варвара, и тот осел на одно колено. Рею не показалось, что рука сломана, но было понятно, что приятного для здоровяка было не много.

Лоэк не сидел, сложа руки: он перестал отщелкивать оставшихся гремлинов и начал стрелять в голову тролля. Стрелы спокойно входили в огромную тыкву на плечах тролля, но не причиняли сильного вреда, лишь раздражали. Лоэк достал из кармана флакон с зеленой жидкостью, поставил его на землю и окунул в него стрелу. Рей вспомнил, что это было [Зелье Паралича].

Выстрел в голову тролля наконец-то возымел эффект. Он схватился за голову и начал вращать ей будто бы, обо что-то ударился. Тог’рек дорезал оставшихся гремлинов и метнулся к троллю, прибывающему в прострации. При помощи [Могучего Удара], варвар отрубил тому голову и на всякий случай пронзил тому грудь в районе сердца. Тело, уже мертвого тролля, с грохотом упало.

Вождь заверещал и направил в сторону Тог’река наконечник трости. У набалдашника вспыхнула искра, и молния полетела прямо в варвара. Он не успел уклониться и молния отбросила того метров на пять назад, почти к самому краю ловушки. Рей грязно выругался: раз гремлин с посохом, то можно было и догадаться, что он заклинатель.

Вождь снова направил трость на обескураженного Тог’река. Первым среагировал Лоэк, он прекратил обстреливать тролля и перевел огонь на вождя. Вождь применил [Малый Магический Щит] и отбил стрелу. Для пробития щита простых стрел требовалось с сотню, а у них был лишь десяток.

Реймонд бросил поддерживать ловушку, решив, что вождь сейчас опаснее. И сходу метнул в того [Огненный Шар]. Вождь не видел его ранее и не ожидал такого подвоха. Его щит «разбился» и стрела Лоэка пробила плечо. Гремлин зашипел и отступил назад под защиту форта.

Тог’рек вскочил и первым делом ринулся на тролля, что почти выбрался из ловушки. [Зыбучая Ловушка] была достаточно мощной для людей, эльфов или гремлинов, но вот тролля без поддержки удержать не могла. Тролль уже выдернул одну руку и ногу, но не успел выбраться полностью и варвар лишил его сначала руки, а вторым взмахом и головы. Тело тролля завалилось и упало, раздавив головы еще двум гремлинам. Тог’рек нанес «контрольный» удар в сердце и занялся последним троллем, что все еще стоял по пояс в лозах.

Тот чувствовал себя отвратительно. Стрелы Лоэка с зельем, превращали того в манекен, молотящий руками по ветру. Тог’рек легко поднырнул под одну из рук, и повторил процедуру обезглавливания. Затем он метнулся к стене у входа и заглянул внутрь форта. Варвар отпрянул, и в стену врезалась молния. Лоэк подкрадывался к южному пролому, в надежде застать вождя гремлинов врасплох.

Рей оглядел поле боя: к варвару крадучись подбежала Юиль и принялась того лечить. Всю грудь Тог’река занимал черный ожог, на котором виднелись волдыри и разрывы кожи. Реймонд опять поразился крепости варвара: парень смог это пережить, стерпеть и еще был способен сражаться.

Лоэк высунулся в пролом на секунду, но атаки не последовало. Он подождал еще и выглянул основательней. После, он отрицательно покачал головой.

- Где он? – крикнул Лоэк. Теперь стесняться кричать, не было смысла.

- В самом форте, – отозвался варвар. – Я нахожусь в его прямом простреле. С южного пролома вход перекрывается.

- Понял.

Лоэк метнулся в проем. Спустя десять секунд он подманил Реймонда к себе. За проломом, был обычный на вид лагерь, только вонял как навозная куча. Брошенные циновки и пепелища костров, шкуры внутренности и кости каких-то животных, лежали то тут, то там.

Рей отошел от проема и глянул на Тог’река. Варвар почувствовал его взгляд и вопросительно кивнул. Рей потыкал пальцем себе в грудь и изобразил рукой крыло. Здоровяк понял, что Реймонд от него хотел и улыбнулся. Одной рукой варвар подхватил, охнувшую от неожиданности Юиль, и перелетел через стену, приземлившись на безопасном расстоянии.

Они подошли к дверному проему с двух сторон: с одной стороны, Юиль и Тог’рек, с другой, Рей и Лоэк.

- Что будем делать? – спросил Лоэк.

- Предлагаю [Каменную Стену], – сказала девушка.

- Слишком тихо, – выдал Тог’рек. Он резко заглянул и отпрянул. – Крышка подвала открыта.

- Это может быть ловушка, – Лоэк сорвал с языка слова Рея.

Чтобы не оставаться безучастным, Рей предложил:

- Войдем под [Каменной Стеной].

Все согласно кивнули. Заклинание применил Реймонд, и они вошли. Их никто не атаковал. Помещение форта было пыльным и заброшенным. Лестница, ведущая наверх, сгнила и проломилась на два этажа минимум. Значит, вождь мог уйти только через подвал.

- И кто знает, что там, – спросил Тог’рек.

- В подвале, – ответил тому Лоэк, – чаще располагались склады для припасов, оружейные и совсем редко тюрьмы.

- Могли ли там полулюди накопать пещеры?

- Не исключено.

- Предлагаю пустить призванного волка.; у него зрение лучше, чем у всех нас, – Рей решительно не хотел отпускать вождя: в будущем такой противник может стать проблемой.

Возражений не последовало. В подвале перед глазами зверя предстала оружейная комната. Старые и проржавелые доспехи и оружие были раскурочены, помяты и валялись повсюду. Пройдя почти до самого конца, волк услышал два дыхания. Одно было сопящим, не глубоким и порывистым, второе тяжелым и грузным. Пройдя еще не много, волк увидел, что вместе с вождем в засаде находился еще один тролль. Он был крупнее трех предыдущих, все его тело покрывали обломки брони, подобранной тут же. На самой макушке, сидел шлем, подвязанный какими-то обрывками ткани. Выглядело это смешно. Тролль держал в руках огромную дубину утыканную обломками мечей, как гангстерская бита гвоздями.

Волк попытался отойти назад, но вождь его заметил и убил молнией. Рей еле успел быстро рассказать о тролле, как из подвала раздались тяжеленые шаги его бега. Он попытался подняться по лестнице из подвала бегом, но гнилые доски, не выдержали и обломились и тролль повис, уцепившись локтями за край подвала. Так он и кричал, зависнув по пояс снаружи, пытаясь вылезти.

Тог’рек сообразил быстрее всех и начал охаживать того ударами. Тролль ловко отбивался одной рукой, но целью Тог’река было не это. Варвар не хотел дать тому полностью вылезти. Тролль был крупным, сильным, его глаза говорили о чуть более высоком интеллекте, чем у его собратьев, и он был в броне. Да, броня была ржавой, мятой и зияла дырами, но учитывая его регенерацию, он мог стать серьезной проблемой. К тому же, в нагрузку к нему прилагался метатель молний, в данный момент, верещащий где-то внизу, под тушей тролля.

Юиль принялась осыпать тролля [Земляными Шипами], Лоэк вылил остатки зелья на свои одноручные мечи, похожие на фалькату, и тыкал тролля в дыры его брони. Единственным, кто стоял столбом, был Рей. Он очнулся от оцепенения и принялся заливать тролля [Лавовым Потоком]. Тролли боялись огня, к тому же этот был в броне, и Рей решил сварить его, как в скороварке.

Эта вакханалия длилась около трех минут. Тролль был крепок и силен, и им несказанно повезло, что под тем сломалась лестница. Но получеловек быстро терял силы и наконец-то рухнул вниз, растянувшись на полу под входом в подвал. Тролль стал срывать с себя раскаленную броню, под которой виднелись сильнейшие ожоги. Медленно, но они исчезали и Тог’рек метнулся вниз прямиком на его тушу. Следом за ним последовал Лоэк. Юиль и Реймонд остались наверху.

Тролль попытался отбиваться, но отбросив свою палицу и броню, оказался беззащитен. Варвар ловко отрубил ему ногу и тролль, пытавшийся встать, опять плюхнулся наземь. Лоэк пытался уколами отвлечь его внимание, понимая, что сам отрубить тому чего-то не сможет.

Варвар оставил тролля еще и без руки. Следующей, была голова. Даже Тог’рек не смог обезглавить того с первого удара. Тролль затих, а бойцы внизу спрятались за его тело, стараясь не попасть под разряд [Молнии].

Секунд десять стояла тишина. После пяти минут боя, включивших в себя, крики троллей, гремлинов и треска молниевых заклинаний, тишина казалась звеняще оглушающей. Потом раздался еле слышимый стон, и варвар решил потихоньку выйти из-за туши: удара молнии не последовало. Он поднял глаза и попросил:

- Дай [Магического Света].

Юиль применила заклинание на кончик меча варвара, и тот медленно побрел в сторону стона. Спустя двадцать секунд раздался голос Тог’река:

- Все чисто. Парень с молниями почти помер.

- Как так? – изумился Рей.

- Когда тролль срывал с себя раскаленную броню, метнул одну из пластин в него и раскроил бедняге череп. Вот.

Тог’рек вошел в проем подвала и подал Реймонду ту самую трость.

- Юиль, помоги Тог’реку осмотреть подвал. Лоэк поддержи девушку. А я, пока вы оглядываетесь, поищу веревку. И добей этого вождя в сам деле, мало ли что.

Лоэк подхватил эльфийку под руки и опустил ту в подвал. Стон прервался хлюпающим ударом. Рей нашел веревку достаточно быстро и помог подняться Лоэку, а после они пошли осматривать форт снаружи.

Первым делом Лоэк добил оставшихся в ловушке гремлинов. Спустя десять мину к ним поднялись Тог’рек и Юиль. Внизу было небольшое святилище для какого-то дикого гремлинского божества. Кроме этого, толком ничего больше не было. Снаружи тоже только хлам и припасы, что были приготовлены явно не для людей.

Единственным стоящим трофеем стала трость вождя. [Трость Искрящегося Шамана] – позволяла использовать в день без траты магической энергии пять [Искр] – заклинания первого круга, три [Разряда] – второго, и одну [Молнию] – третьего.

- Ясно, – сказал Тог’рек. – А то я думаю, что удар его [Молнии] был слабоват.

- Тебя уже били [Молнией]?

- Да один раз. Думали, убьют и не придется отдавать мне долг.

- Как же ты выжил? – поинтересовалась Юиль

- Повезло, да и сам крепок оказался

- Ты берсерк? – спокойно спросил Лоэк

Варвар стушевался.

- А чего это сразу берсерк-то? Может, повезло просто.

- Значит, ты берсерк, – заключил Лоэк.

- И что это значит? – спросил в полном непонимании, Рей.

- Берсерки обладают набором очень занятных талантов, – Лоэк не обращал внимания на застывшего Тог’река. – Например, могут выдержать любой смертельный удар.

- Даже, если им голову отрубят?

- Этого не знаю. Но точно знаю, что, находясь на грани смерти, забываются в кровавой ярости и их невероятно тяжело убить. Так же они становятся сильнее, чем больше у них кровотечений. Правда и опаснее тоже: вполне могут потерять рассудок, и порубит всех в капусту, не разбирая, где свои, а где чужие.

Реймонд взглянул на Тог’река новыми глазами. Мало того, что силен, как бык, да еще и в безумство может впасть. Варвар видимо понял ход его мыслей и извиняющимся тоном заговорил:

- Все в порядке, наставник, я это могу контролировать. Со мной такое лишь раз за всю жизнь было то!

- Мы ставим тебя в авангарде, ты должен быть готов к виду собственной крови. А ты от нее звереешь? – Юиль наседала, и сдаваться не собиралась.

Рей решил, что сейчас было не время выяснять отношения:

- Так, все, успокоились. Все равно сейчас, эту проблему не решить; о ней подумаем по приезду в город, а до этого времени тема закрыта. Мы все обследовали?

- Да. Больше тут ничего нет.

- Ясно, а что с фортом то делать?

- Завалим и все, как на капище.

- Тогда подождите, – встряла Юиль, – давайте соберем с трупов трофеи: как доказательство.

- Отлично, только надеюсь это долго не продлиться. Нам еще проблему с варгом решить нужно.

- Можем, ограничиться ушами или глазами.

- Тогда уши – быстрее будет.

Спустя час они шли к деревне, а на месте форта остался лишь пыльный столп и груда камней. Староста деревни встретил их с радостью и попытался сунуть им небольшую сумму денег, но они отказались, к неудовольствию Лоэка.

В Ростен они въехали к вечеру. Мэр городка встретила их так же радостно, как и староста. Следопыты осмотрели их трофеи и подтвердили выполнение заказа. Слегка уставшие, они отправились в таверну. После ужина компания собралась в комнате Реймонда и Юиль.

- И так, теперь на повестке дня, варг. Лоэк, ты что-то про него хотел нам рассказать?

- Есть подозрение, что варга окружают не простые волки, а баргесты.

- Откуда такая уверенность? – Юиль перебила Рея, желавшего узнать о них больше.

- Я поговорил с некоторыми бежавшими селянами и по описанию этих «волков», выходит, что это и не волки вовсе, а баргесты.

- Ну, и что? – встрял Тог’рек. – Вместо одного удара нужно два. В чем проблема-то?

- Проблема в том, – продолжила эльфийка, – что волки подчиняются варгам из-за их силы. Если варга убить, то волки просто разбегутся. Баргесты связаны с варгом ментально: они не отойдут от него ни на шаг. И если убить одного из них, варг и другие баргесты тут же об этом узнают.

- Понятно, – вставил Рей. – Значит, убивать их нужно всех вместе.

- Второй проблемой, является их слабость: – продолжал расстраивать Реймонда Лоэк, – они слабы в полдень и наврятли вползут в это время из своего логова.

- Ну, так давайте в логове их и встретим? – предложил Тог’рек.

- Вопрос в том, где оно находится. Информации о нем нет, а область, где их видели всего в лиге от эльфийского леса. Если логово там, мы и пяти шагов не сможем по этому лесу пройти.

- Тогда выход лишь один – деревня, – подытожил Рей.

- Верно. В деревне, в полночь. Мы в отвратительном положении.

Они замолчали. Ситуация была паршивой. Сражаться с варгом в темноте ночи, на грани самоубийства.

- Так что вы будете делать?

- Вы? – Рей недовольно уставился на Лоэка

- Да, вы. Мое участие будет зависеть от вашего плана. Бросаться наобум в пасть варга я не собираюсь.

- Перво-наперво нужно их туда приманить. Например, если в деревне никого не осталось, можно растопить печь и зажечь пару огней и все.

- Баргесты отлично чувствуют запах. А как нежить, неплохо ощущают живых.

- С запахом проблем не будет, а вот с ощущением жизни…

- Выходит, придется воспользоваться методом Тог’река и сражаться в прямом честном бою.

- В каком это смысле «честном»? – воскликнула Юиль. Ее глаза были по ширине, как блюдца. Варвар тоже сидел с такими же глазами: он ни как не ожидал, что на таком сложном задании его наставник решиться атаковать в лоб.

- Если есть варианты, я слушаю. Мы не сможем устроить засаду, нас обязательно выследят. А если разделимся, подвергнем себя еще большей опасности. Единственный шанс заставить этого варга нас недооценить. Пусть думает, что мы глуповатые охотники, ищущие легкой славы.

Тишина повисла в комнате. Каждый из них думал, напрягая весь свой мозг.

- Тогда, нам нужны козыри, много козырей. Первый если варг не нападет сам, а станет посылать баргестов. Второй, на случай атаки всех и сразу. Третий, если он решит бежать, бросив баргестов; отпускать его нельзя. Четвертый, на случай если варг будет осторожничать. Пятый на случай засады.

- Для начала, предлагаю сходить в местную магическую лавку. Нам нужны будут зелья и магические предметы, денег жалеть не будем.

- Палку тоже с собой возьмем? – Тог’рек кивнул на трость.

- Обязательно. Нам нужны любые шансы на победу.

- Лоэк, так ты с нами, или как?

- Вы еще ни одного плана не предложили.

- Для начала сходим за покупками. Исходя из них, и будем решать, стоит ли вообще начинать.

Они все вместе отправились в местную магическую лавку. Откровенно говоря, выбор там был не велик. Когда они вернулись, уже стемнело.

- Итак, – начала Юиль, – у нас десять кристаллов с [Магическим Светом], три пучка Бодрянки, еще не много Амбулы, три свитка со [Вспышкой], один с [Огненным Шаром].

- Не густо. Плюс еще одно [Зелье Паралича], которое на баргестов не работает, [Взвесь Порхающей Феи], две палочки [Защиты от Зла], по паре [Эссенций Маны] и [Зелья Восстановления], два [Малых Магических Щита], и три алхимических огня, из того что мы привезли с собой.

- Палка еще, – напомнил варвар.

- И палка еще, – подтвердил Рей.

- И так план…

В голову ничего не лезло. Они проговорили до позднего вечера, и сошлись на следующем.

На главной площади деревни на стенах домов расположат кристаллы с [Магическим Светом]. Они зажгутся по командному слову Юиль. Свитки со щитами возьмут Юиль и Рей. Тог’рек ограничится [Зельем Восстановления] и пучком Амбулы – растение оказывало слабый эффект лечения и применялось в лечебных зельях. Если же его жевать, то сок будет понемногу восстанавливать раны и повреждения.

Трость будет у Юиль; свитки заклинаний у Рея. Он так же должен был стать их главной ударной силой. Его главной целью должен быть варг. Тог’рек должен лишь не пускать монстров к Реймонду и Юиль. Если варг попытается сбежать, Юиль наложит на Рея заклинание [Совиный Взор] и он, используя [Крыло Голубки], оставит ее с варваром разбираться с баргестами. Если варг будет прятаться, то они должны будут не выдавать себя сильными заклинаниями, используя второй, максимум третий круг, чтобы его выманить. Важным условием было не разбредаться, как бы их не выма́нивали.

Лоэк от этой авантюры отказался:

- Спасибо, но я ценю свою жизнь повыше, чем приключения. Я буду ждать вас в таверне три дня. Если вы не придете, то вернусь в Вудбург.

Прикинув по карте расстояние, они разошлись по своим комнатам. Наутро они собрались и отправились в деревню, где планировали оставить повозку. Атмосфера была подавляющей. Если предыдущие задания были сложными, то это, по настоящему опасным. Все могло пойти не так: варг не был тупым и мог преподнести им неприятные сюрпризы. А их слишком мало. Даже с Лоэком это дело не было бы из легких.

Деревня была наполовину пустой, большая часть жителей уже сбежала. Варг еще не добрался до этой деревеньки, но жители наслышаны о судьбе других и поспешили убраться пораньше. Те же, кто остался всего-навсего жалели нажитое имущество.

До опустевшей деревни было две с половиной лиги. Они пришли к ней после полудня: деревня была заброшенной и пустой. Повсюду виднелись следы крови и выломанные двери; следов тел видно не было. Саму деревню пересекала грунтовая дорога, переходящая в центре деревни в небольшую площадь.

Они поели сразу по приходу, хоть и сильно хотелось: перед боем, этого делать точно не стоило. Реймонд занялся развешиванием кристаллов, пока Тог’рек и Юиль завалили обломками домов и камнями заклинания [Каменная Стена] пару узких улочек. Получилось так, что на площадь, теперь, можно было выбраться только по трем направлениям.

Солнце медленно садилось и они растопили в трех домах огонь, чтобы дым поднимался вверх. Так же в окраинных домах, по отношению к лесу, зажгли свет. Преддверие неравного сражения заставляло их кожу покрываться мурашками. Единственным спокойным был Тог’рек, но и он, видя волнение других, предпочитал помалкивать.

Когда стало совсем темно, Юиль наложила на себя [Совиный Взор] и они съели по пучку Бодрянки. Эта травка была кислой на вкус и позволяла дольше обходиться без сна или отдыха. Полностью отдых она не заменяла, но часто использовалась караульными, для поддержания бодрости, за что и получила свое название.

Они стояли по центру площади, вслушиваясь, и ожидая намеки, на приближение противника. Первым сигналом приближающихся тварей стал волчий вой, раздавшийся, откуда то из леса. Их предположение оказалось верным: варг выбрал логовом эльфийский лес. Юиль быстро наложила на Тог’река [Усиление Способностей] и [Защиту от Зла] с купленной палочки на всех троих, взяла в руки трость и стала всматриваться в темноту.

Луна светила ярко. Это была палка о двух концах. С одной стороны, хоть немного, но было лучше видно площадь, с другой, варги были сильнее при лунном свете. Компромисс был не в их пользу.

Спустя короткое время они услышали шорохи и подвывания на краю деревни. Двери, в домах, где горел свет, вылетали с громким стуком и несколько лающих тварей врывались внутрь.

Рей кинул напротив своего направления [Зыбучую Ловушку]. Его тело дрожало, как будто он снова остался один на один с вепредем. Затем справа, напротив Тог’река он услышал рык. В проеме дороги стояла большая собака. Она была в отвратительном состоянии. Шерсть свисала клоками на лоскутах ее собственной кожи, глаз не было, вместо них сиял фиолетовый огонек. Морда была оголена до костей, из тела торчали ребра, а с пасти капала слюна. Становилось понятно, что такая тварь сама по себе жить просто не может.

Зверь протяжно завыл. Этот вой не предвещал ничего хорошего. Звуки в деревне притихли. Затем из-за дома вышли еще две такие же твари. Рык раздался и напротив Реймонда; на него смотрело четыре пары отсутствующих глаз. Еще три шли со стороны Юиль.

Но самой впечатляющей была тварь, скрывавшаяся за домами. Она перебегала от угла к углу, не показываясь на глаза. Лишь огромные и темно фиолетовые огни плясали от дома к дому. Рей пытался за ней уследить, но упускать из виду четверку противников было нельзя.

- Это не варг, – прошептала Юиль, – это Гигантский Баргест.

Они отступили и сошлись в центре площади, на пятачке не более двух метров. Тварь, прыгающая за домами, наконец-то вышла на дорогу. По своему состоянию она была увеличенной копией мелких тварей, только размером с крупную лошадь. Клыки твари были, по меньшей мере, по полметра. В свете луны ее силуэт казался еще массивнее.

Тварь протяжно завыла, и Рей почувствовал себя плохо. Зачем он вообще сюда пришел? Ради каких непонятных целей? Да пусть горит весь регион огнем, это не его беда и не его война! Он не должен быть здесь и сейчас! Его тело дрожало, и он готов был пуститься наутек, как вдруг:

- [Умиротворение]! – голос Юиль разрезал холодный воздух ночи. Ему вдруг стало тепло и комфортно, будто он не собирался сражаться на смерть, а поливал любимые цветы на клумбе в летний погожий денек.

- Все в порядке, учитель?

- Да, спасибо.

- Это [Устрашающий Вой], будьте внимательны в следующий раз.

Гигантский Баргест понял, что эта атака не прошла. Тварь зарычала и его мелкие собратья, сорвались с места. Юиль выкрикнула контрольное слово, и на площади стало светлее. При свете они стали выглядеть еще более гротескно: на их лапах не было совсем кожи и мускулов, будто бы они состояли полностью из сухожилий и костей.

Рей перестал отвлекаться на вожака. Первые двое, из несущихся на него, споткнулись и провалились под землю – ловушка сработала. Двое других остановились и побежали в обход. Первого, который находился ближе, Рей убил [Огненным Шаром] из свитка. Второго, двумя [Земляными Шипами]. Он обернулся в сторону Юиль. Девушка справилась с двумя и защитилась стеной от еще одного, которого Реймонд помог добить еще одним шипом. Тог’рек не заставил себя ждать и раздавил голый череп последней твари.

Они стали оглядываться в поисках вожака. Он был рядом, скакал от дома к дому, порыкивая и снова уходя в тень. Бежать за ним было нельзя, он и ждал того, что они разделяться. Затем он выпрыгнул на дорогу со стороны Юиль. Варвар стал медленно к нему приближаться, не отрываясь от напарников. Юиль и Рей последовали за ним, чуть позади.

Когда они прошли тела убитых Юиль баргестов, тварь снова протяжно завыла. Рей был готов к новой волне страха, но ничего не последовало. Затем он услышал окрик Тог’река:

- Сзади!

Но он не успел. Твари, что они считали мертвыми, опять ожили. Вожак воскресил их еще одной из своих способностей.

Юиль вскрикнула: одна из тварей вцепилась ей в локоть с намереньем его отгрызть. Вторая попыталась вцепиться в другую руку, но девушка отбивалась тростью. Баргест мотал хрупкую девушку ее из стороны в сторону, как тряпичную куклу. Рука девушки была в отвратительном состоянии, казалось еще чуть-чуть и она оторвется.

Реймонд попытался броситься той на помощь, но краем глаза увидел трех тварей бежавших к нему. Не убей он их первыми, и погибнут все. Сзади раздался громкий близкий рык вожака, перемежавшийся металлическим скрежетом. Он не стал оборачиваться: если Тог’рек не справиться они умрут, значит, нужно ему довериться.

Он применил к трем тварям сначала [Волну Огня], потом [Землетрясение] и на десерт [Гром]. Этих заклинаний хватило, чтобы превратить тварей в перемолотые кости. Теперь они точно не восстанут. Да, он сломал их план, раскрывая свою силу, но сейчас его это не волновало.

Далее он вытащил свой меч и отрубил голову твари, от которой отбивалась Юиль. Следующей была тварь терзавшую руку девушки. Он обезглавил и этого баргеста. По примеру Тог’река растоптал черепа и подбежал к девушке. Плоть плеча и ключицы были разорваны, кости перемолоты мощными челюстями и рука еле держалась на своем месте, на остатках сухожилий.

- Не вставай! – Рей придавил девушку ладонью к земле. Он не только не хотел, чтобы она это видела, но и сомневался, что рука вообще будет держаться. Порыскав по карманам, он нашел флакон с [Зельем Восстановления] и начал медленно лить на раскуроченную руку и плечо. Юиль шипела, брыкалась, плакала и периодически визжала, но рука медленно восстанавливалась.

Подошел Тог’рек.

- Где тварь? – Рей спросил не оглядываясь.

- Убежала в сторону леса, как увидела вашу мощь.

Как только рука восстановилась, Рей сунул варвару в руки, оставшиеся [Зелья Восстановления] и произнес:

- Монстра нельзя отпускать. Позаботься о Юиль, я попробую его догнать.

- Хорошо, только осторожнее. Не заходите в лес!

- Я понял.

Реймонд применил [Крыло Голубки] и полетел в сторону леса. Он увидел тварь: монстр скакал огромными прыжками, явно пытаясь спрятаться в лесу. Рей с воздуха запустил [Огненный Шар]. Заклинание попало в бок твари. Она с визгом выполнило сальто через голову и, приземлившись, побежала быстрее. Но Рей не собирался давать ей возможность перевести дух. [Огненные Шары] и стрелы летели, насколько хватало его сил. Но тварь теперь уже знала, что ее обстреливают, и бежала, петляя и прячась за кроны редких деревьев.

Через пять минут Рей почувствовал, что сила амулета угасает, а до леса оставалось всего ничего. Тварь была в плохом состоянии, но все еще способна сбежать. Рей видел, как расстояние между ними увеличивается. Сил оставалось на пару последних заклинаний. Он решил добить тварь усиленным [Огненным Копьем]. Копье имело отличный урон, но требовало идеально точного попадания. Он приземлился, и расстояние увеличилось до предела. Если он хочет стопроцентно попасть, ему нужно усилить заклинание. На это уйдет время, и тварь точно скроется в лесу. Куда там попадет копье не понятно. Если бросить его без усиления, то оно может и не достать.

И тут, тварь остановилась, как вкопанная. Рей только сейчас осознал, что он один и сражаться с ней предстоит без помощи напарников. Его пробрал холод, но он утешил себя мыслью, что тварь уже сильно пострадала и ему будет легче.

Тварь не двигалась. Она рычала, рвалась, скулила, но не шевелилась. Присмотревшись, Рей понял причину: лозы. Тварь опутывали лозы, почти такие же, как и у Юиль. Отличались эти лозы своей крепостью. Если лозы девушки по виду больше напоминали лианы, то эти, корни вековых деревьев.

Реймонд не знал, кто одарил ему такой шанс, но тратить его впустую не хотел. Он выхватил пузырек [Эссенции Маны], осушил его залпом, усилил свое заклинание и с трех магических кругов ударил [Огненными Копьями] по обездвиженной твари. Взрыв был таким, что самого Рея повалило ударной волной, опаляя его, даже несмотря на три десятка шагов, между ним и центром взрыва.

Поднявшись, он увидел горящие куски твари, разбросанные в большом радиусе. Рей медленно подошел к тому месту, где последний раз видел монстра, но на его месте лишь зиял черный круг выжженной земли, метров десять диаметром.

Рей облегченно вздохнул: твари уйти не удалось. Он готов был упасть в траву, как услышал шелест со стороны леса. Быстро создав магические круги, Рей начал думать об отступлении. Тварь могла быть не одна, а значит, к ней на помощь могли уже спешить ее «товарищи».

Но не тварь показалась из кустов, а эльфийка; не Юиль, а другая. Она была выше Юиль ростом, где-то на голову. Ее кожа была бледно-зеленой. В предрассветной темноте она казалась белой, но горящие куски твари неплохо освещали местность. Темно-зеленые волосы были собраны в косу. Одета она была в лохмотья наподобие тех, что были на варваре. На ногах девушки ничего не было; девушка была босиком. Из-за ее спины торчал лук.

Он вышла на выжженную полянку, посмотрела на место, где была тварь, и повернулась к Реймонду. Кивнула головой и что-то сказала на непонятном языке.

- Что? – не понял Рей.

- Я говорю, хорошая работа, – ее голос был мелодичным и звонким. – Это лишнее, – она указала на круги.

Рей подумал, что тыкать кругами в нее действительно глупо и убрал их.

- Ты кто?

- Это не важно.

- Это ты его задержала?

- Да я.

- Спасибо, – Рей говорил искренне.

- Не стоит. Сейчас наши цели совпали.

- Ты лесная эльфийка? – он вспомнил, как описывали лесных эльфов в книгах.

- Да. И что?

- Ничего. Просто спросил. Зачем тебе была нужна эта тварь?

- Не нужна. Пыталась ее выследить и не более. Такие твари нарушают равновесие природы.

- Ты имеешь виду нежить?

- Да.

- Все равно спасибо. Не думаю, что я был бы способен выследить ее в лесу.

- Не способен, – эльфийка была бесцеремонна, – я бы тебя убила.

- Это почему это? – удивился Рей. – Я же не собирался там ничего трогать. Только тварь эту убить.

- А убивая, ты бы пол леса сжег, так? Вы люди неразумные создания, вы не понимаете всю сложность природы и ее величие. Для вас раздавленная букашка ничего не стоит. Но возможно именно благодаря этой букашке весь Лес и живет. Так что нечего вам в Лесу делать. У вас есть равнины, степи, моря и горы. Вот и живите там.

- Раз я не разумен, тогда зачем помогла?

- Чтобы эта нежить не оскверняла лес, что тут не понятного? – лицо девушки источало удивление. Затем она осудительно закачала головой – Что за глупые создания, ничего не понимают.

Девушка развернулась и ни слова не говоря, скрылась в лесу.

Рей вернулся в деревню спустя час. Идти по полям было тяжело, да и силенок почти не осталось. Пока он дошел, уже стало светать. Он пришел на место их последнего сражения. Там никого не было.

- Тог’рек! – загорланил Рей. Он не боялся быть услышанным, при свете дня баргесты были слабыми.

- Мы тут! – крик варвара доносился из одного из домов поодаль. Он нашел там Тог’река и Юиль, которую здоровяк заботливо положил на кровать. Рей рассказал, про нежданную помощь. Юиль выглядела бледной: ее рука зажила, но одежда была окровавлена и разорвана в лоскуты.

Рей решил сам собрать кристаллы и трофеи с баргестов, Тог’рек же вызвался сходить, на место последней битвы с вожаком стаи. Реймонд так переживал за девушку, что совсем забыл взять хоть какой-нибудь трофей. Он отпустил Тог’река, оставшись присмотреть за Юиль.

Спустя полтора часа, варвар притащил голову монстра, с развороченной макушкой. К тому времени Рей уже был готов отправляться. Юиль очнулась, но выглядела паршиво. Баргесты не только сильны физически, но их укус может так же ослабить организм ядом или тем, что в книгах описывали, как энергия смерти. Судя по тем данным, что Рей вычитал, практически вся нежить могла ранить этой энергией. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. И хоть Юиль была лекарем, но вылечить саму себя сейчас не могла.

Рей закинул, сопротивлявшуюся девушку, себе на закорки. Тог’рек отыскал в деревне корзину, под трофеи. Они дошли к деревне вовремя: их повозку чуть не увели ушлые деревенские жители, желающие сбежать. Череп не смог успокоить всех, и группа Рея просто плюнула на это дело, отправившись в Ростен.

По прибытии, первым делом они отправились местный храм, где эльфийку вылечили от последствий отравления энергией смерти. После, они заскочили в ратушу для разговора с мэром. Мэр вздыхала и охала, глядя на разломанный череп. Приняв, еще раз, кучу благодарностей и поздравлений, они отправились в таверну.

На входе их встретил Лоэк:

- Вас за лигу видно. Выглядите отвратительно.

- Не умничай, – рыкнул на него Рей. Выглядели они и вправду ужасно. Бледная эльфийка, в рваной одежде, варвар, уставший и грязный по самые уши, и сам Реймонд, источающий стойкий запах горелой плоти. Рей проводил Юиль в комнату и помог ей лечь на кровать. Сам же упал на кровать рядом и мгновенно уснул.

Проснулся он после полудня; Юиль не было видно. Тог’река он нашел в своей комнате. Он сказал, что девушка пошла, привести себя в порядок, а Лоэк готовить повозку к отправке назад, в Вудбург. Девушка достаточно быстро вернулась.

- Ты как?

- Уже лучше. Еще денек отдохнуть и все будет в порядке, – Юиль попыталась улыбнуться, но вышло не очень. Она еще была бледной, но выглядела намного лучше, чем раньше. Эльфийка продолжала потирать левой рукой правый локоть, плечо и ключицу. Видимо психологический эффект тяжелой травмы выветрится не сразу.

До заката группа успела добраться до деревни на перекрестке. А весь следующий день было решено потратить на дорогу к Вудбургу. С утра, пока Тог’рек загружал трофеи, девушка подошла к нему:

- Тог’рек, прости меня, я была к тебе не справедлива.

Рей и Тог’рек не ожидали такого и стояли глупо переглядывались.

- Да ничего страшного. Я тоже не сразу понял пользу книжонок, что ты постоянно читаешь. Так что, обид нет.

Тог’рек потрепал девушку по плечу, как заправского друга. Ослабевшая девушка затряслась, как осина на ветру. Тог’рек отдернул руку и продолжил загружать пожитки. Рей шепнул Юиль «Молодец».

До самого Вудбурга они добрались без приключений. Повозкой управляли Лоэк, Тог’рек и Реймонд. Юиль же дали отдохнуть, не смотря на ее протесты. У города Лоэк попрощался и спрыгнул все в те же кусты, где они его и подобрали. У них еще было время, и они сразу отправились в гильдию.

Их трофеи приняли вместе со всем тем, что они купили в Ростене. Тог’рек неожиданно повыдирал себе все четыре клыка Гигантского Баргеста.

- Зачем они тебе? – спросил Рей.

- Есть одна идейка, – Тог’рек хитро подмигнул.

- Ну, как знаешь. Не забудь, нам еще нужно до Ауззика дойти, зачаровать твои обновки.

- Тогда с утра, я схожу кое-куда.

- Денег дать?

- Да.

Реймонд передал ему десять золотых. Он попросил Лику, дать им два-три дня на отдых, им нужно перевести дух, и девушка кивнула с пониманием. Рей направился со своей компанией на постоялый двор, мечтая о горячих термах.

Глава 10.

Эон стягивал гарроту все сильнее. В ответ на это его жертва хрипела и размахивала руками. Лицо мужчины сначала покраснело, потом посинело и под конец побелело. Эмоции, проявлявшиеся на лице жертвы, были Эону знакомы. Сначала удивление, потом ненависть, далее мольба и наконец, смирение.

Если бы их противники знали о готовящейся засаде, то Эону и его группе не было бы так легко, но это были не его проблемы. Он выполнил свою, пусть и грязную, работу, на отлично: две группы были уже уничтожены, оставалась лишь одна. В Приграничье их больше не должно было быть, а дальнейшая чистка пути была возложена уже на других.

Противник дернулся еще пару раз и затих. Эон выждал некоторое время и расслабил хватку. Голова мужчины упала на траву; признаков жизни он не подавал. Эон убрал гарроту в специальный карман и пошел проверить девушку. Она тяжело и часто дышала. Разрубленное наискось от плеча до пояса тело, сочилось всевозможными жидкостями. Он решил, что не даст ей умереть быстро.

Наемники. Эон старался не мучать своих жертв, считая это извинением за «последнюю услугу», что он им оказывал, но убивая наемников мук совести не испытывал: они сами выбрали свое ремесло и знали, на что идут. Возможно, и его самого ждала такая участь, но он не жалел об этом. Его брат, Эур, был более благородных позывов, особенно в молодости, но сейчас и от его благородства мало что осталось. Дорога приключений не любит мягкотелых.

Зашуршали кусты и, на полянку, вышел эльф-воин в бледно-голубой броне. Опытный взгляд сразу же опознал по цвету вафову руду. Броня была испещрена сколами, вмятинами и зарубками. В левой руке он держал небольшой округлый щит. Небольшой для человека, но в руках эльфа он закрывал почти все тело. На щите была изображена рука в латной перчатке, переламывающая меч. По ободу щита были вырезаны мелкие прорези, чтобы ломать клинки вражеских мечей.

В правой руке эльф держал одноручный топор, с лезвием на одной стороне и клевцом на другой. Голову воина венчала широкая диадема. Она была выполнена в форме хищной птицы: голова и клюв которой защищали лоб и переносицу. Крылья птицы опускались от висков к скулам, а хвост защищал затылок.

Воин был как две капли воды похож на Эона. У него было лишь два отличия. Первым, был шрам, проходящий через его левый глаз. Если бы не заклинание [Регенерация], то сейчас и глаза бы не было.

- Все чисто? Ты его догнал? – спросил Эон.

- Да. Догнал у реки. Тело затащил в лес. Никто ничего не видел.

Вторым отличием был голос. У Эона голос был звонким и молодым, даже не смотря на его возраст. Голос его брата был хриплым, будто пропитым. Горло, поврежденное в бою, срослось не очень хорошо. Эур смог накопить денег на одно заклинание [Регенерация]. Это заклинание было заклинанием пятого круга, и легко восстанавливало потерянный орган. Но из-за редкости и высокого уровня, стоило бешеных денег. Выбирая глаз или горло, Эур выбрал глаз: горло в бою не было столь полезно. Но деньги на еще одну [Регенерацию], он продолжал копить. Хотя Эон и подозревал, что тот не торопиться менять свой хриплый голос из-за суровости: с таким голосом он более весомо выглядит в глазах своих нанимателей.

Зашуршали кусты чуть в стороне от братьев, и из них выпрыгнул смилодон. Огромная, (в холке она не уступала братьям в росте), мускулистая, немного горбатая, но все равно, грациозная кошка с двумя клыками-кинжалами, торчащими из верхней челюсти. Вся ее морда, клыки и передние лапы были в крови. Она тяжело дышала, будто только что пробежала спринт. Обычно смилодоны имели пятнистый окрас, но эта особь имела шерсть ярко пшеничного цвета.

- Все отлично? – спросил Эон.

Смилодон в ответ рыкнул.

- Хорошо, тогда заканчивай тут. Хотя погоди, сходи с Эуром, а я пока обыщу этих двоих.

Эур развернулся и зашагал в обратном направлении, кошка прыгнула вслед за ним. Эон подошел, к задушенному им мужчине, и стал копаться в его карманах. За исключением обычных для наемников предметов ни чего интересного не нашлось. А вот во внутреннем кармане нашлось именно то, что он и искал: записка с инструкцией и точным описанием старика Д’Энуре и его учеников. Не то, чтобы Эон не знал, зачем эти люди сюда пришли, но проверить лишний раз стоило. Проверять каждую мелочь его научила сама жизнь; беспечные охотники не живут.

В карманах, почти умершей, девушки не было ничего интересного. Когда он закончил осмотр, вернулись Эур и смилодон.

- Это точно они, – Эон помахал запиской. – Давай, заканчивай здесь, у нас осталась еще одна группа, в точке номер три.

Смилодон подошел к задушенному и сначала прокусил тому шею, а затем располосовал спину, руки и бедра. Следующей была девушка. К приходу смилодона она уже умерла и сидела, оперившись спиной на ствол дерева со спокойным выражением на лице и пустыми глазами. Если бы не пересекающая всю грудь глубокая рана, то можно было посчитать, что она всего лишь присела отдохнуть.

Гигантская кошка располосовала ее, так же как и мужчину, с ног до головы. Зверь отошел от трупов и начал покрываться зеленым дымом. Через десять секунд кошки уже не было, а на ее месте, из дыма, поднялась Кайла. Ее лицо, рот и руки по локоть, были в крови. Девушка присела на землю и создала [Родник] – заклинание, при котором, из земли на высоту тридцати сантиметров начинала бить струя студеной воды.

Девушка умылась и привела себя в порядок. Следом руки и топор вымыл Эур, далее Эон. Они оглядели площадку: трава, примятая следами смилодона, и разорванные тела говорили о том, что этих людей убили лесные звери. Конечно, с помощью магии можно было бы понять, что все это блеф, но на это требовалось время, а им было на это все равно. Главное, чтобы старик успел, проскочил к столице, остальное было уже не важно.

- Вроде все отлично, выдвигаемся дальше? – спросил Эон.

Его спутники синхронно кивнули.

\*\*\*

Поутру, они пошли в гильдию охотников, для получения сапфировых жетонов и оплаты заказов. Денег им выдали достаточно много, чтобы закрыть ссуды Рея и Юиль. Как оказалось, девушка взяла ссуду для покупки магических предметов и кольца. Рей подумал, что ему и самому бы пройтись вместе с девушкой по магическим лавкам.

К одном из углов гильдии на столе стоял череп Гигантского Баргеста, добытый ими. Череп был все также раскурочен в районе темечка и вонял горелой плотью. Без клыков, вырванных Тог’реком, череп выглядел комично, но только не для тех, кто понимал силу этого монстра. Как объяснила Лика, гильдия, таким образом, мотивирует и обучает малоопытных и слабых охотников. Пока на трофей не найдется покупатель, он будет учебным пособием.

После, им выдали новые сапфировые жетоны. Если изумрудные жетоны светились, как маяк, то сапфировые же, наоборот, были менее броскими на дистанции. Но если смотреть на жетон вблизи, то его глубокий синий цвет, притягивал взгляд и завораживал.

Тог’рек забрал свой жетон и ушел «по своим делам». Они договорились встретиться после полудня и пойти к Ауззику. Юиль согласилась пойти с Реймондом в банк, а потом по магическим лавкам. Девушка продолжала потирать свой локоть, и Рей поинтересовался, может, стоит зайти в храм еще раз, но эльфийка отказалась. Она сказала, что пока еще мало времени прошло и скоро ей станет легче.

Магический рынок не сильно отличался от обычных рынков. Одна из лавок официально принадлежала гильдии. В ней они нашли трость, добытую ими с вождя гремлинов; наценка на трость не была грабительской. Таким не хитрым образом, гильдия зарабатывала деньги и экипировала талантливых охотников. Так же было много и других магических предметов, таких как жезлы или посохи. Реймонд и Юиль ни посохами, ни жезлами не пользовались и причина проста: магические предметы помогали более слабым заклинателям, лучше контролировать магическую силу и творить более мощные заклинания. Они же, были заклинателями высокого уровня, и ни один, даже сильный посох, что продается здесь, им не поможет. Чтобы быть ценным, посох должен быть легендарного уровня и выше.

Они провели на рынке около часа. Юиль купила [Палочку Света] – достаточно дорогой предмет, с магией света второго круга. Палочка имела пять зарядов и восполняла два из них на рассвете. Ей можно было применять любое заклинания школы света, не выше второго уровня. На первый взгляд, при друидской силе Юиль, предмет был ей не особо нужен, но в видах магии были некоторые особенности.

Например, существуют два подобных заклинания: друидское [Малое Лечение] и жреческое [Малое Исцеление]. Первое питалось от сил природы, второе от сил света. Первое не оказывало на нежить никакого эффекта, а вот второе, при применении на нежить, наносило ему ощутимый урон. Так что выбор Юиль был понятен, после их встречи с баргестами.

Реймонд остановил свой выбор на [Обруч Телекинеза]. Этот обруч надевался на предплечье и позволял притянуть или оттолкнуть любой объект массой до пятидесяти килограмм, три раза в сутки. Еще одной покупкой стал [Фолиант Трансцендентного Перемещения]. Фолиант мог обучить нескольким заклинаниям трансцендентности, или говоря проще, перемещению телепортацией. Рей слышал о телепортации, но ее применение еще ни разу не видел.

Заклинания телепортации были заклинаниями четвертого круга и выше. Поэтому невероятно мало заклинателей знали их, а если и знали, то стоило это невероятно дорого. Фолиант стоил умеренно для заклинания такого уровня. Причина банальна: не было спроса, из-за чего книга продавалась уже несколько лет.

Использовать телепортацию, как средство для побега, Рей не считал позорным. Так же всегда можно было быстро перемещаться хотя бы в пределах города, что для стариковских костей было весьма кстати. После полудня все собрались в таверне, пообедали и уже хотели отправится к Ауззику, но их остановил варвар:

- Я ходил к кузнецу и сделал вот это.

Тог’рек положил на стол сделанные для него наручи. На каждом из них был приделан по одному из верхних клыков баргеста. Клыки были отделаны металлом и закреплялись на наручи по-варварски – цепью. Цепь так же заменила и крепежные ремешки, что не понравились Тог’реку при первой примерке.

- Не выглядит слишком надежно, – усомнился Рей.

- Это только так кажется. Снизу и сверху наручей приклепаны две металлические пластины. Клыки, по сути, крепятся к ним.

- И зачем это тебе? Еще прочнее их сделать хочешь? – спросила Юиль.

- Нет, смотри.

Варвар одел наручи и сжал кулаки. Клыки расположились на тыльной стороне ладони и, при сжатии кулака, выпирали вперед, на пять-семь сантиметров.

- Понятно. В кулачном бою ты стал опаснее.

- Еще как! Я наблюдал за тобой всю дорогу. Ты не очень хорошо себя чувствовала после укуса баргеста, из-за той магии… как ее…

- Энергии смерти? – подсказал Рей.

- Вот, именно! А эти клыки, будут ослаблять противника, еще сильнее, пока я буду его бить.

Варвар сиял; Реймонд молча смотрел на Тог’река. Он не понимал, то ли радоваться его хозяйственности и боевому мышлению, то ли пугаться его садизму. Варвар, и без клыков, ударом своего кулака, мог убить почти любого противника. Здоровяку не сказано повезло, что в этом мире не существует Женевской конвенции.

- Ах, да и еще вот.

Тог’рек выложил на стол два клинка. Лезвиями этих клинков были нижние клыки Гигантского Баргеста. Их обрамляла рукоять, сделанная достаточно просто и без изысков. Рукоять обвивала корень клыка, делая его частью рукояти. Лезвие было скошенным и совсем чуть-чуть заточенным. Но заточка была чисто символической. Было ясно, что клинок предназначался исключительно, для колющего удара.

- Это? что? – спросила Юиль.

- Это вам. Мало ли, вдруг понадобиться в будущем. А так и у меня и у вас будет похожее оружие.

Реймонд и Юиль переглянулись. Сейчас варвар напоминал девочку из детского сада, обменивающуюся плетеными браслетиками с подругами. Варвар редко что дарил, и оскорблять его отказом, не стоило. Рей повернулся к Юиль и кивнул, показывая свое одобрение. Девушка поняла, что принять подарок было нужно.

- Спасибо Тог’рек. Получит от тебя такой подарок, это очень приятно, – Рей ему кивнул.

- Спасибо, – повторила Юиль; Тог’рек засиял еще сильнее.

Следующим пунктом бы Ауззик. Реймонд с Юиль решили дать клинкам простое имя [Клыки Баргеста]. Ауззик разочаровал их тем, что и наручи, и кинжалы нельзя зачаровать. Так как клыки были насыщены энергией смерти, то и наложить можно было зачарование из школы некромантии, а эта школа была под запретом во всей Империи. Откровенно говоря, даже просто клыки были уже на грани запрещенного.

Варвар не сильно разочаровался и ушел в лагерь, искать себе спарринг партнера. Девушка выбирала себе зачарование достаточно долго. Коллективным решением выбрали [Ледовый Щит]. Это зачарование накладывалось на наручи и позволяло применить одно заклинание [Ледовый Щит]. Оно создавало щит, похожий на [Малый Щит], но только изо льда. Заклинатель может разрушить щит, применив [Ледяные Осколки].

Далее они посетили кожевника и из остатков шкуры вепредя заказали ей манику на всю правую руку. Выбор был сделан Реймондом исходя из ее психологической травмы. Он думал, что маника с заклинанием защиты, поможет той быстрее ее забыть. Затем они вернулись на постоялый двор, и весь оставшийся день Реймонд провел за купленной им книгой.

\*\*\*

Раен вернулась из лагеря в приподнятом настроении. Варвар, являющийся учеником Д’Энуре, оказался отличным бойцом. Первый их спарринг был во многом случайным и не долгим. Сегодня же они потратили на поединок больше получаса. Конечно, варвар уступал Раен в опыте, но его талант со временем вполне мог ему до нее дотянуться.

Главное, что отличало варвара от его сородичей, так это хладнокровное спокойствие. Он не бросался в бездумные атаки, не кричал и всегда держал под контролем поле боя и своего противника. Тог’рек не поддавался на провокации, использовал кувырки, отражения, переходы и выпады, если того требовали обстоятельства схватки. Он маневрировал по полю боя и применял много доступных ему финтов.

Б***о***льшая часть варваров бросалась на своих противников с намереньем убить раньше, чем они сами истекут кровью. У них практически не было, какого-то собственного стиля, ни нападения, ни, тем более, защитой. Так что, варвар, обливающийся своей кровью, в сражении даже со слабым противником, не был чем-то особенным.

Тог’рек пару раз заставил ее попотеть и ее ушибленное плечо еще саднило. Боль не была сильной, можно даже сказать приятной: она напоминала ей о прошлых днях. Раен была благодарна варвару и научила его двум новым навыкам: [Перехват] и [Дуговой Разрез]. Первый позволял перехватить любую атаку ближнего боя направленную на союзника, второй наносил разрезающую атаку в секторе перед собой всем противникам сразу. Дистанция атаки зависела от длины оружия, что для варвара, владевшего двухметровым мечом, это было отличным навыком. Она снова потерла плечо: все-таки нужно подлечить его или подморозить. Мало ли вдруг пару лет простоя могли сказаться на ее физическом состоянии.

\*\*\*

Варвар вернулся к вечеру довольным: глава гильдии, в нормальном бою, оказалась крепким орешком. Тог’реку пришлось попотеть, чтобы хоть какой-то урон ей нанести. Так же она научила его двух неплохим навыкам.

Рей вечером решил попрактиковаться в телепортации. Он установил точку телепортации в одном углу двора и сам отошел в другой. Первый опыт был не удачным: он телепортировался чуть дальше, за стену. За стеной оказалась комната, в которой, остановилась пара купцов, жена и муж. Ему еле-еле удалось погасить конфликт: постояльцы подумали, что он их грабит, и похватали мечи. Но сапфировый жетон помог ему избежать кровопролития. Подумав, что так и до крупных неприятностей допрыгаться можно, решил отложить телепортацию на завтра: он поедет с Тог’реком в лагерь, где и будет практиковаться в перемещении. Пока же, стоит научиться, лучше ставить точки для прыжков.

Юиль на завтра должна была зайти в гильдию и узнать по поводу задания. Ей тоже стала интересна телепортация. Но она интересовалась не телепортом самой себя, а созданием [Врат Трансцендентности]. Рей подумал, что и самому бы неплохо было бы изучить врата. Возможно, если они с девушкой совместно изучат это заклинание, то и возвращаться с заданий будет проще.

Утром к ним пришел посыльный от гильдии: глава гильдии просила их прийти к ней. Рей понял, что работа сама его нашла, и решил отправиться в гильдию вместе с Юиль. Тог’река же он отпустил в лагерь гильдии, с условием, что тот не станет сильно напрягаться. В зависимости от разговора, может им придется выезжать из города уже сегодня: варвар должен быть свеж и полон сил.

Лика провела их к кабинету, где они впервые встретились с леди Раен. Они зашли, поздоровались и расселись.

- Утро доброе, леди Раен. Что-то случилось?

- Доброе. Есть одно задание. Я могла бы его поручить другой сапфировой группе, но подумала, что Вам сейчас оно нужнее. В двух словах ситуация такая. На севере, у Покинутого Края, в деревнях и городках стали пропадать люди. В основном следопыты, травники и случайные жители. Важно то, что все они ходили по местным лесам в одиночку.

- Какой-то очередной зверь?

- Наврятли. Область пропажи слишком велика для охотничьих угодий одной твари. Поэтому сразу тревогу бить не стали. Когда мэр городка Волост, смог собрать информацию со всех источников, то он предположил, что твари пришли из Покинутого Края; оттуда периодически вылезают монстры. Прикинув по карте места нападений, они предположили, что возможно их логово должно быть в одном из брошенных поместий. Пять децим стражников были направлены в эти поместья. Четыре вернулись целыми и невредимые. А вот последняя нет.

Спустя день вернулся один из стражников пропавшей децимы. Он был еле жив, и через пару часов парень умер. По следам на его теле, они определили, что монстр обладает мощными когтями: тварь располосовала парнишку, почище мясника. Так же перед смертью парень бредил, о ярко-желтых глазах, оскале и пасти полной острых зубов.

- Желтые глаза, – пробормотала Юиль. Рей решил подождать: девушка явно что-то поняла, – это не оборотень?

- Все верно. Скорее всего, ликан, – подтвердила догадку той Раен. – Борозды когтей на стволах и следы лап, рядом с местом где нашли парня подтверждают это.

- А зачем эта работа досталась именно нам? – сменила тему эльфийка. – Убить ликана способны и цитриновые охотники.

- Пропажа людей началась около пяти декад назад. Не все ликаны тупые твари, многие целенаправленно заражают людей укусами. После укуса, человек агонизирует в страшных муках и если он достаточно крепок, то сам становится ликаном. На все про все уходит от трех до шести декад.

- Понятно. Иными словами, велика вероятность, встретится с целой стаей монстров. А есть данные по похищенным?

- У нас только приблизительные цифры: около пятнадцати человек. Более точные данные у мэра Волости.

- Пятнадцать… многовато… – Юиль скривилась.

- Не все жертвы превращаются в монстров. Да и прокормить пятнадцать оборотней было бы очень тяжело. Такую стаю заметили бы давно. Не думаю, что их там больше семи-восьми.

- Если бы, да кабы… Значит, все равно придется рассчитывать на пятнадцать, а с учетом не достоверности данных, то и все двадцать…

- Я понимаю, что задание слишком не определенное, но в качестве подмоги, могу попросить подсобить вам кого-нибудь из другой сапфировой группы.

- Не стоит, – Рей вспомнил о Лоэке: он не хотел афишировать его участие. – Не сыгранная группа может навредить сама себе. Нам проще знать и надеяться только на себя, чем на того, кто не сможет понять нас с полуслова.

- Вы совершенно верно говорите, господин Д’Эну… господин Арчер. Могу ли я считать, что вы взялись за эту работу?

Реймонд переглянулся с Юиль. Судя по выражению ее лица, она была не против.

- Хорошо, но при одном условии.

- Каком?

- Если ликанов будет больше пяти, вы даете нам рубиновый ранг, как вам такое предложение?

- Будьте милостивы, поднимите планку хотя бы до десяти…

- Шесть.

- Восемь и по рукам.

- Отлично, мы беремся. Если восемь, то с вас жетоны.

Они вышли из гильдии, и Юиль направилась на постоялый двор. Ей нужно было найти более подробную информацию о ликанах. Рей отправился к лагерю: он планировал позаниматься до полудня, а затем с Тог’реком вернуться назад. По выходу их города его встретил Лоэк:

- Как дела, господин Арчер?

- Говорил с главой гильдии. Хотя, думаю, ты и сам это знаешь.

Лоэк улыбнулся.

- Так Вы взялись за это задание?

- Да. Не то чтобы время поджимало, но чем быстрее управимся, тем лучше. У нас в запасе еще есть около декады, но и в столицу путь не близкий. Кстати, как там дела?

- Отлично. Высшие дворяне уже заключают сделки. Они определили круг кандидатур, которые войдут в Регентский совет.

- Так быстро? Я еще и рубин не взял, а они уже распилили сферы влияния.

- Политика, это умение быстро думать и еще быстрее действовать. Тяжело выиграть поединок, ведя бой вторым номером.

- Это верно. Кстати, у меня там должна быть усадьба…

- Да, но как я слышал, она в плачевном состоянии.

- Дворяне не могут в этом помочь? А то мне и остановиться в столице негде. А по тавернам и постоялым дворам ютиться, как-то не солидно, для спасителя Империи.

- Я передам вашу просьбу. К слову о дороге: как думаете добираться?

- Ногами. А если серьезно, то мэр Проганик говорил, что-то о безопасном маршруте.

- Ясно. У вас еще есть просьбы, что я бы мог передать?

- Думаю, что нет.

- Отлично. Так, когда вы собираетесь выезжать?

- На задание? Завтра. Со временем определимся, когда посмотрим карту.

- Тогда, до завтра.

- До завтра.

Следующие пару часов Реймонд провел в лагере, тренируясь с фолиантом. Первые его перемещения были отвратительными: на дистанции в сто шагов, он промазывал шагов на десять. Но с практикой приходило и постоянство. Совсем скоро его разброс составлял не более шага.

Тог’рек же не только сражался сам, но и помогал Эру Мили тестировать бойцов, выступая в роли живого манекена. Новички не могли поставить перед варваром хоть каких-то неразрешимых задач, тогда как охотники более высокого уровня, были удачливее. Единственным, кто заставил здоровяка поднапрячься серьезнее был охотник изумрудного ранга. Он владел двумя одноручными клинками и был полностью одет в темную, скрывающую его силуэт, одежду. Клинки были достаточно тонкими, а парень был невероятно быстр. Из-за его скорости, казалось, будто его атаки размывались в воздухе.

Но и этого противника варвар раскусил: после хорошего удара коленом в грудь парень крякнул и отлетел к краю площадки. Он задыхался в своей маске и сорвал ее. Как оказалось, это была девушка, что была ростом по плечу Реймонда. Ее лицо было более темного цвета, чем у других жителей Вудбурга и Рей предположил, что, скорее всего, девушка из южных земель.

Они вернулись на постоялый двор уже после полудня. Весь стол в зале их комнаты был завален книгами, за которыми сидела Юиль. Рей объяснил варвару суть задания по дороге и по приходу зоровяк не стал церемониться:

- Ну, что нашла что-нибудь?

- Все по порядку. Для начал желтый цвет глаз действительно характерен для оборотней. Но только для тех, кто обращен насильно.

- А что есть добровольцы?

- Да, есть. Друиды могут использовать превращение в зверя. Некоторые только в этом умении и практикуются.

- А ты можешь? Ну, там, в птичку, мышку или еще кого-нибудь?

- Нет, не могу. Но если потренироваться, то думаю, что вполне…

- Что там про оборотней, – прервал их Рей.

- Точно, оборотни. Существуют несколько их типов, но нам интересен лишь один: это те, кого оборачивают насильно. Некоторые решают стать оборотнями сами.

- А в чем разница между друидами и насильно обращенными?

- Друиды превращаются непосредственно в зверя. Они полностью контролируют и осознают, кто они и что делают. Оборотни не всегда себя помнят, не осознают свои действия и не выглядят как звери. Скорее, как слияние зверя и человека, не являясь ни тем не другим.

- Все равно, не понял, – варвар отрицательно покачал головой.

- Ну… представь себе человека, полностью покрытым волчьей шерстью, с волчьей головой и желающий только рвать и пожирать. Вот это и будет оборотень.

- А зачем кому-то становиться таким уродом?

- Оборотни сильнее, выносливее и живут дольше, так что причин хватает. Но мы отвлеклись. Итак, оборотни; продолжим по порядку. Во-первых – ритуал болезненный и требует подготовки; во-вторых – они сильны во тьме.

- Другими словами, ночью?

- Не обязательно. В темноте густого леса они так же сильны, как и ночью. В-третьих – им нужны жертвы.

- Зачем? Если они и так сильные, быстрые и живучие?

- Кровь делает их сильнее и продлевает проклятие.

- Их можно вылечить? – уловил мысль Рей.

Юиль отрицательно покачала головой:

- Полностью, нет. Описано лишь пару случаев излечения. Но превращения изменяют не только тело, но и душу. Излеченные становились агрессивным, горделивыми и пренебрежительными к другим. Им тяжело было выживать в обществе и помогать кому-либо. Звериная часть все равно берет свое, и они уходят в наемники, убийцы или отправляются в «путешествие в никуда».

- Возможно, они изначально были кусками дерьма, потому и стали оборотнями, – подытожил Тог’рек. – Слушай, а друиды тоже становятся такими поехавшими?

- По-разному, – пожала плечами Юиль. – Заклинатели вообще склонны менять свой характер на протяжении своей жизни. В зависимости от школы магии, что они используют, меняется и их характер. К примеру: друиды природы часто уходят в лес, жить вдали от людей, наедине с природой. Друиды-оборотни меняются в первую очередь физически.

- Как именно?

- Улучшаются зрение, слух, осязание. Те, кто превращается в хищных зверей, становится более кровожадным, у некоторых даже в людской форме клыки расти начинают. Не большие, но все же.

- Мы отвлеклись, – Рей напомнил им о задании. – А чем ликаны отличаются от оборотней.

- По сути, ничем. Оборотни – это общее название, для всех превращающихся в монстров или зверей. Ликаны те, кто превращается в волков.

- Я еще слышал про вульфенов, – вставил Тог’рек.

- Вульфены – это зверолюди. К оборотням отношение не имеют.

Реймонд вспомнил, кое-что об оборотнях из кино:

- А они могут в людей назад превратиться?

- Да, но не сразу. Сразу после превращения это дикий зверь. Со временем, они становятся способны контролировать свои способности, но для этого должно пройти много времени.

- Если они сильны ночью, то может их днем выследить? – предложил варвар.

- Они могут сидеть в поместье и не высовываться.

- Как их проще всего убить?

- Ничего не обычного: серебро, святая магия, оружие из лунной руды.

- А о них очень подробно написано, – восхитился Рей.

- Конечно. Часть этого писали лично Вы, – усмехнулась Юиль.

Реймонд покопался в памяти и вспомнил, что в Покинутом краю, (тогда еще носившем название Туманный), располагалась крепость Клык и старик ее когда-то штурмовал. В его биографии было что-то о том, как один из заклинателей-отступников, проводил там свои бесчеловечные эксперименты над разумными расами. Так что девушка была права, при изучении проклятия ликанов ему, точнее старику, пришлось перебрать много разной информации.

- Ах, да, точно! Маг-ренегат Марцелл, и его опыты, точно-точно. Что-то такое припоминаю. А что там с картой? Долго ли нам ехать?

- Почти весь день.

- День туда, день обратно, еще день там… многовато. Если там не будет восьмерых ликанов… а от двух декад осталось всего-ничего.

- А может, в ночь поедем? – предложил Тог’рек. – А что? Дальше на треть пути, северная часть Тракта. Она и охраняется хорошо и дорога ровная. Да и мы тут не тренировочные куклы, постоять за себя сможем. А когда доберемся до съезда с Тракта, уж и утро наступит. К вечеру уже там.

Рей сомневался и решил спросить Юиль:

- Ты как думаешь?

- Рискованно. Но если время поджимает, то он прав. А что там с Лоэком? Он с нами?

- Вроде, да. Я сообщу бармену, что мы уедем в ночь. Этот прохвост обязательно узнает. Так что можно не сомневаться, он за нами потащиться.

- А помогать-то он будет?

- Да кто его знает… Тог’рек сходи с Юиль помоги ей закупится к походу. Золото, вот, возьмите.

Варвар и эльфийка ушли, Рей же спустился в таверну и попросил собрать им еду в дорогу. Они пришли через полтора часа. Покупки нес Тог’рек. Варвар выглядел уставшим, и в первую очередь морально. В душе Рей усмехнулся: шоппинг с женщиной испытание похлеще тяжелых тренировок.

Пока их не было, Реймонд изучал [Врата Трансцендентности]. Основы были такими же, как и у обычного телепорта, но далее различия были существенны. Он решил, что отложит изучение заклинания на потом: забивать сейчас голову не стоило.

- Что купили?

Юиль начала выкладывать покупки.

- Три флакона алхимического серебра, для оружия Тог’река. Да, и Лоэку тоже оно понадобиться. Еще два свитка с [Божественной Вспышкой] и вроде бы все. Палочка [Защиты от Зла] у нас еще пока есть. Ах, да, еще и [Сокрытие Запаха] – поможет оставаться неопознанным около часа. Взяла четыре флакона, по паре глотков для каждого. Думаю, за два часа справимся.

- Может, стоило еще серебра взять? Вдруг нам тоже понадобиться?

- Нет, не думаю.

Рей подумал, нужно ли им что-нибудь из магических предметов:

- Пожалуй, еще возьмём [Очки Совиного Зрения]. Ты и я обойдемся заклинаниями, а вот Тог’рек пусть в очках походит. Это все?

- Да. Ликаны чаще всего нападают из засад и сражаются в ближнем бою. Поэтому у Тог’река не будет с ними проблем. И еще, их шкура не так прочна, как у других монстров, так что лучше использовать заклинания школы льда или ветра.

- Хорошо, я понял. Ну что, давайте поспим два-три часа, пока есть время, а потом и в путь.

Возражений не было.

\*\*\*

Они выехали после того, как солнце зашло за горизонт. В городе было светло, но вне пределов города полноценной хозяйкой была ночь. Лоэк выскочил так, что и варвар его заметил лишь в последний момент.

- Еще раз так выскочишь, разбираться не стану, прибью как муху.

- Я стоял на дороге, как одинокое дерево в поле. Может это ты не такой хороший воин?

- Довольно! – Рей не хотел еще и Лоэка с Тог’реком разнимать. – Я почему-то так и подумал, что вы не опоздаете.

- Как я мог! Даже не смотря на ваш обман, – Лоэк картинно обиделся. – А по вашей просьбе, сенатор взял под свой контроль вашу усадьбу. Так что можете не волноваться, к вашему приезду, она будет как новенькая.

Реймонда порадовала мысль, что ему не придется, на это тратится. Первым отдохнуть легли варвар и Юиль, а Лоэк взял на себя управление повозкой. К рассвету Реймонд уже сильно клевал носом. Они проехали весь Тракт без приключений. Мало кто решался путешествовать ночью, пусть и по Тракту, так что повозок было очень мало. После смены «караула», Рей растянулся на циновке, лежащей на дне повозки, и уснул.

Проснулся он после полудня. Они ехали уже не по тракту, а по утоптанной грунтовой дороге. За поводьями сидел Тог’рек, Юиль читала фолиант по трансцендентности, который взял с собой Рей. Он проснулся вовремя: группа только-только собиралась остановиться на привал.

К Волости они доехали к вечеру; чуть раньше, чем планировали. Лоэк, как обычно, скрылся собирать информацию, а остальные направились прямиком к ратуше. Город был больше Ростена, но не сильно: до Вудбурга ему было не допрыгнуть даже в самых смелых снах.

Мэр был человеком маленького роста, едва выше Юиль, сухой, но не совсем старый. На вид ему было не больше сорока. Он представился, как Лазар Крутоф и после традиционных приветствий, они перешли к делу.

- В каком поместье пропала децима стражи?

- В поместье рода Стратовых.

- Почему именно там?

- Да кто этих тварей разберет! – пожал плечами Лазар.

- А что про это поместье известно?

- А зачем Вам это?

- Ликаны живут долго. Вполне может быть, что, будучи человеком, он имел отношение к их роду.

- Ну, раз вы так говорите… Итак, когда Туманный Край покидали, многие землевладельцы и дворяне убегали с земель, граничащих с краем. Но некоторые оставались, надеясь на лучшее. Старший из рода Стратовых, Явор, был как раз был из таких. «Земля отцов и дедов!», «Мы столько всего пережили!», ну, и тому подобная чушь. Его сын был более умен: схватил жену, сестру и убег. Говорят, обосновался в каком-то полисе на юге, и даже свое дело завел. Но, разговор сейчас не о нем.

Явор же наотрез отказался уходить. Честно говоря, его можно понять. Через его земли проходила одна из веток Тракта, что шли из Пепельных Земель в столицу, через Туманный Край. Он не сильно облагал проезжающих оплатой, так что ей многие пользовались. Поддерживал ее в отличном состоянии, а таверна там была на зависть многим. Говоря простым языком, хлебное место. А когда из края все убегали, то и торговые пути тут же захирели.

Монстры оттуда не сразу стали лезть, а только спустя года два, может три. Как по округе молва пошла, так и слуги стали убегать. Ну и оставили старика Явора одного. Что там с ним стало, не известно. Только спустя год, когда Лига охотников плотно взялась за местные леса, в его поместье тоже побывали люди, и ничегошеньки там не нашли. Будто, он закрыл дверь и ушел, а куда – неизвестно. А Лига потом и до границ края монстров вычистила. Ну и твари носу сюда не совали. Бывало, конечно, но крайне редко.

- А почему край забросили-то? – после этого вопроса Рей уловил на себе недовольный взгляд эльфийки.

- Как почему!? После того, как старик Д’Энуре Клык зачистил, пакость-то никуда не делась. Ну, вот народ и давай бежать. Там и в лучшие то годы не сильно весело было. Туманный край потому и Туманным то был, что там низина глубокая, и порой туман стоял непроглядный. Сырость, болота везде, да и леса темнее темного.

- А чего там вообще изначально люди селились, раз так плохо?

- Ну, во-первых, там Тракт напрямую из Пепельных земель в столицу вел. Во-вторых, весь край в низине глубокой стоит, ну и по краю низины шахт понараскапывали. Металла немного добывали, меньше чем в Южном кряже, но все равно для местных это был хороший доход. В третьих, в болотах этих травка растет какая-то, ценности не малой. Говорят, ее во всякие зелья добавляют, чтобы они крепче были и магию в себе дольше держали.

Рей повернулся к Юиль. Та закивала:

- Да, я слышала, трава Эншая. Действительно растет только в болотах и усиляет зелья.

- Вот, а я о чем. В кратер, даже сейчас смельчаки периодически спускаются, ну и естественно не все возвращаются.

- Кратер?

- Да, кратер. Ученые мужи из столицы сказали, что Туманный Край – это кратер, от падения большого метеорита. Говорили, что ему несколько тысяч лет! Вот оно как!

- А вы много знаете.

- Ну, дак! Когда у тебя под боком гнездо тварей, хочешь, не хочешь, а все изучишь, так на всякий случай. Да и, откровенно говоря, дед мой старика Явора лично знал: он у него таверне еще пацанёнком безусым подрабатывал, и много мне об этом рассказывал.

- Понятно. А в последнее время жертв похищений не прибавилось?

- Да нет. По крайней мере, мне не докладывали о новых. Как было двадцать пять, так и осталось.

- Двадцать пять, значит… – раздражение в словах Рея было слишком явным. – А можете, на карте нарисовать, где люди пропадали?

- Зачем рисовать-то? Я вот вам свою карту дам, она не очень точная, но метки все есть.

Лазар передал ему свою карту. Она действительно была не точнее, чем у них, но метки на карте стояли; все двадцать пять меток. Многие были даже подписаны: кто пропал и приблизительно когда.

Таверна городка была будто скопирована с деревенской таверны в родной деревне старика. Лоэк пришел через час: каких-то новых деталей он не узнал. План решили составить утром: все сильно устали.

Утром, в ожидании завтрака, группа обсуждала свои дальнейшие действия. Лоэк, еще раз просмотрев карту, нашел закономерность, что места нападения зависят от цикла лун и выдвинул предположение, где приблизительно должен будет напасть ликан.

- Далее, нужно будет выбрать приманку и ждать, – подытожил свой вывод Лоэк.

- Нет, – отверг его план Рей. – Ликаны охотятся только на людей. Привлекать к такой опасной роли местных заведомо плохая идея. Ты, не пойдешь сам; я и Юиль – плохая приманка. А Тог’рек на приманку даже спьяну не потянет. Да и не понятно, прав ты или нет: у нас нет времени ждать. Задание нужно окончить сегодня, самое позднее завтра.

- Тогда что, опять полезем в пасть монстру? – с опасением спросила Юиль.

- Нападения, происходят раз в два-три дня. Значит, сегодня точно будет. Возможно, это наш шанс. Если твари будут искать себе добычу, то в поместье их может оказаться намного меньше.

- Засада? – переспросил Лоэк.

- Да. Такой шанс выпадет только через пять, максимум семь дней. Пока твари разделены, нам будет проще. Так что все просто: врываемся в поместье, зачищаем от всего, что там есть и ждем монстров до утра. Где, как ты думаешь, будет следующее нападение?

- Предполагаю, тут, – Лоэк обвел по карте небольшую область. Она располагалась западнее поместья.

- Значит, зайдем с востока. Если повезет, то можем и не встретимся с ними.

- Выходит, мы все-таки бросим кого-то, как приманку в западной деревне, – в голосе Юиль слышалась обеспокоенность.

- Будем молиться Матери-Богине, чтобы охота у ликанов не удалась. Они ведь не всегда охотятся удачно, а теперь, когда все знают о монстрах в лесах, им будет еще тяжелее, – Реймонд пытался ее утешить.

- Пробираться будем холмами и оврагами, – Тог’рек не сильно разделял переживание девушки, о судьбе отдельно взятого жителя деревни.

- Когда отправимся? – Лоэк тоже не был филантропом.

- Час на дорогу до вот этой деревни, – Рей указал пальцем на карту. – Еще около часа до усадьбы. Все-таки лучше действовать осторожнее и не рисковать. Так что, у нас есть еще полтора часа, на подготовку и отдых.

- Подготавливаться нам не особо нужно, мы только с дороги. Так что айда спать, а потом в путь, – Тог’рек перевел свой взгляд на Лоэка. – А ты с нами? Не убежишь?

- Я еще подумаю. Если их действительно много будет, то в поместье не сунусь.

- Давай решай быстрее!

- До деревни, а потом и поместья, я помогу вам добраться, тогда и решу. Ни раньше, ни позже.

Они приехали к деревне, пока еще было светло. Местные жители тревожились и закончили свою дневную работу намного раньше обычного. Староста ничего нового им не поведал, но выделили дом следопыта, которого тварь похитила полторы декады назад. Все равно тот стоял пустой.

Когда солнце почти село, они выдвинулись по заранее обговоренному маршруту. Через час варвар, что крался чуть впереди, дал сигнал и упал пластом на землю; все последовали за ним. После того как они подползли к здоровяку, тот указал на небольшую полоску деревьев, что росла вдоль заросшей грунтовой дороги в полях. Среди деревьев, еле заметно, мелькала тень. Ветер шел в ее сторону и если бы не зелья [Сокрытия Запаха], то тварь учуяла бы их быстрее.

Усилив заклинание [Совиное Зрение], Реймонд стал видеть тварь четче. Она напоминала сгорбленного и костлявого человека. Вместо человечьей головы была волчья, шерсть, всех оттенков серого, торчала во все стороны клоками, совсем как у помойного пса, уши стояли торчком, улавливая признаки мельчайшего звука. Свою морду, тварь вертела из стороны в сторону, вдыхая носом воздух. От нервного напряжения ее челюсть пощелкивала зубами. До поместья оставалось чуть меньше лиги, так что судя по всему, этот ликан был дозорным.

Было решено убрать его максимально тихо. Юиль и Реймонд наложили на Тог’река и Лоэка заклинание [Тихий Шаг], чтобы ликан их не услышал. Они медленно поползли в сторону монстра. За полсотни шагов до него, они расползлись в разные стороны. Тог’рек пополз к небольшому кустику, растущему чуть в отдалении, а Лоэк пополз к самим деревьям, но поодаль от места нахождения твари.

Когда Лоэк приполз в куст, он подал сигнал Тог’реку и тот начал пошатывать кустик, за которым лежал. Тварь среагировала моментально. Если звук ползущих не был слышен, то неестественный шелест куста в ночной тише слышался отчетливо. Тварь опустилась на четыре конечности, подошла к краю пролеска и принялась принюхиваться, выглядывая из-за дерева. Лоэк медленно поднялся на одно колено, прикрывшись кустом, натянул лук и выстрелил в сторону твари. Его стрелы были заранее смазаны алхимическим серебром. Выстрел попал прямиком в висок и пригвоздил голову ликана к стволу дерева. Его конечности обвисли, туловище осело, уши поникли, а нижняя челюсть отвисла.

Лоэк опустился на землю, варвар перестал трясти кусты. Они лежали так еще около пяти минут; ничего не происходило. Тог’рек поднялся и, сгорбившись, посеменил в сторону тела монстра. Они с Лоэком провели среди деревьев еще пять минут и потом подозвали Реймонда и Юиль. Ликан так и сидел, приколотый к дереву, как бабочка, пойманная коллекционером.

Вблизи он выглядел еще уродливей. Пальцы были корявыми и вместо ногтей торчали когти. Позвоночник изгибался горбом, а ниже поясницы висел обрубок волчьего хвоста. Пахло от него псиной, и протухшим мясом. Волосы, точнее шерсть, не была такой густой, как показалось, при первом взгляде. На теле, особенно на конечностях было много проплешин. Морда напоминала лысую морду вепредя, только без свиного пятака. Тело решили бросить: времени было мало, да и уборка тела могла было привлечь много внимания.

Спустя десять минут им встретился еще один. Он был по крупнее и оказался более сообразительным: стрелу Лоэка он успел разглядеть. Ликан попытался завыть, но Юиль ударила его [Молнией]. Тог’рек успел подскочить и посеребрённым мечом обезглавил его.

Группа решила больше не выжидать: молния слишком громко трещит, так что если их заметили, давать возможность для подготовки, было нельзя. Рей взглянул на Лоэка и кивнул в сторону усадьбы. Тот понял вопрос и согласно кивнул: он остается с ними.

Усадьба была обнесена небольшим забором. Между заборчиком и самим домом было две сотни шагов, не более. Все это пространство занимал сад: он был сильно запущен, но старые фруктовые деревья еще пытались расти под напором кустарника. Сам дом утопал в обвившей его лозе.

Около крыльца бродили еще три ликана. Юиль отвлекла их лозой, выросшей у противоположенного от их месторасположения угла дома. Все три ликана синхронно обернулись. Тог’рек, не стал ожидать, пока они распознают обман, и выскочил из-за дерева. Первый ликан не успел сообразить, как лишился головы. Двое других среагировали быстрее. Один из оставшихся прыгнул на варвара, второй отскочил и попытался завыть, но стрела, вонзившая ему в горло, не дала это сделать. Ликан захрипел и попытался убежать, и тут его настигла вторая стрела, что, пробив колено, сбила его с шага и ликан комично кувыркнулся. С рычанием монстр попытался вырвать ее, но последний выстрел, прямо в глазницу, закончил его мучения.

Тог’рек как раз успел справиться со своим противником. Ликан не уступал варвару в силе, превосходил его в ловкости, но был безоружен. Когти не могли сравниться с мечом. Отрубив ему ногу и руку, варвар довершил начатое, обезглавив тварь.

Группа собралась и медленно подошла к двери здания. Они снова выпили [Сокрытие Запаха], нанесли серебро на все оружие и стрелы, и тихо открыли дверь. Она чуть скрипнула, но открылась легко. Первым проник варвар, затем Юиль, потом Реймонд и наконец, Лоэк. Если не считать слоя пыли на мебели и по углам пола, то это был обычный дом. Единственное, что говорило о том, что тут кто-то живет, это грязные свежие следы на полу и стойкий запах мокрой псины и крови.

Вход в дом располагался по центру здания, так что из большого зала на входе было четыре пути: налево в закрытую дверь, направо в такую же, но открытую дверь, наверх по лестнице, на второй этаж, и дверь прямо перед ними в конце зала. В открытой двери была видна, комната с окнами. Судя по многочисленным книжным шкафам, там когда-то была библиотека или кабинет.

Тог’рек кивнул наверх, Лоэк отрицательно покачал головой и кончиком стрелы указал на закрытую дверь. Рей же думал, что безопаснее всего проверить уже открытые двери. Они жестами пытались обсудить, куда им идти, но тут, распахнулась дверь по центру в конце зала, и в проеме возник ликан. Он был меньше, чем предыдущие, но выглядел эстетически приятнее: его шерсть была густа и ухожена, а конечности не торчали гротескными отростками.

Первым сообразил Лоэк: он выстрелил навскидку, но ликан метнулся обратно в дверной проем, и стрела воткнулась в косяк двери. Тог’рек побежал за монстром. Оставшиеся трое тут же пустились в погоню: разделяться в логове тварей было нельзя. Они бежали на свой страх и риск, но выхода не было.

Комната по центру оказалась кухней: столы, множество кухонной утвари и шкафы с припасами. По левую руку от входа была дверь. Судя по шуму, ликан с варваром побежали в ту сторону.

Следующей комнатой был обеденный зал, с широким овальным столом по центру. Они пробежали зал насквозь и выбежали в еще одну небольшую комнату, похожей на комнату обслуги. За ней они выбежали на лестничную площадку. Ликан и варвар повернули налево в большой зал. Зал был пустым, и лишь у стены стоял стол со стулом, которые обрамляли гардины.

Ликан не пытался бежать к двери на противоположенной стороне зала. По прикидкам Рея между залом и входом в дом должна была быть еще одна комната. Монстр пытался добраться до стола, но тут варвар его догнал и взмахом меча отрубил тому ногу. Монстр взвыл и кубарем покатился вперед, ударившись об стол. Когда варвар занес свой меч, монстр неожиданно заговорил:

- Пощадите, прошу! Я не виновата! Это, все он! Это все Явор!

- Постой! – Рей остановил, уже размахнувшегося варвара

Монстр начал меняться и наконец, превратился в старую женщину. На вид ей было около семидесяти лет. Ее голова была полностью седой. На ней было одето выцветшее, но все еще богатое платье. Ее лицо взывало к жалости и больше напоминало лицо доброй старушки из разных сказок.

- Прошу! Пожалуйста! Я никого не убивала! Честное слово!

Женщина поднялась и стояла, опершись о стол.

- Кто ты? – спросил Лоэк.

- Я Анна, Анна Стратов, – женщина тяжело дышала. Она пыталась добраться до кресла, чтобы сесть. Из обрубка ноги продолжала течь кровь.

- Я никого не убивала! – повторила женщина. – Это все Явор. Он обезумел. О, боги! Прошу помогите мне! Среди вас должны же быть лекари. Прошу! Я вам помогу. Я скажу все что знаю. Молю вас!

Женщина плюхнулась на кресло совсем без сил. Ее лицо белело, а карие глаза просили о помощи.

- Мы не можем ей помочь, – сказал Лоэк, – все-таки она монстр.

- И все же, это шанс узнать больше, – возразил Рей.

- А если она врет и тянет время? – предположил Тог’рек.

- Вполне может быть. У ликанов, как и волков, строгая иерархия. Если она та, за кого себя выдает, то ей почти две сотни лет. Она не прожила бы столько, если бы не подчинялась вожаку стаи. Так что ей нельзя полностью верить, – подытожила Юиль.

Реймонд хотел было что-то сказать, как они услышали рык. Это рычала Анна. От добродушной старушки не осталось и следа. Ее карие глаза налились ярко-желтым светом, пальцы скрючились в когти, оцарапывающие поверхность стола, а лицо перекосило от гнева и ярости:

- Тогда вы сдохните здесь! – она буквально выплюнула эти слова и прыжком метнулась к одной из гардин.

Лоэк выстрелил навскидку и попал ей прямо в спину, в районе сердца. Тог’рек тоже не стоял на месте: здоровяк прыжками метнулся к старушке. Женщина успела лишь прыгнуть и повиснуть на гардине, прежде чем варвар разрубил ее своим мечом.

Гардина, с телом Анны, упала на пол с металлическим звоном. Оказалась под гадиной пряталась массивная цепь. Она уходила в дыру в стене на высоте головы среднего человека. Внутри стены раздался металлический скрежет и падение чего-то большого. Груз упал намного ниже пола первого этажа. Под полом раздалось множество металлических скрежетов. Они раздавались как под залом, так и за его пределами.

Сначала было тихо. Но спустя несколько томительных секунд снизу раздался жуткий вой ликана. Его поддержал еще один, и еще, и еще, и еще. Рей грязно выругался: видимо в подвале и было истинное логово тварей. Голосов было не меньше десяти, а то и все двадцать. Ситуация была отвратительной.

Варвар сообразил первый: он перевернул стол и настойчиво потащил Реймонда и Юиль за него. Баррикада из стола была так себе, но лучше чем это, у них ничего не было. Варвар встал с одной стороны, Лоэк с другой. Рей думал, что Лоэк попытается сбежать, но быстро понял, почему тот остался: в одиночку ему ни как не уйти живым. Единственный его шанс – это остаться со всеми и сражаться. Они затихли, превратившись вслух.

По всему дому слышались звуки бегающих ликанов. Они порыкивали, посапывали, изредка громили, что-то в разных комнатах по всему дому. Подсчитать их количество не представлялось возможным. Единственное, что понял Рей, что мэр Волости оказался более точен в оценке, чем глава гильдии, но сейчас им от этого было не легче.

Спустя минуту, со стороны закрытой двери раздался шум; запах крови Анны привел сюда пару ликанов. Дверь раскрылась, как от удара ноги. Первый ворвавшийся ликан тут же был убит стрелой Лоэка. Второй не стал лезть в зал в одиночку. Он медленно и протяжно завыл. В доме установилась тишина. Затем десятки ног с бешеной скоростью устремились к залу.

В зал с двух сторон ворвались не менее трех десятков ликанов. Первые пять погибли от стрел Лоэка и [Пляшущей Молнии] Реймонда: понимал, что это были твари тупее баргеста и силой заклинаний их не удивить. Ликаны с другой стороны встретились с Тог’реком. Его [Дуговой Разрез] располовинил сразу четырех, других Юиль приложила [Воздушным Ударом]. Не то чтобы это было эффективно, но не позволяло ликанам взять Тог’река в кольцо.

Реймонд попытался применить [Каменную Стену], но на деревянном полу заклинания земли не работали. Он, так же как и эльфийка, использовал [Воздушный Удар], но Лоэк не был полноценным авангардом, так что взять на себя всех наступающих не мог. Реймонду приходилось решать и эту проблему: он поражал ликанов [Пляшущей Молнией]. Их напор не угасал. Тогда Рей решился применить [Ледяной Взрыв] – заклинание четвертого круга. Проблемой заклинания было то, что оно предназначалась для боя на открытом пространстве. Область применения была велика и шанс обморозить что-нибудь себе и своим союзникам, был не малым. Но выбирая между обморожением и смертью, выбор в пользу первого, был очевиден.

- [Усиление Заклинания] – [Великий Ледяной Взрыв]! – произнес Реймонд.

С его руки сорвался шар льда и, попав на потолок, прямо по центру толпы ликанов, взорвался. Жуткий холод ударил по всем. Ликаны пострадали больше остальных. Не менее полутора десятков из них замерзли на смерть на месте. От сильного потока морозного воздуха перехватило дыхание. Казалось, будто легкие промёрзли насквозь. Реймонд натянул ворот мантии на нос и задышал. Мочки ушей ощутимо покалывало.

Лоэк отпрыгнул ему за спину. Рука, которой он держал меч, покрылась льдом. Он разломал лед о край стола, натянул на голову капюшон плаща, снова встал перед ним, лишь рявкнув: «полоумный старик!». Варвар, как будто и не заметил смертельного холода. Он атаковал ликанов своими одноручными оружиями: его еч застрял в ком-то из ликанов, и он его отбросил вместе с трупом. Юиль дрожала как осиновый лист, но пару заклинаний [Вспышка] разогрели ее тело.

После такого перформанса, ситуация кардинально изменилась. Массовая гибель ликанов и смертельная стужа проредили монстров и уменьшили их количество до десятка, не более. Не будь они такими тупыми, то бросились наутек. Но запах крови, раздражал их чувства и дразнил близостью добычи.

Оставшихся они добили в течении минуты. Троих убил Тог’рек, еще троих Реймонд [Пляшущей Молнией] и по два достались Лоэку и Юиль. Когда все закончилось, они стояли, тяжело дыша. Пар валил из ртов, плотный, как дым влажного костра.

Зал выглядел, как шедевр абстракционизма. Огромные, до двух метров, сосульки, свисавшие с потолка, иней, расползшийся по всему потолку, и стенам, куски тварей, как свежие, так и промороженные насквозь, валявшиеся там и тут. Монстры, находившиеся под эпицентром заклинания, замерзли на смерть в тех позах, которых и стояли. Пол, стены, мебель, все было запачкано кровью ликанов. Через две минуты ожидания, они расслабились. Рей предложил вернуться в обеденный зал: там было, где присесть, и из него было два уже проверенных выхода.

Варвар подобрав свой меч, застрявший в теле сразу двух ликанов, согласился. В зале они чуть отдохнули. По итогу применения им [Великого Ледяного Взрыва] Реймонд отморозил уши, Лоэк ладонь руки, а Юиль простыла. Тог’рек, хоть и истекал кровью, где-то своей, где-то монстров, был наименее пострадавшим. Подлечившись, они продолжили осмотр здания.

В левом крыле первого этажа, где у них и произошел бой, ничего больше путного не было найдено. Приблизительно прикинув тела ликанов, выходило, что их было около тридцати - сорока. С учетом еще убитых пяти, Анны и черт знает сколько на постах дозора, выходило, что их было намного больше двадцати пяти.

Правое крыло, как и предполагал Рей, было отдано под кабинет и библиотеку. Второй этаж был менее интересен. Комнаты были однотипные, отличались мало чем, да и в целом не производили восхищения. Если бы ликаны не потоптались везде, то и различий бы не было. Исключением была шикарная спальня по центру этажа; судя по всему, это была спальня главы дома.

Рядом с кухней, под лестницей они нашли вход в подвал. Видимо именно оттуда ликаны и сбежали. Выпив зелья, они медленно спускались вниз. Тьма была бы, совсем кромешной, но заклинания и очки, отданные здоровяку, помогли им в этом. Рей беспокоился за Лоэка, но тот запасся зельем с таким же эффектом, так что проблем не было.

Лестница в подвал упиралась в металлическую двустворчатую дверь, что была распахнута настежь. Из проема исходил сильный запах псины, крови и тухлой плоти. За дверью располагался длинный коридор. В его нишах по бокам были импровизированные клетки, напоминающие тюремные. Сейчас все решетки были распахнуты настежь. Вонь стала не выносимой и Рей пожалел, что они не взяли маски. У одной из арок лежала здоровая металлическая чушка с цепью. На самой арке располагался рычаг: именно он и открывал все клетки.

Чуть дальше был зал. В нем стояло множество столов с привязями, как в музее пыток. Все они были окрашены кровью. В подвесных тесных клетках, сгорбившись, лежали трупы людей: мужчин, женщин, даже детей. Реймонду поплохело. Он очень не вовремя вспомнил, убитого им, парня и чуть было не сблевал. Создавалось ощущение, будто тут проводили обряды каннибалы-сатанисты.

В одном из углов они услышали слабое дыхание - это был парень, лет двадцати. Он был сильно изранен, но жив.

- Надо помочь, – предложил Рей.

- Нет, – отрезал Лоэк, – посмотри на его глаза.

Его зрачки были желтыми.

- И что делать?

- Мы можем лишь подарить ему покой. Пусть так, чем он потом монстром станет.

Варвар снял с пояса топор и быстрым ловким ударом отсек парнишке голову. Не было ли у парня сил или он смирился со своей участью, но сопротивления он не оказал.

Окончательно осмотрев подвал, они собрались на выход.

- Ну, вроде бы все, – заключил Тог’рек, – осталось только собрать трофеи и можно выб…

- АННА!!!

Громогласный рев прервал его на полуслове. Он доносился сверху, от входа. Голос был мужской, а сила крика впечатляла. В голосе чувствовалась тревога и волнение.

Группа выстроились в заранее подготовленном порядке: варвар впереди, Лоэк чуть сзади, Реймонд и Юиль замыкающие. Тихонько поднимаясь по лестнице наверх, они вновь услышали крик: «АННА!!!». Но теперь это был не крик беспокойства, а крик боли. Кто бы ни кричал, кажется, он нашел ее тело.

Наверху у входа никого не было. Не спеша подойдя к двери в левое крыло первого этажа, варвар первым заглянул в маленькую комнату, разделявшую вход и зал, место их битвы. Вой и плач, исходящий из зала, слышался даже у входа.

Они подкрались зале: комната не сильно изменилась после их боя. У тела Анны сидел пожилой мужчина. Он прижимал ее останки к груди, чуть покачивался и подвывал. Кроме него по залу ходили трое ликанов, что были крупнее, лежащих здесь.

Тог’рек наступил на кусочек льда, и он хрустнул под его ногой. Три ликана резко повернули голову и метнулись к варвару. Тог’рек отступил в дверной проем, оттолкнув Лоэка. Тот отшатнулся, но возражать не стал, понимая, что Тог’рек сделал это дабы не допустить атаки на арьергард.

Один из ликанов прыгнул на варвара, пытаясь силой продавить здоровяка в комнату. Но Тог’рек оказался крепче, чем монстр ожидал. Здоровяк отбросил нападавшего, и его место занял следующий подскочивший ликан. Над плечом Тог’река просвистела стрела, что попала монстру в плечо, заставив того зло зарычать.

Первый отброшенный варваром ликан неожиданно прыгнул в окно. Рей сначала не понял зачем, но ответ последовал тут же. В дверном проеме, позади них, он услышал бег монстра: ликан решил их обойти. Лоэк выхватил клинки и встал лицом ко входу. Юиль сорвала с пояса свиток и развернула его, и как только, ликан вбежал в комнату, с другой стороны, применила [Божественную Вспышку]. Комната на секунду осветилась ярким светом и ликаны взвизгнули. Сила светлой магии больно ударила по их глазам.

Тог’рек и Лоэк как всегда среагировали первыми. Здоровяк разрубил ликана от пояса до плеча диагональным взмахом снизу вверх, а Лоэк вогнал мечи в тело второго по самую рукоять. Ликан успел только всадить когтистую лапу ему в плечо, после чего осел мешком на пол. Третий уже пришел в себя, но Рей успел всадить ему в глаз [Ледяную Стрелу].

Тишину после короткой схватки разбавлял лишь плач мужчины. За весь бой старик не сменил своего положения, обнимая останки женщины. Они медленно вошли в залу и расположились чуть поодаль друг от друга. Ближе к мужчине был Тог’рек, как авангард группы. Реймонд стоял чуть правее него, левее была девушка. Лоэк натянул тетиву лука, но Рей поднял руку, подавая сигнал не начинать бой.

- Кто вы? Что вы тут делаете? – Рей спокойным голосом спросил пожилого мужчину, все еще стоящего на коленях.

- Она ничего никому плохого не сделала! Твари! – выплюнул мужчина. Его голос содержал гнев к группе Реймонда и боль утраты Анны. Рей догадался, что это был Явор, глава рода Стратов.

- Это мы то?! – упрекнул его Тог’рек. Рей не думал, что спорить было хорошей идеей, но вспомнив подвал, согласился со здоровяком.

Мужчина нежно положил останки на пол и медленно поднялся.

- Вы пожалеете о том, что появились на свет!

Мужчина резко развернулся в сторону группы. Через секунду, Явор обратился в огромного ликана. Он был самым большим из всех: ростом около трех метров, с когтями по тридцать сантиметров и шире варвара почти в два раза.

Лоэк не стал ждать и выстрелил. Явор отбил стрелу лапой и ринулся к девушке. Тог’рек заслонил ее собой, но Явор отбросил его, как пушинку. Рей ни чем не мог помочь ей, а Лоэк если и мог, то не особо рвался. Но Тог’река не так просто было вывести из боя: он применил [Перехват] и очутился перед Явором, держа меч как копье. Бежавший ликан не смог отвернуться и наткнулся на него. Он вместе с Тог’реком покатился кубарем по залу, едва не задев, отпрыгнувшую эльфийку.

Явор и Тог’рек поднялись, так же как и катились, вместе. Ликан зарычал и воткнул свои когти здоровяку в спину. Они были так велики, что их кончики торчали из груди варвара. Затем Явор резко швырнул его в другой конец зала. Тог’рек полетел ему за спину, размахивая руками и ногами. Если бы не бой на смерть, это выглядело бы забавно. Монстр выдернул меч из своей груди и отбросил его. Кровь хлынула потоком, но ликан будто и не замечал этого. Его пасть оскалилась, с нее капала слюна и кровь. Его глаза были не желтыми, как у других ликанов, а красными, как у вепредя, убитого ими ранее.

Реймонд сорвал с пояса свой свиток [Божественной Вспышки] и применил его. Ликан еле зажмурился:

- Такая мелочь не сможет меня…

Он проглотил последние слова от удара в спину. Это был Тог’рек и выглядел он ужасно. Его лицо было багровым, по всему телу струилась кровь, а из плеч и груди торчали его собственные кости. Его глаза были глазами безумца, а рот искорежился от гнева. Он не был похож на рассудительного воина, которым был, сейчас он больше напоминал самого ликана, охваченного яростью.

Пока Реймонд отвлекал Явора заклинанием, здоровяк вскочил, выхватил топор и молот и с помощью [Рывка], ударил ликана сзади. Монстр присел на все четыре конечности. Учитывая преимущество Явора в силе над варваром, удар должен быть невероятно мощен, чтобы поставить его на колени. Лоэк выстрелил ему в голову, но ликан поймал стрелу зубами и перекусил. Затем варвар прыгнул ему на спину, нанося [Мощный Удар] с двух рук, прямо в районе лопаток. Со стороны выглядело так, будто он пытался оседлать бешеного жеребца.

Ликан харкнул кровью и еще раз присел на все конечности. Юиль [Ледяным Лучом] пыталась приморозить ему лапы к полу. Явор пытался встать, но удары варвара сверху не давали ему это сделать. Лоэк отбросил лук, ведь у него кончились стрелы, и пытался подрезать сухожилия, на лапах ликана. Рей подумал, что сейчас самое время добить монстра, пока тот в невыгодном положении. Он усилил свое заклинание и добил Явора [Великим Ледяным Копьем], пробив ему голову насквозь.

Тог’рек слез с уже убитого ликана и продолжал стоять тяжело дыша. Рей хотел было его поздравить, но Лоэк тихо предупредил:

- Говорите с ним медленно и тихо, не спорьте. Не делайте резких движений. Берсерк может взорваться в яростной атаке, практически от всего.

- Понял, – шепнул ему Рей, – Тог’рек, как ты?

Варвар резко повернул голову. Его лицо было еще пунцовым от прилившей к нему крови, глаза горели безумием, а рот был перекошен.

- Давай мы тебя подлечим? Вот сейчас Юиль наложит на тебя заклинание лечения и тебе станет легче, хорошо?

Дыхание варвара успокаивалось, а во взгляд возвращалось сознание. Ему срочно была нужна помощь: Рей видел, как из его груди торчали ребра, и расширялось открытое легкое. Он медленно взял Тог’река под локоть. Рука здоровяка напряглась, и Рей стал мягко поглаживать его, успокаивая:

- Вот, смотри, – он медленно, чтобы не спровоцировать протянул руку в сторону Юиль, – сейчас она тебя подлечит, и ты будешь как новенький.

Девушка подходила к Тог’реку с другой стороны максимально аккуратно, спокойно, подняв руки ладонями в вверх. Дыхание варвара успокаивалось, глаза теряли последние осколки безумия, лицо побелело, и он начал заваливаться на спину. Реймонд попытался его удержать, но не смог; здоровяк рухнул, как срубленное дерево. Девушка подбежала к нему и начала лечить всеми способами. Его раны затягивались, и вскоре он пришел в сознание.

- Я в порядке, в порядке, – уверял, уже сидевший варвар. – Только голова чуть кружиться.

Девушка применила с десяток раз [Малое Лечение], а Реймонд поливал его тело [Зельем Восстановления]. Две минуты спустя видимых ран на нем уже не было. Так, что если не считать побелевшего лица и чуть нарушенной координации, то Тог’рек был жив и здоров. Лоэк отпил свое [Зельем Восстановления], подошел к окну, осторожно выглянул и тревожным голосом произнес:

- Быстрее ставьте его на ноги.

- Что там? Еще ликаны?

- Да.

Варвар поднялся, засунул топор и молот за пояс и стал искать глазами меч. Найдя его, подхватил и подтвердил свою готовность кивком головы. Юиль выпила весь свой запас [Эссенции Маны], так что Реймонд поделился с ней одним из своих флаконов. Прикинув, что и самому неплохо было бы поднять уровень маны, он выпил последний оставшийся флакон.

- Сколько их? – спросил Рей.

- Десяток. Может полтора.

- Им тут, что, медом намазано?! – возмутилась Юиль.

Ее можно было понять: их ресурсы почти иссякли. Свитков нет, зелий тоже. Серебро с оружия исчезло, а нового не было. [Сокрытие Запаха] также закончило свой эффект. Так что в запасе у них оставалось по палочке со святой магией и защитой от зла, да и их собственные способности.

- Странно, – произнес задумчиво Лоэк.

- Что там?

- Они окружают дом, но близко не подходят.

- Может бояться?

- Не похоже. Судя по мордам, наоборот, они чуют кровь и хотят сюда ворваться.

- И что дальше? – спросил Тог’рек.

- Не знаю, – ответил Рей. – Но лучше встретить их в доме, так у нас шансов больше чем на улице.

Они еще провели пол минуты в обсуждении ситуации, как их разговор прервал зычный мужской голос, доносившийся снаружи:

- Эй, вы там! Меня зовут Ставрос Родич. Я один из вожаков стаи ликанов. Я знаю, что вы прячетесь в доме, я чую ваш запах. Я так же чую запах крови старика Явора. Выходите, и я даю вам слово, вас не тронут. Мне не нужны ваши жизни, так что можете выходить смело. Если не станете глупить, то я позволю вам уйти без боя.

Группа переглянулась:

- На ловушку похоже, – высказала мнение Юиль. Остальные согласно кивнули.

- Но если останемся, можем и не справиться. Тог’рек пока не пришел в себя полностью, ресурсов нет. Подраться мы всегда успеем, а вот если нас и в правду отпустят, то это будет лучшим из выходов.

Тишина повисла в зале. Рей понимал, что все равно последнее слово будет за ним. Он приподнял шею и крикнул:

- А какие гарантии, что нас отпустят без боя?

- Только мое слово. Понимаю, не очень обнадеживает, но если бы вы знали кто я, и как дорожу своим словом, то вам много стало бы понятно.

- И кто Вы?

- Я глава сильнейшей стаи ликанов Туманного Края, а некогда, еще и первый советник последнего Имперского Главы провинции. Это все что я могу вам сказать.

- И мы должны поверить монстру? – встрял Тог’рек.

- Аккуратней со словами, юнец. Я добр, но у моей доброты есть пределы. Так что предпочтете: уйти по-хорошему или все-таки решитесь дать свой последний бой. Я уважаю смелых, так что убью вас безболезненно, я обещаю.

Они опять переглянулись.

- Выхода нет, стоит попробовать, – Лоэк подвел итог.

- Хорошо, мы выходим через парадный вход. – крикнул Рей, а потом тихо добавил: – Будьте готовы к сражению.

Они подошли ко входу, пройдя трупы Явора и других ликанов. Входная дверь была выбита забегавшим монстром. Первым на крыльце появился варвар, потом Реймонд с Юиль и замыкал Лоэк. В десяти шагах стояли ликаны и порыкивали в их стороны, но не дергались с места. Посередине, прямо напротив входа стоял старик. Он был одет в одежду вельможи и при виде группы поклонился.

- Как я уже представился, меня зовут Ставрос Родич. Не думаю, что наше знакомство будет продолжительным. А кто у вас вож… в смысле, лидер группы?

- Я, – Рей вышел чуть вперед. – Господин Арчер, к вашим услугам, – он положил руку на грудь и поклонился Родичу.

- Приятно встретиться с человеком, знающим манеры.

- Вы действительно отпустите нас или это ловушка?

- Конечно, отпущу. Я дал вам слово, а я, знаете ли, дорожу его чистотой.

- Тогда, зачем такая большая делегация? – Рей обвел головой стаю ликанов.

- Это, хм… – Родич осклабился. – Я хотел последний раз пообщаться со стариком Явором.

- Судя по свите, разговор должен был быть не из приятных?

- Мы ликаны живем долго, но и у нас к старости может начать подводить разум. Старик Явор стал грезить не выполнимыми идеями.

- И какими же?

- Он думал, что если, ликанов будет слишком много, то рано или поздно нас признает власть Империи и вернет под свое крыло. И мы снова заживем, как и раньше.

- Бред.

- Он самый, господин Арчер.

- А вы, я так понимаю, были против? Не хотели терять власть? Разве не чем больше мон… ликанов, тем вам выгоднее?

- Это лишь полуправда. Вся же она состоит в том, что пока мы не покидаем пределов Туманного края, никому до нас дела нет. Но если численность ликанов станет слишком большой, всех тяжело будет прокормить. Наша земля не такая большая, я деревьями, как вы понимаете, мы не питаемся. Если же ликаны начнут массово покидать Туманный край, то рано или поздно это вызовет ответные меры со стороны Империи. А нам лишние проблемы не нужны. Поэтому в стаях и должен быть порядок.

- Стаях?

- Да, стаях. В Туманном краю не одна стая.

- И много вас там?

- Достаточно. Вы слишком любопытны, господин Арчер.

- Прошу меня простить, не часто удается поговорить с ликаном. Мы можем идти?

- Конечно, пожалуйста.

Тог’рек коснулся его плеча и напомнил ему про трофеи.

- Не позволите ли Вы нам собрать немного трофеев?

- Что вы подразумеваете под словом «трофеи»?

- Части тел монстров. Нам нужны доказательства выполнения задания, для гильдии охотников.

- Прошу простить меня, но позволить вам этого я не могу. Считайте это уважением к павшим собратьям.

- Но без них нам никак.

- Простите, но нет. Я бы мог предоставить Вам письмо с моей подписью, но не думаю, что его примут. А позвольте полюбопытствовать, в каком городке вы остановились?

Реймонд прикинул, мог ли Родич это как-то использовать, и решил, что нет.

- В Волости.

- В Волости?! Как прекрасно, – Родич был искренне рад. – Тогда может письмо мэра города смогло бы подтвердить выполнение вашего задания?

- Да может, но при чем тут он?

- Тогда передайте ему это, – он снял с руки перстень и протянул в сторону Реймонду, – и скажите, что его, дал вам я, он поймет.

- Он ликан?! – в изумлении переспросила Юиль.

- Да дитя, все верно, он ликан, – подтвердил ее слова Родич.

Рей не спеша подошел к нему и принял кольцо. Его группа шла за ним на расстоянии не далее двух шагов. Родич передал ему перстень из серебристого металла, с волчьей головой и зажатым в зубах рубином. Учитывая, что за завершение задания им был положен рубиновый ранг, Рей нашел это занятным.

- Крутоф помогал Явору? – эльфийка продолжала возмущаться.

- Это мне не известно, – Родич отрицательно покачал головой, – но наврятли. Лазар не похож на того, кто на это способен. Да и власти над ним у старика Явора не было.

- И что дальше? Нам придется отчитываться перед гильдией и все рассказать?

- Мне нет дело, что вы расскажете своей гильдии. Мы заберем все тела ликанов с собой и похороним их в Туманном крае, еще прежде, чем вы доберетесь до Вудбурга.

- Вы не плохо осведомлены о Приграничье.

- Все-таки я был советником. К тому же, к нам иногда захаживают смельчаки. Кто-то эншаю рвет, кто-то брошенные сокровища ищет.

- И вы их допрашиваете, а потом, убиваете? – спросил Лоэк.

- Туманный край наш дом, мы будем защищать его от всех вторжений. Если хотите, можете своей гильдии так и передать. Как вожак сильнейшей стаи, я официально заявляю, что мы оставляем за собой право решать судьбу глупцов, посягнувших на наши земли, вне зависимости от их мотивов.

- А за границами? Как сейчас, например?

- Мы стараемся поддерживать порядок, но эксцессы иногда случаются. Если вдруг кто-то из ликанов будет убит вне наших границ, мы не будем мстить. Если он будет пойман, мы не будем пытаться вызволить его. Его судьба полностью передается в руки того, кто его поймает.

- Справедливо. А таких как мэр тоже?

- Он знал, на что идет и какие риски с этим связаны. Его судьба в его руках. И немного в ваших. Прошу меня простить, но скоро рассвет и нам бы поскорее убраться домой. Мне не так дискомфортно, как членам моей стаи.

- Тогда, всего доброго и удачи вам.

- Благодарю, – Родич поклонился и прошел мимо группы Реймонда. Ликаны, посверлив их голодными глазами, отправились в дом за своим вожаком. Видимо и в правду, дисциплина в стаях была железной.

В деревню они вошли в предрассветный час. Пока собрались, солнце уже поднялось. По приезду в Волост они решили не откладывать разговор с мэром. Крутоф пришел чуть позже ожидаемого времени.

Они зашли к нему в кабинет и сели в заранее договоренном порядке. Ближе всех Тог’рек и Лоэк, Реймонд и Юиль немного подальше. Мэр выглядел удивленным, но заострять внимание на этом не стал.

- Ну, так, как? Удачно получилось или вы только с разведки?

- Мы закончили. Ликанов было чуть больше двадцати пяти, но мы справились. У нас к Вам есть одна просьба.

- Какая?

- Было бы неплохо, чтобы Вы написали бумагу в гильдию о том, что мы убили, скажем, три десятка ликанов, а тела мы оставили на ваше усмотрение.

- Хорошо. Только вот у вас есть доказательства? А, то так каждый проходимец будет бумаги получать.

- Мы добыли трофей.

Рей кивнул Лоэку и тот положил перед Лазаром перстень. Глаза мэра расширились.

- Его нам передал лично Ставрос Родич. Сказал, что Вам этого будет достаточно.

В комнате повисло молчание. Тог’рек и Лоэк напряглись. Крутоф же наоборот расслабился и откинулся в кресле.

- Вот, значит, как… – его голос изменился. Он стал грубее и раскатистее. – Хм… ну раз сам старик Родич вам благоволит, то хорошо, я напишу вам такую бумагу.

- Вы помогали Явору? – с опаской спросила Юиль.

- Нет, не помогал. Я не состоял в его стае, а свою, покинул двадцать лет назад.

- Как же вы так легко уживаетесь в городе?

- Люди от ликанов, отличаются не так сильно, как хотели бы. Разница лишь в одном – ликаны честнее.

- Вы не боитесь, что про Вас узнают? Рано или поздно это случиться.

- Да, я это осознаю. Поэтому и планировал покинуть Волост через пару тройку лет. Ну а если узнают раньше… хм…я знал на что шел и чем рискую.

- А чем жизнь ликаном вас не устраивала? Вроде там у вас все хорошо.

- Нет, не все, – Крутоф отрицательно покачал головой. – У ликанов строгая иерархия, ты не можешь быть тем, кто не нужен стае сейчас. А если хочешь – сражайся или умри, выбор прост. Мне не нравилось убивать, что ликанов, что людей, и я заключил с Родичем договор. Он отпустит меня за пределы края, а я, останусь ему должен три услуги.

- Какие услуги?

- Любые, что он попросит, – мэр потянулся к ящику стола, Тог’рек положил руку на топор. Лазар извлек из стола ожерелье. Не дорогое, сделанное из серого металла с зеленым камушком. Он взял перстень и положил рядом с ожерельем.

- Ясно. Видимо осталась еще одна?

- Да. А потом я покину эти края, навсегда.

- А через два года, вы просто переедете в другой город на границе Потерянного края?

- Да, все верно.

- Вас ведь и там могут найти.

- Меня прикроет старый друг.

- И много вас ликанов тут живет?

- Хватает. По всем городам и деревням, в пределах десяти лиг от Потерянного Края, десятка два смело наберется.

- И как же вас не обнаруживают?

- Так мы и не выделяемся. Бывают, конечно, исключения. В самых глухих деревнях ликаны редко, но живут без опаски.

- А жители? Или они бояться?

- Нет, конечно. Ликан днем работает, так же как и все. А в случае надобности защищает деревню от монстров. А бо́льшего деревенским жителям и не надо. В городах сложнее: слишком много разных людей.

- А еще кто-нибудь знает, кто вы есть в действительности?

- Только моя покойная жена знала. Когда впервые поняла, то конечно испугалась, но потом приняла и полюбила таким как есть. Мы ведь ни как люди: если создаем семью, то навсегда.

- А дети? Или у них нет проявлений ликанов?

- У людей и ликанов детей быть не может, – мэр отрицательно покачал головой.

- А зачем вы на Явора заказ сделали?

- Старик совсем обезумел на старости лет. Грезил полноценным и уважаемым обществом ликанов и людей. Грезы о несбыточных мечтах, не более. Ликаны хоть и похожи, но повадками отличаются от людей.

- Мы видели, – с явным сарказмом сказала Юиль.

- Видели, но не поняли: мы всегда открыты. Если ненавидим, то не улыбаемся в лицо, если любим то до гробовой доски, если даем клятвы, то слов не нарушаем. А люди? Пожимают руки, а сами хотят убить друг друга. Клянутся в вечной любви, а спустя пару лет уходят к другим. И хорошо если решение обоюдное. Я знаю, вы привыкли видеть фальшь везде, и вам тяжело принять и понять нас. Как мэр, я и сам готов плевать себе в лицо, когда окунаюсь в политику, пусть и в таком небольшом городке как Волост.

Что же до Явора, то он перегнул палку; слишком перегнул. Если бы он пытался переманить кого-нибудь из других стай или ограничился смельчаками, решивших попытать удачу в Потерянном Краю, то вопросов бы не возникло. Но он перешел черту разумности. Даже у нас есть правила и традиции, какими бы глупыми они вам не казались. Явор посягнул на все сразу.

Я связался с Родичем и рассказал ему про старика Стратова. Но подумав подольше, понял, что этого будет маловато. Слишком много людей пропало, сокрыть такое не выйдет. Так что проще было сделать заказ в Гильдию охотников. Если Родич разберется сам, то гильдия лишь констатирует факт резни в поместье; самое большое отправит разведчиков в Туманный край, и не более. Если Родич оплошает, то тогда старика Явора убьют охотники Гильдии. Жалко его, честно говоря, в лучшие годы он не был монстром. Заносчивым, да, был, но не монстром. Кстати, а жена Явора, Анна, вам не встречалась?

- Нам пришлось ее убить, – спокойно констатировал Лоэк.

- Жаль. Хорошая она была, верная. Жаль с мужем ей не повезло.

Лазар замолчал. Он убрал украшения в стол и спросил:

- Ну, и что дальше делать будете?

Все присутствующие посмотрели на Реймонда. А он и сам, не мог сделать однозначный вывод. О том, чтобы оставить Лазара и разговор не шел, но на своем посту, пользы он принес больше чем вреда, это точно. И Рей принял решение.

- Я не могу позволить вам остаться. Поэтому предлагаю следующее: вы уходите с поста мэра. Все равно вы собирались, да и сейчас гильдия может начать проверки. Мы же со своей стороны опустим вашу темную сторону в докладе.

- Могу ли я попросить об отсрочке? Хотя бы до конца сбора урожая. Бросать все сейчас, может быть затруднительно для будущего приемника.

- Хорошо. Если к середине сезона воды, вы еще будете на посту мэра, я перестану молчать, – сказал Рей после некоторых раздумий.

- Отлично. Большего я и не прошу. Тогда, дайте мне час, и ваша бумага будет готова.

Они покинули ратушу со смешанным настроением. Тог’рек думал, что решение Д’Энуре было возможно единственным правильным. Лоэк думал, что больше он с этим стариком никуда не полезет; на судьбы ликанов же ему было плевать. На территории Империи хватало племен зверолюдей. Одним больше, одним меньше, не важно. Юиль была уверена, что оставлять все вот так, нельзя. Монстр все равно монстр, и рано или поздно он себя проявит. Мэр тоже мог обезумить на старости лет. А Реймонд был уверен, что ошибся. Крутоф не причинил никому вреда и все равно ушел бы скоро. Но он не был уверен, что Лоэк об этом не доложит. Репутация лгуна ему сейчас была не нужна.

Пообедав в таверне, они получили бумагу от мэра и уже собирались отдохнуть после тяжелой ночи, но Юиль настояла на том, чтобы добраться до Вудбурга сегодня. Девушка опасалась, что ликаны могут подстеречь их в ночи. Ее убежденность была похожа на бред, но спорить с ней было проблематично. Группа собралась и выдвинулась, по пути закупив Бодрянки. Юиль посадили за вожжи, как инициатора утомительного путешествия, а Лоэк и Рей первыми улеглись спать. Следопыт на дно повозки, а старик на лавку. Тог’рек сидел рядом с Юиль, пожевывал Бодрянку и клевал носом.

\*\*\*

*Арчибальд тяжело дышал. Воздух в Туманном краю всегда был влажный и тяжелый. Одного этого было достаточно, чтобы у не подготовленного человека началась отдышка. Но сейчас Д’Энуре был к тоже смертельно измотан. Штурм Клыка занял почти целые сутки. Это потребовало от всех, невероятного количества сил. Заклинатели потели и задыхались от истощения, точно так же как и легионеры в полных латах.*

*Марцелл стоял на коленях, связанный избитый и сломленный. Арчибальду еле удалось оттащить от него солдат, желавших поквитаться с опальным заклинателем за жертвы среди мирного населения, что он учинил. Память о потерянных собратьях-легионерах, что погибли при штурме, так же подливала масла в огонь. Д’Энуре не сразу смог опознать в легионерах людей, ведь их жажда крови была сравнимой с жаждой крови ликанов.*

*По его приблизительным подсчетам в Клыке погибло половина одиннадцатого легиона, половина охотников, пожелавших к ним присоединиться, и сорок заклинателей светлой магии, из почти сотни, что он привел сюда из окрестных земель. Даже самые опытные легионеры не видели такой бойни, что разверзлась по всей крепости.*

*Сам Д’Энуре почти не пострадал, за исключением сломанной руки и шрама на левой щеке. Поединок с Марцеллом был даже более легок, чем путь к его лаборатории, что находилась в подвале крепости. Арчибальд, в отличии от опального мага, был более искусен в бою, ведь тот был больше исследователем, чем бойцом.*

*Он не сразу осознал масштаб проблемы. Началось все со сбора информации от убегающих крестьян. О крепости Клык уже ходили темные слухи, а услышав, что ее оккупировал Марцелл, Д’Энуре стало многое ясно. Затем группа нанятых охотников и разведчиков доложила об огромных стаях ликанов, бегающих рядом с Клыком. Те, кто осмелился подойти ближе, так и вовсе не вернулись. Он воспользовался своей властью, взял под командование весь легион и добровольцев из охотников и заклинателей, и направился к Клыку. Крестьян, что хватали вилы и грозились пойти с ним, он уговорил остаться помогать с беженцами, ведь монстры могли появиться и напасть на беззащитных.*

*Последние пять лиг они прошли в полной боевой готовности: стаи ликанов, по пять-десять особей, начали нападать на них из засад. Эффект неожиданности был потерян, и Арчибальд приготовился к тяжелой осаде крепости. Пусть ее защищали и не самые умные монстры, но они были быстры, сильны и их должно было быть много. Много, но не столько, сколько они встретили.*

*Бойня началась уже на подходе. Стая из пятидесяти тварей спрыгивала с деревьев и строений, окружающих крепость; раньше крепость была столицей края, пока ее не забросили. Легион не мог действовать слаженно в условиях городка, так что понес большие потери.*

*Врата крепости были закрыты, но их никто не защищал, так что выбиты они были легко. А вот дальше и началось самое страшное. Для зачистки всей крепости легион вынужден был дробиться на центурии и формирования поменьше. Маленькие помещения крепости играли на руку монстрам, нивелируя преимущество атакующих легионеров в количестве, и давая тварям, более сильным индивидуально, серьезное преимущество. Их было сотен пять по всей крепости, не меньше.*

*Но еще страшнее становилось когда они пробирались по залам крепости. Тела людей, полулюдей, эльфов и зверолюдей, висели, лежали и были распяты в разных позах, с разным изуверством. У одного не было рук, с другого сняли кожу, третьему пришили чужие конечности, четвертого препарировали заживо; некоторые еще даже дышали.*

*Все пришедшие дрожали от страха и отвращения от таких видов, и все меньше желали продвигаться дальше. Д’Энуре же понимал, если они дрогнут сейчас, то следующего раза может и не быть. Все, кто мог, применял на бойцов заклинания воодушевления, такие как [Клич Полководца] или [Львиное Сердце], чтобы атакующие не повернули обратно.*

*Чем дальше они продвигались, тем сильнее и страшнее становились твари. Некоторые были больше и сильнее, другие уже мало чем походили даже на самих ликанов. Арчибальд поучаствовал в убийстве одного такого. Он был трех метров в высоту, на нем почти не было шерсти, лишь голые мускулы, рвались от перенапряжения. На его морде висела маска, от которой шла трубка, к металлическому кувшину на спине.*

*Легионеры еще продолжали зачищать крепость, пока Арчибальд с остатками центурии, вытащили плененного Марцелла на улицу. От всей пятой центурии осталось лишь дюжина человек, да и пара жрецов, из десятка, следовавших за ними.*

*Легат уже собирался скомандовать отход, но Арчибальд переубедил его: оставлять эту крепость не зачищенной было нельзя. На Марцелла надели кандалы из метеоритной стали, отлично препятствующей сотворению магии, и оставили в центре двора у входа в главные ворота, под усиленной охраной.*

*- Его проще обезглавить прямо тут, – возмущался легат с перевязанной головой.*

*- Нет. Мы будем судить его по Имперскому закону. Мы не монстры, как эти твари, – Д’Энуре кивнул в сторону трупа ликана, – чтобы убивать без разбора. Его пример должен стать нарицательным, иначе рано или поздно это повториться. Мы привезем его в столицу, и пусть справедливый суд решит его судьбу.*

*- Хм, – легат не принял его объяснений. – Сколько еще моих людей должно умереть, чтобы мы закончили это дело?! Они не оставят это так: для этих тварей он как Бог, они будут преследовать нас всю дорогу.*

*- Да, обязательно будут. Но мы защищаем не его, а людей, что живут в этих землях. Если Вам нужен кто-то виноватый, то можете свалить всю вину перед Императором на меня!*

*- Вы слишком часто пользуетесь дружбой с Его Величеством, господин Д’Энуре.*

*- Не буду отрицать очевидное. Но вы и сами понимали, рано или поздно эту крепость стоило брать.*

*Легат насупился, но промолчал. Он сверлил Арчибальда единственным оставшимся глазом, но больше ничего не произнес.*

*- Мне нужен будет отряд, господин легат. Как только закончиться зачистка, я возьму Марцелла и отправлюсь с ним в столицу, – его нужно предоставить Императору.*

*- Когда закончиться зачистка, мы все отсюда уберемся.*

*- Я хочу попросить Вас еще пока остаться здесь, господин легат.*

*- Зачем?*

*- Оставлять все это, вот так нельзя. Нужно сжечь все результаты его экспериментов. Тела несчастных, книги, рукописи, пыточные инструменты, все до последнего клочка бумаги нужно уничтожить. Оставлять это вот так, значит дать кому то еще шанс на повторение этой трагедии.*

*- Я понял. Но они могут опять на нас напасть.*

*- Могут. Я лишь надеюсь, что, увезя его с собой, я отвлеку их внимание достаточно, чтобы вы успели все сделать.*

*- Хорошо. Ладно, ребята! – он поднялся и повернулся к своим солдатам. – Значит так, третья центурия, сколько человек осталось?*

*- Двадцать два, господин легат.*

*- Отлично. Остатки третьей и пятой поедут с Архимагом. Сопроводите его до границы края, и третья останется там, помогать беженцам. Пятая проводит Д’Энуре до столицы. Первая, вторая, четвертая и шестая займутся телами павших товарищей. Остальные тащите все, что не прибито в центр двора, хоть согреемся в этой проклятой крепости.*

*Марцелл издал тихий вздох, в котором ощущалось разочарование.*

*- Ты предстанешь перед судом, Марцелл, – сухо сказал Арчибальд.*

*- Ты так не понял, Д’Энуре. Я делал все это ради нас, ради нашего будущего.*

*- Будущего!? Ты истязал и мучил ради будущего!?*

*- Это необходимая жертва. Мне оставалось совсем не много, еще два, самое большое пять лет, и мы могли бы жить практически вечно.*

*- Ты безумец, Марцелл. Никому не обмануть Смерть. Ты не желал блага всем, а только лишь себе. Цикл Жизни и Смерти нерушим, нельзя играться с основами самого мироздания. Те, кто уже никогда не покинет эту крепость, они хотели жить не меньше чем ты.*

*- Пфф! Я не пытал никого, кого не было бы жалко.*

*От этих слов у Д’Энуре отвисла челюсть. Откровенно говоря, и не только у него одного.*

*- Не жалко?! – тихо, еле слышно спросил Арчибальд. – Крестьяне, полулюди, зверолюди и эльфы, такие же живые существа, как и ты. Они так же дышат, живут и любят, они надеются и верят, как и ты, ублюдок!*

*Голос Арчибальда медленно, но верно срывался на крик.*

*- Крестьян, да, жалко, – Марцелл стоял на коленях и смотрел на него своими спокойными серыми глазами, – но остальные… Чего ты так взвился? Это всего лишь неразумные твари и не более. А эльфы… Да черт с ними, с эльфами! Мы, люди, составляем большую часть разумной жизни в этом мире. Мы и должны решать их судьбу. И если нам нужно, они должны будут умереть ради нашего благополучия, Д’Энуре.*

*Арчибальд побелел, сделал шаг вперед и ударом кулака повалил Марцелла на землю. Его удар рассек Марцеллу челюсть, но Д’Энуре этого не заметил.*

*- Заткнись! Еще одно слово и действительно вверю твою судьбу в руки этих людей.*

*Он обвел ладонью притихших легионеров.*

*- Закройте ему рот кляпом, пусть он до самой столицы молчит, хоть меньше желчи прольет своим ртом на землю.*

*Он развернулся и направился к своей лошади: ему нужно было остыть.*

*\*\*\**

*Сутки спустя Д’Энуре и четыре оставшихся в живых легионера, с центурионом во главе, шли по залам Имперского дворца. Двое тащили под руки не сопротивляющегося Марцелла. Заклинания поддержки и постоянная смена уставших лошадей в фортах у Тракта, позволили им сократить путь, занимающий несколько дней до суток. Но даже так они были вымотаны. Усталые, голодные и грязные они практически еле волокли ноги, но им оставалось всего несколько сотен шагов до конца их путешествия.*

*Легионеры оставили свое оружие перед входом, и стражники пустили их в Имперский зал. Секретарь Императора уже доложил об их приезде. В зале за столом совещаний сидел сам Император и несколько его советников. Четверка солдат остановилась на пол пути к столу, а Д’Энуре и центурион подошли в плотную. Они собирались поприветствовать Императора, как подобает, но он сразу же перебил их:*

*- Не стоит приветствий. Это, он? – Август кивнул в сторону стоящего на коленях Марцелла*

*- Да, – подтвердил Д’Энуре.*

*- Что с одиннадцатым?*

*- Больше половины легиона потеряно. Думаю, они и сейчас продолжают терять своих бойцов.*

*- Нужна помощь?*

*- Обязательно.*

*- Легат второго.*

*Один из сидящих за столом мужчин, крепкого телосложения встал и отчеканил:*

*- Слушаю, Ваше Величество!*

*- Нужно отправить в Туманный край помощь. Сколько Вы можете выделить людей?*

*- Смотря когда им нужно будет отправляться.*

*- Вчера, – влез в их разговор Д’Энуре.*

*Император сделал жест рукой в его сторону и сказал:*

*- До конца дня они должны выступить. Им придётся передвигаться так быстро, как только они могут и сражаться с марша.*

*Легат чуть задумался и произнес:*

*- Пять центурий… нет семь, семь центурий, Ваше Величество.*

*- Столько хватит? – Август повернулся к Д’Энуре.*

*- Для быстрой помощи, да. Но Клык нужно зачистить полностью, да и помощь беженцам так же необходима…*

*- Я тебя услышал, – Император не стал дожидаться окончания его спича, – семь центурий отправьте немедленно. Остальной легион пусть выдвинется на помощь одиннадцатому в течении трех последующих дней.*

*- Слушаюсь, Ваше Величество.*

*- Если больше вопросов нет, то отправляйся к своему легиону. Приказ в письменном виде тебе доставят в течении суток. Более не задерживаю.*

*Легат попрощался и быстрым шагом покинул зал. Август перевел свой взгляд на стражников Имперского легиона:*

*- Возьмите этого преступника и заприте в самой охраняемой тюрьме – его будут судить.*

*Стражники кивнули и двое стоящих у стены подхватили плененного Марцелла и утащили того из зала.*

*- Если больше нет срочных вопросов, то совещание, пожалуй, стоит закончить.*

*Август обратился к сидящим за столом мужчинам и женщинам. Арчибальд помнил их всех. Это были советники, сенаторы и главы различных учреждений Империи. Они покивали головами и так же быстро покинули зал.*

*- Проведите этих легионеров в казармы вашего легиона, – Император обратился к еще оставшимся стоять стражникам. – Пусть их хорошенько накормят и дадут им отдохнуть.*

*- Ваше… Ваше Величество, – голос центуриона был робок, хотя Д’Энуре слышал, как он жестко напихивал своим солдатам в бою. Император жестом позволил ему продолжать*

*- Ваше Величество, там наши собратья по оружию сражаются и погибают. Мы не можем позволить себе отдыхать в такое время. Прошу, позвольте нам как можно быстрее вернуться в Туманный край.*

*Взор монарха переместился за спину центуриона: четверо солдат закивали в унисон.*

*- Да будет так. Пусть им дадут самых свежих и самых быстрых лошадей.*

*Стражник имперского легиона кивнул и покинул свой пост.*

*- Искренне Вас благодарю, Ваше Величество, – центурион поклонился почти в пол.*

*- Не стоит. Это мне нужно вас благодарить. Передайте от меня всем воинам одиннадцатого низкий поклон, – Император со свойственной ему грацией склонил голову.*

*Д’Энуре не помнил, чтобы став Императором Август еще когда-нибудь так кланялся. Центурион и его солдаты стояли опешившие, но подошедший стражник вывел их из состояния грогги. Они быстро покинули зал, в котором остались Император, секретарь, горничная, двое стражников и Д’Энуре.*

*- Ты выглядишь усталым… – с ноткой тоски произнес Август.*

*- Да, думаю, что пару дней отдыха мне не помешает.*

*Император встал из-за стола и подошел к нему. Он протянул ему свою ладонь и разжал ее: в ней лежал оставленный Арчибальдом [Перстень Архимага]. Д’Энуре кручил не довольную гримасу, но кольцо не взял.*

*- Почему? Ты доказал, что заслуживаешь его больше, чем кто-либо.*

*- Да. Но этот штурм мне много чего напомнил.*

*- Например.*

*- Например, наши похождения, как охотников. Тогда мы были счастливы и беззаботны, а сейчас стали напоминать тех бюрократов и зазнавшихся дворян, против которых когда-то сражались.*

*- Мы уже говорили об этом, Арч. Мы не будем такими как были, нам придется измениться. Мы слишком много потеряли и слишком много ответственности на себя взяли, чтобы бросить все это на полпути.*

*Д’Энуре понимал его: воспоминания о похождения их четверки были лишь воспоминаниями о прошлых добрых деньках, и не более. Он взял руку Августа в свою ладонь и сжал ее в кулак, так и не взяв кольцо.*

*- Прости Август, но я достиг своего потолка. После этого злосчастного штурма я понял, что могу принести больше пользы, не сидя в кабинетах, а там, на дороге.*

*Д’Энуре неопределенно кивнул в сторону выхода. Император внимательно посмотрел ему в глаза, потом на кулак и потом снова в его глаза и тяжело вздохнул. В этом вздохе Арчибальд узнал старого друга, но лишь на одно краткое мгновение.*

*- Тогда пообещай, что не пропадешь и не умрешь раньше времени, – улыбнулся Август. – Я не хочу терять последнего надежного друга.*

*Д’Энуре понимал, о чем тот говорит: потеря двух его товарищей больно ударила по Августу, особенно, потеря ее… Он улыбнулся и обнял его, как в старые добрые времена.*

*- Обещаю, мой друг, обещаю…*

Глава 11.

К Вудбургу они добрались к ночи. В гильдию было решено отправиться завтра и, как уже было много раз, по приезду вся группа завалилась спать. Лоэк тоже смертельно устал, но решил не откладывать на завтра доклад сенатору Альпину. Тот внимательно слушал и лишь довольно кивал:

- Отлично, отлично. Старик все правильно сделал.

- А что, с мэром Крутофым?

- Нам, нет до этого никакого дела. Будем знать, что не все ликаны монстры. Мало ли что, вдруг пригодиться в будущем. Он ведь еще никому вреда не причинил? Ну, вот, и пусть живет себе в Волости.

- Что дальше?

- А что? Не хочешь больше в логово зверей лезть? – с сарказмом спросил сенатор.

- Нет, – честно признался Лоэк.

- Зато узнал, что такое ремесло охотника.

Лоэк и так знал, но сенатору говорить об этом не стал: не зачем тому, было это знать.

- Так, и что дальше? – повторил вопрос Лоэк.

- Ничего, – сенатор замолчал.

- Что Вы имеете в виду?

- Нам нужно еще пол декады и Д’Энуре может ехать в столицу. Ты будешь его сопровождать?

- Нет. Проганик, вроде бы как, обещал старику безопасную дорогу. Может ему выдвигаться сейчас, а пока доедет, вы уже готовы будете?

- Пусть подождет, хотя бы пару дней.

- Если спросит про усадьбу?

- Скажи, что осталось совсем немного.

- Она не готова?

- Нет, и не будет. Его поселят у маркиза Булиэнна. Или при храме, в Главной обители Империи.

- Могут убить прямо в своем доме?

- П-ф-ф! На кону будущее Империи, как бы пафосно это не звучало! Почитай историю, мой друг, и узнаешь, что убивали и за меньшее, даже таких авторитетных людей.

- Ясно. Раз все идет гладко, то свяжусь с вами по приезду в столицу.

- Добро, – сказал сенатор Альпин и изображение погасло. Лоэка бесила эта привычка сенатора, но заказчик, есть заказчик. Он успокоил себя мыслью, что осталось немного. При этой мысли на него накатилась усталость. Была ли это усталость тела, или моральное истощение предыдущих дней, он не знал, но ночь и следующее утро пообещал себе провести в кровати.

\*\*\*

Леди Раен была взволнована их рассказом о количестве ликанов и пообещала сделать рубиновые жетоны в самое кратчайшее время. На вопрос о трофеях, Реймонд передал ей бумагу с печатью и подписью Лазара Крутофа.

Мэр написал, что в связи с тем, что большая часть ликанов обращенные местные жители, то собирать с них трофеи он запрещает. Он подтвердил тридцать два убитых ликана и что ради успокоения душ невинноубиенных их похоронили со всеми положенными религиозными обрядами. Крутоф выразил благодарность группе господина Арчера и выразил готовность помочь в расследовании, если таковое последует. Раен предупредила, что она обязана отправить разведчиков от гильдии, так как того требовали правила, и Реймонд не стал с ней спорить.

Остаток дня они провели, ничего не делая. Даже Тог’рек, сбегавший в лагерь в любое свободное время, предпочел выспаться и расслабиться в термах.

\*\*\*

Вечером в кабинете Раен собрались Эр Мили, Эон Наалек и Кайра. Двое последних только-только вернулись с задания. Они еще не успели привести себя в порядок и сидели уставшие и грязные, но Раен это мало волновало. Как бывшей охотнице, ей и самой приходилось бывать по самую макушку в различных нечистотах.

- Дорога расчищена?

- Да. Все точки, указанные тем парнем, Лоэком, были проверены и «вычищены».

- Маршрут разработали?

- Да. Выбрали сразу несколько дорог и проверили их все. Так что, опасность представляют лишь города и поселки.

- Я связалась с гильдиями в соседних землях. Старика проведут безопасным маршрутом. В тавернах на его пути, их подстрахуют, я тоже договорилась.

- Вроде, все готово? – подал голос Эон. – Можем отправлять старика.

- Пусть отдохнут пару дней – они поработали на славу. За чуть больше декады он доказал свое право на рубин, – предложил Мили.

- Будь, это кто-нибудь другой, то да, я бы с него три шкуры спустила, – Раен откинулась на спинку стула и помассировала шею, – но старика лучше не мучать. К тому же, чем быстрее он с этим разберется, тем и нам проще жить будет. Не нравиться мне, что мы оказались под прицелом столичных разборок.

- Думаешь, нам это аукнется?

- Как знать… если что, будем прикрываться Лигой. Если же не выйдет, нас распустят. Я-то скопила себе на черный день деньжат, да и вон, – она кивнула на доспех с молотом, – если что продам. Хотя может еще попылю. Не на рубине конечно, а скажем на сапфире или худой конец на изумруде… а вы, как?

- Меня брат давно зовет к себе, – ответил Эон, – к нему и отправлюсь.

- Хе! Пара крепких рук, умеющих держать оружие, всегда могут найти себе заработок, – усмехнулся Эр и показал свой бицепс.

- А я… я не знаю, – нерешительно выдала Кайла, – честно говоря, никогда не думала…

- Молодёжь! – улыбнулась Раен. Она и сама когда-то была такой беспечной: подраться в таверне, перед выходом на задание, или пропить все вознаграждение там же, было нормальным времяпрепровождением, в те годы, что она только начинала карьеру охотника.

- Но, мы тут не ради этого собрались, – вернул ее из грез Эр. – Что там с последним заданием Д’Энуре?

- Мэр Волости пишет, что подтверждает тридцать два убитых ликана? – Раен вытащила пергамент из ящика стола и передала Эру.

- Думаешь, они в сговоре?

Раен скривила губы и пожала плечами, словно говоря: «Да черт их знает!».

- Я направила двух охотников, вора и следопыта, еще до того, как Д’Энуре отбыл. Они должны были проследить за стариком и мэром. Они встречались дважды и, как разведчики доложили, мэр отправил в усадьбу Стратовых две децимы стражи, сразу после того, как старик вернулся оттуда.

- И что? – спросил с нетерпением Эр.

- И-то! Не встревай! Рассказываю же! – Раен не нравилась привычка Эра влезать в середину разговора. – Вор проник в усадьбу под носом у декана, и говорит, что в одном из залов, точно было тяжелое сражение. А в подвале кровищи, как на скотобойне.

- Тела? – спросил Эон.

- Тел не было. В смысле, тел ликанов. Возможно, мэр их еще раньше прикопал. А вот из подвала вытащили двадцать три тела. Мужчины, женщины, старики, дети, все, в общем. Мэр их в общей могиле схоронил. Вор говорит, что они искромсаны были до одури, поэтому на опознание не решились: не зачем родственников травмировать. На городском кладбище, в присутствии местного жреца, совершили все нужные ритуалы и закопали.

- Мог ли Крутоф, сам тела ликанов убрать, до того, как стражу подключили?

- Черт его знает, может и мог. Только вот, на кой ему это? Если бы он тела предоставил, то на нем и подозрений было бы меньше.

- Значит, все-таки слухи о мэре правда? – тихонько спросила Кайла.

- Не знаю. Крутоф на хорошем счету у жителей, так что лишний раз под него лучше, не копать, мало ли что. Он же никого за десять лет не пожрал и не убил, а то, что не человек, так-то ведь не главное. Вон, в столице, люди одни, а геноцид целого народа одобрили. Или в Королевстве зверолюдей, люди тоже живут и ничего, отлично у них там все. Тем более что, вроде бы как, мэр в отставку уходит.

- Чего это так? Вроде он не собирался, – опять влез Эр.

- Не собирался, не собирался, а вот взял и собрался! – опять вспылила Раен, но тут же взяла себя в руки и успокоилась. – После разговора со стариком, все вышли мрачнее тучи, и его группа, и Крутоф. А мэр, на себя вину за ликанов взял. Говорит, я промедлил с решением, я не уберег людей. Народ, конечно, его просит остаться, но он решил, что после окончания сбора урожая, уходит. Так что, вот так.

- Видимо, в усадьбе старик, что-то такое нашел, что этого мэра прижать может. Ну, и договорились полюбовно, – предположил Эр.

- Я тоже так подумала. Нам-то только что делать, не понятно. Куда мэр двинет дальше? Не вернется ли в Потерянные земли? Пока он мэром был, он вот тут, как на ладони. А теперь что?

- Думаешь, можно ли мэра убить? – спросил Эон.

- Не знаю, не знаю. Может, его действительно проще убить сейчас, даже не смотря на все полезное, что он сделал.

- Ха! – усмехнулся Эон. – Хочешь убить исподтишка, а сама плюешься в сторону столичных политиков, интриганка высшей пробы. Может тебе в столицу податься, с такими-то талантами, а?

- А ну, цыц, мелочь ушастая! И вообще, чего это вы тут на пару мой кабинет, грязью своей засоряете? Что я зря, Лику тут драить заставляю?!

- А кричишь так, будто ты сама все это драишь, – поддержал Эона Эр.

- Так все, проваливайте отсюда, по добру по здорову! А то сейчас действительно разозлюсь!

\*\*\*

На следующий день они пошли в лагерь все втроем. Точнее поехали на повозке. Тог’рек опять не вылезал с арены для боя, а Реймонд и Юиль продолжали изучать телепортацию. Рею было несколько легче, а вот у девушки вначале получалось даже хуже, чем у самого Реймонда в первый раз. Диадема, что была у нее, улучшала ситуацию, но все равно, спустя несколько часов занятий, разброс составлял более пяти шагов. Рей же улучшил свое мастерство, до одного шага.

В полдень они отобедали в местной столовой. Еда была не ровня, той, что подавали им в таверне, но на голодный желудок, шла на ура. Рей вспоминал о том, как с таким же упоением, он ел овсяную кашу, у бабушки в деревне. Когда он был еще совсем маленьким, и с друзьями прибегал домой уставший, любая бабушкина стряпня казалась шедевром кулинарии.

Мысли о «том» мире, заставили его загрустить, и это заметила девушка. Он рассказал ей про бабушку, понимая, что этого нет в биографии старика; нет, и не будет. Единственное, о чем он не упоминал, так это о том, как допоздна засиживался с друзьями на мансарде бабушкиного дома, за игрой в Снес: эльфийке о таком точно знать не стоило.

После обеда, они занялись вратами телепортации. Дело шло не очень гладко: Реймонд смог освоить создание врат, но их размер был не более чайного блюдца. Юиль так и не смогла их создать, но могла поддерживать созданные Реем своей магией, пусть и не более десяти минут. Так что о прохождении через врата разговор не шел. Максимум, что они смогли, так это переместить обычный камень, размером с кулак, на расстояние ста шагов. Через пару часов их практик, максимальный размер врат увеличился вдвое, но дальше расти отказывался. Чтобы отвлечься и не закиснуть, они вернулись к обычному телепорту. Рей увеличивал дистанцию и к вечеру мог относительно точно телепортироваться на дистанции пяти сотен шагов. Результаты Юиль были скромнее: двести шагов, с разбросом около пяти.

Вечером они посетили гильдию. Там их попросили подождать с жетонами до завтрашнего утра. По возвращении на постоялый двор, Тог’рек провел остаток вечера на диване, изображая бревно, а Реймонд и Юиль пытались разобраться в проблемах телепорта. Заклинания требовали жесткой и последовательной процедуры активации. В теории, можно было, поменять несколько глифов в магическом круге, но испытание того, что получиться, было слишком рискованным делом.

Если ожог от нового заклинания школы огня, можно было просто вылечить, то если тебя разбросает кусками по всему свету, то такое зельями уже не исправишь. Заклинатели, погибшие при испытании новых заклинаний, не были такими уж редкими явлениями. Возможно, будь в Вудбурге маг, знающий телепортацию лучше них, он мог бы им помочь, но такого не было. Вследствие чего, их обучение, больше всего напоминало шараханье в ночном густом лесу с лучиной.

Утром им выдали заслуженные рубиновые жетоны. Все члены гильдии смотрели на них с восхищением и легкой завистью. Во всей гильдии было лишь двое охотников носивших рубиновый жетон в недавнем прошлом. Это глава гильдии Тарисса Раен и Ианук Вирз – следопыт-стрелок, решивший уйти на покой и поселившийся в окрестной деревне. Даже сапфировых групп было всего три. Первой была группа Острый Лист – группа, состоящая исключительно из друидов. Второй, Несокрушимые – достаточно сбалансированная группа из четырех человек и двух эльфов.

Третья одна группа не имела названия. Обычно ее называли Наставники, так как группа не занималась заданиями по убийству монстров и все свое время уделяла организации лагеря, офиса гильдии и проблем самой Гильдии. Некоторые, относились к этому с пренебрежением, но открыто его не высказывали. В эту группу и входили Эон Наалек, Эр Мили, Кайла и еще одна женщина-заклинатель, в данный момент находившаяся не в Вудбурге, а в Пепельных землях.

У группы Реймонда так же не было названия. Более опытные охотники давали ей смешные, как им казалось, прозвища. Например, Ходунки, намекая на возраст Д’Энуре и его отношения со своими учениками. Но после того, как за декаду с небольшим, они собрали трофеев больше, чем некоторые группы за несколько лет, смешки за спиной прекратились. Те охотники, что видели варвара на арене и тренировки Реймонд с Юиль, быстро поняли, что они не выскочки, а действительно многое умеют. Им дали простое и не замысловатое прозвище Группа Арчера.

Они решили «отпраздновать» окончание своих походов в одной из забегаловок, в центре города. Реймонд предпочел выпить чай: не то чтобы он его сильно любил; кофе он предпочитал больше; но вкус чего-то далекого и понятного его бодрил. К напиткам они заказали пирог с медовиком. Пирог напоминал шарлотку и был необычайно вкусным.

- Фто бум деат дафе? – спросил с набитым ртом Тог’рек.

- Прожуй, прежде чем говорить. Ты хоть и варвар, но вдруг тебя в более-менее приличное общество занесет, – сделал замечание Рей. – А дальше нужно поговорить с мэром и главой гильдии. Мы свою работу выполнили, остается только до столицы добраться.

- А, пофе?

- Ни фнаю! – передразнил варвара Рей. – Есть идеи, но загадывать пока рано. Для начала, нужно с этой проблемой разобраться, а после, уже и о следующих думать. Ладно, я отправляюсь к мэру, а вы… ну, займитесь, чем вам хочется. Только не пропадайте, мало что.

Рей встал, положил на стол несколько монет, оплата и чаевые, и не спеша направился в сторону ратуши. А, действительно, чем ему потом заняться? Его попытки попасть в столицу его так увлекли, что он даже не думал, а что будет потом.

Семь лет… Мало-то как! Оттянуться, на всё что есть? А позволит ли возраст старика? Или отправиться в путешествие? В юности он мечтал, что накопит денег и отправиться в путешествие по континентам, так может, сейчас этим и заняться? Или углубиться в изучение магии? Ему нравилось постигать что-то новое из магических искусств. Может это остатки сознания старика, так на него повлияли? Или потратить все на поиски средства для продления жизни? Точнее, жизни его разума.

Или, может нанять какого-нибудь толкового жреца или друида, и он будет раз в определенный срок очищать его разум от деменции? Быть, как звезды шоу бизнеса, закачивающие тонны ботекса. Хотя вдруг ему эти «магические ботекс-процедуры» каждый день будет делать нужно? Ну, и что? Если он будет платить, то какая разница, как часто ее нужно будет применять?

За этими мыслями он подошел к двери ратуши. Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. А ответы, давать придется ему самому, и давать достаточно скоро. Решив свалить все на «завтрашнего Я», Рей вошел в дверь и направился к кабинету Проганика.

Встреча прошла вполне в рамках его ожиданий. Мэр был рад его успехам и порекомендовал встретиться с Раен. Не смотря на первоначальное решение мэра не вмешиваться в дела Гильдии охотников, он все-таки заключил договор с Тариссой: она должна была составить безопасный маршрут до столицы.

Сначала Рей хотел переместиться в гильдию с помощью телепорта, но он не был уверен, что у него получится. Магия телепортации не перемещала заклинателя в стены или другие твердые предметы, так что последствий бояться не стоило, но люди могут его испугаться: не каждый заклинатель способен использовать телепортацию. Так что лучше будет отправиться в гильдию пешком.

Раен встретила его в своем кабинете и была так же любезна, как и всегда. Они поприветствовали друг друга, и Рей рассказал ей о встрече с мэром.

- Ясно, – сказала Раен. Ее настроение не сильно поменялось. – Жаль, конечно, но и вправду, Вам уже пора в столицу. Честно говоря, будь это кто-нибудь другой, я бы его еще помучила заданиями. Но раз так, то ладно. Когда вы собирались отправляться?

- Не знаю, честно говоря. Думал, как получу все разрешения, то сразу и поеду. Дорога не близкая, да и дел в столице еще предостаточно.

- Понятно, понятно. Ну, разрешение, я Вам могу уже сейчас выдать. Вот, – она вынула из ящика стола свернутый в трубку пергамент, что был белоснежный. Такой использовали исключительно в важных документах, так как стоил он недешево. На пергаменте красивыми вензелями было написано, что группе Арчера в составе его самого, варвара Тог’река и девушки-эльфа Юилии Хааман, предписано прибыть в столицу, для сдачи экзамена на получение алмазного жетона. Несколько подписей руководителей гильдии и печати. Важные документы здесь не сильно отличались от документов «того» мира.

- А, вот с планом… – Раен сделала недовольную мину.

- Что-то не так? – встревожился Рей.

- Мы боимся утечки, и я прошу Вас забрать его у Эона.

- Эон… это, тот эльф, воровского класса?

- Да, он самый. Не беспокойтесь, он надежный парень. Я боюсь, что карту с маршрутами у вас могут украсть или подсмотреть. Я предлагаю оставить ее у Эона, по крайней мере, до границ земель Приграничья. Надеюсь, я не оскорбляю Вас? Облажаться за один удар до победы не хотелось бы…

- Ничего страшного. Я так понял, он будет нас сопровождать, до конца земель, находящихся под защитой гильдии Вудбурга. А, дальше?

- Извините, но дальше мы не сможем Вас сопровождать. Гильдии других земель, помогли расчистить несколько дорог для Вас.

- Расчистить?

- Ну… На дорогу выслали несколько групп наемников, чтобы не дать Вам приехать в столицу. Так что мы обезопасили Вам несколько путей. Но сопровождать Вас будут только в Приграничье.

- А потом?

- Нет, к сожалению. Вы собираетесь влезть в политику, и, если узнают, что Вас сопровождали всю дорогу, это могут посчитать заявлением Лиги охотников, о вступлении в большую политическую игру. Это не нужно никому.

- А если мы поступим, как Вы предложили, то это будет выглядеть, как исключительно Ваша личная инициатива. И Лига ради подтверждения своей нейтральности, может забрать лицензию только у гильдии Вудбурга, так?

- Все верно, господин Д’Энуре.

- У Вас могут возникнуть большие проблемы.

- Не в первый раз. Я же Стальная, а не стеклянная, – усмехнулась Раен, – так что не сломаюсь. Тогда, как только соберетесь, зайдите ко мне или в лагерь к самому Эону. Он должен быть освобожден то всех дел.

- А откуда Вы узнали о подосланных группах?

- Мне рассказал человек Гвурия, Лоэк. Он может связываться со столицей и получает от них новую информацию.

- А может ли он сможет сопроводить нас до столицы?

- Я бы поостереглась его, – лицо Раен нахмурилось.

- Почему?

- Не нравиться он мне: слишком себе на уме. Понимаю, он наемник, но все же. Такие люди за хорошую цену и мать родную продадут. Не доверяйте ему.

Рей вспомнил, все, что знал о Лоэке и согласился с оценкой Раен.

- Хорошо. Спасибо Вам еще раз, леди Раен. Работать с Вами было приятно.

- И вам спасибо. Даже увидеть Вас, уже большая честь. А видеть ваши умения, вообще за гранью понимания. Если я Вас чем-то обидела, то извините пожалуйста, господин Д’Энуре, – Раен встала во весь свой рост и поклонилась ему.

- Право, не стоит: мы ведь вместе работаем на благо этих земель и тех, кто в них живет.

Когда старик покинул ее, Раен села в свое кресло, глядя на свою раскрытую ладонь. Какой человек! Имея авторитет, деньги и силу не остался в стороне, не примкнул к чертовым политиканам, не решился уехать куда-нибудь от всего этого, а решился помочь простым жителям. Согласился многократно рисковать жизнью ради тех, кто даже не был представителем одной с ним расы; ради тех, кто живет в другой, пусть и дружественной, стране. И это в его-то годы!

Когда Раен еще была молода и горяча, она верила в идеалы, написанные в книжках и распеваемых бардами по тавернам. Про доблесть, честь, отвагу, самопожертвование и прочее. С годами она стала считать это простой дребеденью для ребятни. Голодный зверь не дарует тебе безболезненную смерть. Желающий тебя убить скорее подсыплет яд или бросит песок в лицо, чем вызовет на честный поединок. Убийство – не такое героичное дело, как поют рифмоплеты: это грязь, кровь и вонь. Эти, и многие другие понятия, она уяснила в своих странствиях. Реальная жизнь не место для благородных рыцарей и принцесс. В этом она была уверена.

Но старик… Старик разрушил ее представление о таком мире. Она слышала много историй о его похождениях, но всегда рассуждала о них со скепсисом. Думала, что одну половину переврали, а другая, была не столь героичной. Один из ее бывших членов ее команды, даже был уверен, что такого человека вообще не существует, что это все выдумки, для детей и зеленых безусых новичков, желавших прикоснуться к величию недостижимого. Как же он ошибался! Этот старик был здесь, и он был таким же решительным, как и в легендах.

Раен сжала ладонь до побелевших костяшек. Нет, теперь она точно знала, что все это не сказки. Что герои прошлого не были хвастунами, лжецами или выдумкой пьяных бардов. Они действительно бросали вызов себе, легендарным монстрам, богам и самому мирозданию, если в том была нужда. Давно потухшие угли юношеской наивности вспыхнули в ее душе вновь, рассеивая тьму цинизма прожитых лет.

Раен вознесла Матери-Богини молитву благодарности, за то, что Она позволила ей повстречать такого человека в своей жизни, и поклялась самолично выбить зубы любому, кто попробует дерзнуть и оскорбить Д’Энуре, его подвиги или его наследие.

\*\*\*

Реймонд нашел девушку, как всегда сидевшую с книгой. Он быстро пересказал ей разговор с мэром и главой гильдии.

- Ясно. Так, когда мы отправимся в Капитолис?

- Завтра с утра – нечего медлить. Тог’рек в лагере?

Юиль лишь кивнула.

- Ладно, пойду поем, а то, что-то аппетит разыгрался.

В таверне за одним из столиков он увидел Лоэка. Когда Рей проходил, его точно не было… Кажется… Он подал бармену сигнал и подсел к наемнику.

- Решили навестить?

- Да, на прощание.

- Уезжаете?

- Да. Встречусь с еще парочкой людей и отправлюсь в столицу. А вы?

- Тоже, завтра с утра.

- Ясно.

- Не попытаетесь набиться нам в спутники?

- Спасибо, но нет.

- Неужели наша компания так Вам не нравиться?

- Есть как минимум три причины, почему я поеду сам.

- Веские?

- Более чем. Во-вторых, мне не заплатили за Ваш эскорт. В-третьих, вы и сами не заплатили мою долю за задания.

Рей подумал, что Лоэк прав и тут же отсчитал нужную сумму

- А, во-первых?

- А, во-первых, и самых главных, за Вами, господин Арчер, будет тянуться хвост, и я не хотел бы попасть в неприятности на ровном месте.

- Хе! – Рей усмехнулся. – Что, правда, то, правда. Боитесь умереть раньше времени?

- Боюсь умереть раньше, чем потрачу свои деньги.

Лоэк встал. Реймонд поднялся вслед за ним.

- Ну, удачи Вам в вашем путешествии, господин Арчер. Надеюсь, что больше никогда мы не увидимся.

- Удачи и Вам, господин Црум, желаю Вам потратить все свои накопления прежде, чем Вас постигнет ужасная участь.

- Ужасная или нет, то лишь Она ведает…

Лоэк пожал протянутую ему Реем руку. Рукопожатие было не крепким: что-то среднее между «Я тебя уважаю» и «Только дай мне повод, и я сломаю тебе нос». Рукопожатие той же Раен больше напоминало сдавливание тисков, и Реймонд, чуть не взвизгнул от боли, прямо у нее в кабинете.

Лоэк повернулся и, не слова ни говоря больше, вышел. Почему-то Рей был уверен, что больше они действительно никогда не встретятся. Он очнулся от голоса бармена. Тот стоял рядом и спрашивал, что подать. Рей решил остановиться на рагу из мяса, оставшегося от добытого ими вепредя.

Когда вернулся Тог’рек, Рей объяснил ему о путешествии. Тот немного скривился: на завтра обещала прийти глава гильдии, и здоровяк хотел провести с ней очередной спарринг. Юиль успокоила его тем, что в столице тоже есть неплохие бойцы. Более того, их там было больше, и варвар сразу повеселел. Они заранее собрали вещи, привели в порядок повозку, (у той расшаталось колесо), и попросили собрать им небольшой запас продуктов, к утру. Так же, Реймонд отправил посыльного с постоялого двора с запиской к Раен, об их отъезде. Он успел еще раз насладиться термами вечером перед сном.

Погода утром была пасмурной, и они купили для своей лошади попону от дождя, на всякий случай. Им дождевики были не нужны: тент повозки спокойно их защитит. Перед их отправкой пришел посыльный от гильдии. Раен писала, что Эон будет ждать его у лагеря гильдии, так что они могут не заезжать в офис, а сразу покинуть город.

Рей покидал город с ноткой грусти. Не то, чтобы город ему нравился, но для него это был первый крупный город в этом мире, и он хотел запомнить его, в благодарность обо всем случившимся. Реймонд пробыл тут меньше месяца, но уже так привык ко всему, что перестал удивляться. Вещи, которые его вначале пугали, сейчас стали обычными и понятными. Будь то магия или местные порядки, как будто из учебника по истории, ничего не могло его потрясти. Он вспомнил, как глупо выглядел в первые дни, как подозревал Тог’река и Юиль. Вспомнил, как убил того парня у дороги; в усадьбе ликанов кровь лилась рекой, а внутренности валялись кучами, но за исключением отвращения от их вони, он уже ничего не испытывал.

После пересечения врат он долго всматривался в них. Юиль это заметила:

- Что-то не так?

- Да нет, просто… – Рей не знал, что сказать, – просто… не знаю, вернемся ли сюда еще…

Юиль улыбнулась.

- Когда-то давно, один мудрый человек дал мне совет: если всегда оглядываться назад, то не заметишь возможностей, ждущих тебя впереди.

- Хе-хе… действительно умно. Видимо, этот человек был действительно мудр.

- Конечно. Ведь это были Вы, учитель.

Он взглянул в ее улыбавшиеся глаза. Девушка опустила свой взгляд в книгу, продолжая улыбаться. Рей подумал, что она чертовски права: у него не так много времени, так что грустить о прошлом не стоило.

Эон вышел из того же куста, что и Лоэк пару днями раньше. Рей даже подумал, что это специальный куст для профессионалов воровского дела. На Эоне был одет плащ и, если бы не его меньший рост, то Рей бы принял его за Лоэка.

Эон запрыгнул в повозку, поздоровался и взялся за вожжи. Они проехали уже знакомую часть северного Тракта, но через несколько лиг свернули на юго-восток. Грунтовая дорога была в два раза уже, чем Тракт, но эльф вел повозку, точно зная куда направляется. Иногда, на прямых участках, он передавал управление кому-то еще, а сам отдыхал. Так, к ночи, они добрались до одной из деревень, где разместили в отдельно выделенном им доме. Судя по всему, Эон заранее договорился об этом, и в доме их ждали четыре кровати и теплый ужин.

\*\*\*

*Арчибальд держал в руках пергамент и задумчиво поглаживал бороду. Решение преподавательского состава разделилось, но большинство склонялось дать отрицательный ответ. Сам же Д’Энуре не мог дать точную оценку происходящему. С одной стороны, ничего не препятствовало положительному решению. С другой, было много всяких «но», которые ни как, и ни где, не были прописаны.*

*- Мы не можем ее принять, – преподаватель псионики, Таярус Скриптус, был традиционалистом и яро выступал против почти любых новшеств. – Скандал будет жуткий, дворяне будут не довольны таким решением.*

*- И, с каких это пор, они для нас стали начальниками? – его жена, Нииша Скриптус, преподаватель основ алхимии, говорила с явным сарказмом. Порой Д’Энуре задавал себе вопрос: как эти, столь не похожие друг на друга люди, смогли стать мужем и женой. И ответа он не находил уже десяток лет.*

*- С тех пор, как их дети стали обучаться здесь. И с тех пор пока они платят. Хочу тебе напомнить, моя дорогая, что шесть десятых бюджета Академии это их деньги.*

*Глаза женщины блеснули: когда Таярус переходил в плоскость их отношений, всегда начинался скандал. Арчибальд решил на корню пресечь ругань, которую именно сейчас слушать не было желания.*

*- Довольно! – его твердый голос заставил женщину, набравшую полные легкие воздуха, закрыть рот. – Как она показала себя на вступлении?*

*- Очень хорошо, я бы даже сказал, прекрасно. У этой девушки большой потенциал, – столь лестную оценку дал Нуюс Гацаракус, преподаватель общих заклинаний и глава вступительной комиссии.*

*- Хорошо. – Арчибальд задумался, в кабинете повисла тишина. – Перед тем, как принять решение, я хочу поговорить с ней, лично.*

*По небольшой группке преподавателей пронесся ропот.*

*- Если есть возражения, я слушаю…*

*Он говорил нарочито строго, можно даже сказать грозно и в кабинете никто не осмелился ему перечить.*

*- И прошу Вас, оставить нас наедине: я не хочу пугать ее, – его тон кардинально изменился.*

*Преподаватели недовольно пошептались и покинули кабинет. Спустя короткое время в кабинет постучался Гацаракус и завел девушку-эльфийку. Девушка была не выше метра ростом и худая, как палка. Арчибальд помнил, как выглядели эльфы: небольшого роста, стройные и подтянутые, среди них почти не было тех, кто обладал лишним весом, но даже на их фоне девушка была слишком худой. Эльфийка была одета в очень простую одежду, ее можно было легко спутать с крестьянкой, только что пришедшей с полевых работ.*

*Она подошла ближе к столу и сделала книксен – хорошими манерами она владела, уже хорошо.*

*- День добрый, леди…Эм…*

*- Юилия Хааман, – представилась девушка.*

*- Добрый день, леди Хааман, – вновь поздоровался Арчибальд, – Я правильно понимаю, Вы хотите учиться в нашей Академии?*

*- Да, – глаза девушки наполняла решительность.*

*- Вы неплохо показали себя на вступительном экзамене, леди Хааман. Но я не уверен, что Вы сможете учиться у нас…*

*- В Уставе Академии нет ни слова, что здесь могут учиться исключительно люди.*

*- Да, это так.*

*- Тем более что я уже училась в Вудбурге два года и знаю Имперский Закон, ваши традиции и спокойно смогу ужиться с людьми. У меня даже рекомендательное письмо есть, от Гильдии магов Вудбурга. Я отдала его главе вступительной комиссии.*

*- Да, я читал его. Но вы должны понимать, что есть неписанные правила и законы. В Академии хватает детей дворян, и они не будут рады услышать, что в главную Академию Магии принимают представителей других рас.*

*- Я понимаю. Но я была готова к этому, еще до того, как покинула Вудбург, – решительность продолжала светиться из ее глаз.*

*- Я не смогу предоставить Вам жилье в общежитии, иначе Вы можете стать объектом для шуток, а порой и откровенной травли со стороны своих сокурсников…*

*- Я найду комнату в городе.*

*- А где Вы сейчас остановились?*

*- Нигде: если меня не примут, мне нет смысла оставаться в городе, я покину его сегодня же.*

*- Жилье в городе стоит денег, – он демонстративно оглядел ее, – у Вас есть какие-то деньги?*

*- Нет, но я найду работу.*

*Арчибальд вспомнил, какую обычно работу получают эльфы, девушки в частности, и усомнился в ее способности совмещать работу и учебу.*

*- То есть, у Вас нет совсем ничего?*

*- Да.*

*- Вы сильно рискнули, приехав сюда.*

*- Да, я это понимаю, – уверенность в ее взгляде не иссякла ни на каплю.*

*Арчибальд всмотрелся в ее глаза. У него появилось чувство, что он уже видел такой взгляд, но не мог вспомнить где. Спустя минуту «игры в гляделки» он вспомнил: он видел такие глаза лишь раз в жизни, почти два с половиной века назад. Это был взгляд человека, способного на все, человека, решительного и уверенного, человека без преуменьшения сказать великого. Первый Император. Тот самый вечер, когда они решились поддержать восстание крестьян не словом, а делом, изменил его судьбу, судьбу Августа, судьбу множества стран, судьбу всего мира. В ту же секунду Арчибальд понял, что не может упустить эту девушку и неважно, на что ему придется пойти, допустить этого было нельзя.*

*Он посмотрел в потолок, затем на документы, затем на девушку и снова по кругу.*

*- Леди Хааман, могу ли я, попросить Вас, подождать моего решения еще кое-какое время?*

*- Да, конечно. Надеюсь, Вы не задержите свое решение допоздна, мне бы успеть добраться до таверны за пределами Капитолиса, в случае Вашего отказа, господин… – девушка замялась.*

*Арчибальд удивился: неужели ей его не представили?*

*- Господин Д’Энуре, – поклонился эльфийке Арчибальд.*

*В глазах девушки вспыхнуло удивление. Она поклонилась почти в пояс и встала по стойке смирно, как будто хотела стать легионером, а не заклинателем. Для Арчибальда такое «представление» не было чем-то удивительным; его часто встречали таким образом.*

*Эльфийка вышла из кабинета, и в него вошел Нуюс Гацаракус.*

*- Ну, что Вы думаете?*

*- Думаю, что отпускать ее нельзя.*

*- Почему?*

*- У нее действительно огромный потенциал. Бросать ее может быть рискованно. Помнишь Алима Ан Сейида?*

*- Конечно. Боитесь, что она повторит его путь?*

*- Конкретно его, нет. Но таких талнтов часто вербуют полисы или организации, действующие за рамками закона. Пусть уж лучше служит Империи, чем кому-то другому.*

*Арчибальд вспомнил Сейида. Лет пятнадцать назад по столице прокатилась серия убийств юных девушек. Убитые были абсолютно всех сословий. Было убито сорок восемь девушек. Когда убийцу нашли, выяснилось, что он был талантлив в заклинаниях иллюзии и контроля разума, а в архивах Академии нашли запись о его поступлении.*

*После пяти декад обучения, он покинул Академию, и про него не было слышно более десяти лет. На допросе он рассказал, что его, оскорбила и прилюдно опозорила девушка, в которую он был влюблен, и он поклялся вернуться и отомстить. Спустя десять лет он вернулся и стал убивать всех похожих на нее девушек.*

*Он пользовался иллюзиями, представая перед ними принцем из их мечтаний. Заводил их в темные переулки, после чего накладывал заклинания контроля разума, уводил их в канализацию столицы, там насиловал и убивал. Этот случай заставил Д’Энуре пересмотреть систему обучения и принципы расселения обучающихся в Академии.*

*- Согласен с Вами, – сказал Нуюс, – такой талант выбрасывать нельзя.*

*- Я взял себе время на раздумье, но больше часа тянуть время не выйдет. Будьте добры, оставьте меня и скажите секретарю, чтобы он никого не пускал.*

*Весь следующий час он ломал голову, как же это провернуть. Решение пришло неожиданным наваждением, хоть и выглядело достаточно простым. Он снова созвал преподавателей и пригласил на него эльфийку. Перед совещанием он уделил время и пошептался с главным библиотекарем. Обычно тот не посещал совещания, так как толком и преподавателем-то не был, так что его присутствие удивляло других, но открыто никто возражать не стал, ведь старик хоть и не был заклинателем, был сведущ во множестве вещей.*

*- Леди Юилия Хааман, – голос Д’Энуре был полон официоза, – к сожалению, вынужден Вам сообщить, что мы не можем принять Вас.*

*Настроения среди преподавателей были различными. Часть из них довольно закивала головами, подтверждая, что это правильное решение. Другие же, тяжело вздохнули: не многим нравилось, что им приходиться прогибаться под дворян. Скриптус смотрел на свою жену с высоко поднятой головой; она отвечала ему презрением.*

*- Отдавая должное Вашей смелости, я напишу главе Гильдии Вудбурга рекомендательное письмо, что бы Вы могли поступить в него обратно безо всяких проволочек. Вам понятно это решение?*

*- Да, – голос девушки будто бы упал и разбился, отчего сердце Д’Энуре сжалось.*

*- Кхе-кхе, – кашель главного библиотекаря разбавил официоз встречи.*

*- Что-то не так, господин Лапинаб? – Арчибальд заговорил с ложной заинтересованностью. Самые проницательные из преподавателей уже догадались, что сейчас что-то будет.*

*- Честно говоря, я пришел сюда просить Вас о помощи.*

*- Я Вас слушаю, господин Лапинаб.*

*- Видите ли, из четырех моих помощников, двое закончили обучение и покинули свои должности. Я бы хотел попросить Вас помочь мне набрать новых помощников: я уже стар и сам не могу выполнять все свои обязанности.*

*- Конечно, конечно, господин Лапинаб! Мы не можем позволить, чтобы Ваш опыт не был бы передан новому поколению.*

*Главный библиотекарь с уважением поклонился.*

*- Но, где же нам взять толковых, ищущих знаний и готовых работать студентов… Хм… Даже не знаю, – более плохой актерской игры мир не видел, наверное, никогда. Это заставило уши Д’Энуре покраснеть. Он обвел взглядом всех преподавателей: большая часть уже догадалась, куда он клонит, и заулыбалась. Его взгляд прошел мимо девушки, задержавшись на ней лишь на пару мгновений.*

*«Ну же, соображай быстрее» – подумал Арчибальд. Видимо, девушка не была искусна интригах, но спустя мгновение ее глаза сверкнули. Она открыла рот и дрожащим голосом произнесла:*

*- Гос-господин Д’Энуре!*

*- Да, леди Хааман?*

*- Я, я могла бы стать помощницей Главного библиотекаря!*

*- Вы!? – он опять отвратительно играл свою роль, – Но Вы же хотели учиться? Вы готовы отказаться от своей мечты?*

*- Да, – ее голос зазвучал уверенно и звонко – Я эльф, и у меня еще будет время вернуться в Вудбург и закончить обучение!*

*- Хм… – Д’Энуре погладил бороду – Господин Лапинаб, у Вас есть возражения?*

*- Нет, что Вы! Взять себе в помощницу того, кто знает ценность книг – это практически подарок судьбы! А раз леди…*

*- Хааман, – напомнила ему девушка.*

*- Да, леди Хааман. Раз леди Хааман не будет у нас учиться, то она может полностью посвятить себя нашей библиотеке!*

*- Отличная идея, господин Лапинаб. У кого-нибудь есть возражения?*

*Естественно их не было. Таярус сидел хмурый, как ворон на погосте, а вот его жена наоборот широко победоносно улыбалась.*

*- Тогда, господин Лапинаб, покажите леди Хааман, ее новое рабочее место, Вас это не затруднит?*

*- Нет, господин Д’Энуре. Все равно я как собирался туда пойти. Вы готовы, леди Хааман?*

*- Да, господин Лапинаб. И можете называть меня просто Юиль.*

*- Чудно!*

*Они покинули зал первыми. Перед самым входом девушка развернулась и поклонилась Д’Энуре, он ответил ей кивком. Вслед за ними потянулись и другие.*

*- Ловко Вы это придумали, – Скриптус был все так же хмур, – Слуга-эльф не вызовет никаких подозрений у дворян, а статус помощника библиотекаря позволит ей посещать любые занятия, под предлогом заботы о книгах. Как работник Академии, она будет получать, пусть и малое, но все же жалование и ее поселят отдельно от других, рядом с библиотекой. Умно, очень умно, господин Д’Энуре.*

*- Это просто совпадение, господин Скриптус, – продолжал говорить с наигранным удивлением Арчибальд, – и не более.*

*- Пусть будет так, – его недовольный взгляд сменился уважительным, – но на моих занятиях я ей спуску не дам, а то и вдвое серьезней спрашивать с нее стану.*

*Он погрозил пальцем в сторону Д’Энуре, что было неуважительно, но лишь Арчибальд ответил ему теплой улыбкой.*

\*\*\*

Мэр Проганик похлебывал тизан. Погода сегодня была прохладной, и теплый напиток пришелся как нельзя кстати. В его кабинете, помимо своего владельца сидели Аек Реест и Артик Гвурий.

- Так, Д’Энуре уже уехал? – спросил взволнованный посол.

- Скорее всего, да, – кивнул ему Гвурий. – Я встречался с Лоэком, перед его отбытием, и он подтвердил, что старик уедет сегодня.

- Стражники у северных врат подтвердили, что он покинул город, – добавил Проганик.

- И, что теперь?

- Ничего. Дорогу к столице должна была проложить глава гильдии охотников. Она может быть и резкая женщина, но если за работу берётся, то выполняет ее максимально ответственно.

- Значит, нам остается только сидеть и ждать?

- Да, господин посол. Мы сделали все, что было возможно, с нашей стороны. Так что теперь нам остается самое сложное: сидеть и ждать…

\*\*\*

Они провели с Эоном два дня. Эльф был так же не разговорчив, как и Лоэк и Рей посчитал это профессиональным навыком всех воров и следопытов. Но кое-что эльф о себе все-таки рассказал. Рей узнал, что он старше Юиль на двадцать лет, что у того есть брат, тоже сапфировый охотник, живущий в Пепельном краю и многое, многое другое.

Через два дня, ближе к полудню, они подъехали к таверне. Она стояла у моста через реку Извилистая, которая была условной границей между Приграничьем и землями барона Лотриантэ. Зайдя в таверну, Эон подошел к бармену, сухощавому молодому парню. Они перекинулись парой слов, и бармен кивнул в сторону лестницы. Эльф пошел к лестнице, жестом поманив их за собой. Группа поднялась на третий этаж и подошла к одной из дверей. Эон постучал в дверь определенным образом: за дверью кто-то поднялся и открыл ее –это была Кайла. Она приехала сюда заранее, с двумя лошадьми, чтобы Эону не пришлось идти до Вудбурга пешком.

Они прошли внутрь комнаты и расселись. Эон достал карту и начал показывать им маршруты их передвижения. Безопасные дороги ветвились по всей карте и вели их разными маршрутами: одни уходили почти на самый север Империи, другие вообще, умудрялись приводить их к Капитолису с востока. Единственные дороги, которые Эон просил избегать были самые главные и большие ветки Трактов. Как он пояснил, там слишком много людей и про безопасность на них говорить не приходилось. Они распрощались, и Кайла с Эоном покинули комнату. Парень сказал, что за владельца таверны ручается, и Реймонд со своими спутниками могут остаться здесь до утра, комната была уже оплачена. После двух дней путешествия они решили отдохнуть чуть подольше одной ночи и остались отдыхать в таверне еще на сутки.

\*\*\*

Сувор быстрым шагом шел к Императорской зале. Ему принесли приказ Правящей Матери, о том, что ему положено явиться к ней в Императорскую залу. Подойдя к дверям залы, он направился к зеркалу, висящему рядом на стене. Зеркало повесили, для того, чтобы вельможи могли привести себя в порядок, перед тем, как предстанут перед Императором. Он поправил несуществующие складки, отдернул полы френча и кивнул страже. Стражники, из Легиона Императора, что наблюдали такую картину каждый день по несколько раз, открыли дверь с его кивком.

Он вошел и огляделся: Правящая Мать сидела не на диване, по центру залы, а за столом; это значит, что встреча носит официальный характер. Самого будущего Императора не было. Женщина сидела первой по правую руку от его кресла. Она всегда занимала это место, что в обычное время, что на важных совещаниях. Таким образом, она демонстрировала свое положение.

Анций подошел к столу и поприветствовал ее, как подобает ее статусу. В зале не было никого, кроме нее, самого Сувора и стражников легионеров. Но так как она вызвала его именно сюда, а не в свои покои, то любое обращение к ней не по ее статусу было равносильно оскорблению. Стражники не были болтливы, но среди них были дети дворян, призванных на военную службу согласно Закону Третьих Сыновей. Многие из них сохранили связи со своими семьями и докладывали им обо всем, что здесь произошло.

Она кивком показал ему на кресло напротив себя; Сувор поклонился и сел.

- Этот пергамент, мне передали сегодня утром, – она небрежно толкнула скатанный в рулон пергамент.

Сувор развернул его и принялся читать. В нем говорилось, что некий господин Арчер, охотник рубинового ранга гильдии охотников Вудбурга, собирается посетить столицу со своей группой для прохождения экзамена на алмазный ранг. Кем на самом деле был этот Арчер, Сувор понял сразу. Он усмехнулся про себя, считая смену имени дешевым трюком. Вместе с ним должны были прибыть еще двое: какой-то варвар и эльфийка. Наврятли они были кем-то важным. Самое неприятное, если они окажутся телохранителями Д’Энуре.

Он свернул и положил пергамент на стол.

- Эта проблема требует вашего внимания, господин легат.

- Да, Ваше Высочество. Я приложу все силы для ее решения. Можете мне доверять, я вас не подведу.

- Я бы не доверила вам решить эту проблему, господин легат, если бы не была уверена, что Вы способны на это.

- Позвольте еще раз поблагодарить Ваше Высочество за оказанную мне честь.

- И будьте столь любезны, держать меня в курсе и представлять отчеты в любое время.

В ее глазах вспыхнул огонек. Сувор понял, что она имела в виду.

- Но, Ваше Высочество, отчеты могут прийти и слишком поздно. Возможно, стоит отложить это дело до утреннего совещания?

- Нет, проблема слишком значительна, чтобы ее откладывать. Так что, несите мне отчет в любое время. Я буду ждать его и смогу принять Вас даже в своем кабинете.

- Как прикажет Ваше Высочество.

- Можете идти, господин легат.

Сувор встал, поклонился и вышел из залы. Он шел, улыбаясь: новость была хорошей. Подготовка к вторжению шла своим чередом. Его легион был в полной готовности. Он заранее подготовил все для длительного марша: провизию, вооружение, фураж. Еще в три легиона были отправлены инспекторы, для проверки. Проверка была раньше положенного на целый год, но ее цель была в другом: проверка должна была мобилизовать всех легионеров, в том числе тех, кто отправился в отпуск, и провести учения.

Его кузен, заседающий в Сенате, уже развел пропагандирующую деятельность. Новость о том, что эльфийские солдаты грабят купцов, вызывала множество обсуждений и плодила сотни слухов. Северная фракция Сената выступала за ответные меры, западная высказывалась против, а южные, пока что, сохраняли нейтралитет. Если, (а точнее, когда), они примкнут к северным, то западным останется только принять их позицию и отойти в сторону.

Конечно, он слышал, что некоторые дворяне, особенно те, кто имел свои интересы на западе, высказывались за проведение полноценной проверки. Но большая часть все равно была нейтральной – они выжидали. Империя не вела войн уже тридцать лет, и поднять свой авторитет, за счет легких побед, не откажется никто.

То, что старик поехал открыто, пусть и под чужим именем, было для него подарком судьбы. Он мог пробраться в столицу по-тихому, и уже потом, слать пергаменты, о своем прибытии. Он мог пробраться в столицу контрабандой или придумать еще более хитрый план. Но Сувор подготовился к этому, и группы, разосланные им заранее, уже готовы были принести ему голову старика.

Ах, да, еще и Правящая Мать просила его, прийти к ней вечером. Какая раздражающая женщина. Но ему придется терпеть ее, ведь путь к успеху был так близок: оставалось буквально еще пару шажков.

\*\*\*

Чтобы их маршрут был менее предсказуем, они выбирали его, подбрасывая монетку, на каждой важной развилке, которую им указывал Эон. Один раз их маршрут прошел через перекресток и Реймонд предложил выбрать один из путей, если монетка упадет ребро. Юиль ответила, что это маловероятно, и он попытался пошутить, что если монета зависнет в воздухе, то они вернется в Вудбург, но ни варвар, ни девушка шутку не оценили.

В остальном, путешествие проходило без осложнений. Юиль практически всегда сидела с книгой, а Реймонд изредка откладывал книгу и рассматривал пейзажи вокруг. Не то, что бы они были сильно разнообразными, но все же отличия, от земель окружающих Вудбург, были: леса стали реже, а поля ровнее.

К вечеру четвертого дня их путешествия, они подъехали к огромному озеру. Рей вспомнил, что мельком читал про него: оно было самым большим в Империи, и называлось Внутреннее море. У Империи вообще не было выхода к морю, так что лодочки рыбаков, бороздивших его гладь, местные в шутку называли Флотом Империи. О том насколько этот «флот» был боеспособен, говорило хотя бы то, что одна из проплывавших близко к берегу лодок, носила громкое название «Непотопляемый III». Что случилось с первым двумя, любой догадался бы и без подсказки.

Они поравнялись с повозкой, от которой исходил сильный запах рыбы. Ей управлял седой старичок. В самой повозке стояли бочки, судя по всему с рыбой. На них восседал юноша лет четырнадцати. В задней части повозки лежали тушки крупной рыбы, накрытые мокрым покрывалом. Реймонд не был любителем рыбных блюд, но неизвестные ему виды рыб пробудили интерес исследователя.

- Здравствуйте, – поприветствовал их Рей. В этот момент он управлял повозкой и попридержал поводья. Услышав его слова, варвар приподнялся и сел. Парнишка, увидев здоровую гору мышц, охнул: кажется, только что Тог’рек стал его идолом. Юиль лишь чуть оторвала глаза от книги и, не заметив ничего опасного, снова углубилась в чтение.

Старик повернул голову, улыбнулся и кивнул:

- День добрый, уважаемый.

- Простите, но вы рыбак?

- Нет, что вы. Я со своим внуком, – он кивнул назад, – скупаю ее у рыбаков и развожу ее по рынкам и тавернам. А вы что, хотели бы рыбу купить?

- Нет, спасибо. Просто я не был в этих краях так давно, что уже и не помню, какова озерная рыба на вкус.

- О-о-о! Вы выбрали удачный момент, для путешествия. Сейчас рыба хорошая, откормленная. Прямо по пути, лиги через три будет таверна. Я там часто продаю рыбу и козерогов. Так что советую Вам отдохнуть там. А еще, там отличная похлебка из раков.

- Козерогов? – удивленно переспросил Рей.

- Да, козерогов. Это озеро одно из крупнейших на континенте, поэтому лучшие пресноводные козероги водятся именно тут. Говорят, даже те, которых подают к столу самого Императора именно отсюда. Вот оно как!

- А они у вас есть?

- Да конечно. Вон там, – он кивнул в сторону своей повозки – Каек. КАЕК!

Старик прикрикнул на зазевавшегося парня, а тот завороженно смотрел на Тог’река. Парень очнулся, подпрыгнул и откинул покрывало скрывавшую, как думал Рей крупную рыбу.

Под покрывалом лежало странное на вид создание. Оно было около полутора метров в длину, имело лишь две передние ноги и длинный рыбий хвост, начинавшийся от тех самых ног. Все его тело покрывала светло голубая чешуя, а вместо копыт были ласты, как у дельфинов или морских котиков. Из спины торчал рыбий плавник, и еще пара маленьких на том месте, где у нормального козла были бы задние ноги. Морда действительно напоминала козлиную, но без бородки на нижней челюсти. Рогов у козерога, почему-то не было.

- Так это потому, что рога только у самцов. Да и не сезон сейчас. У них рог сейчас еще маленький, к началу сезона воды будет в самый раз.

Реймонд предложил своим спутникам заехать в таверну и попробовать стейки из козерога. День приближался к полудню, так что возражений не последовало. Они распрощались со стариком, пожелав им удачи, и направились к таверне.

Людей в таверне было не много: пара купцов, тот самый старик, продающий свою рыбу владельцу, и одна подозрительная компания из трех человек, игравшая в игру, похожую на нарды. Группа Рея заказала по стейку из козерога и похлебку из раков. Похлебка была отменной: раньше Рей никогда не ел такой вкусной похлебки. Но стейк затмил и ее. Мясо, нежно голубого цвета, было мягким и сочным и на вкус было что-то средним между рыбой и диетической индейкой. Еще лучше его вкус раскрывал темно-зеленый соус, из местных водорослей. Пах соус не очень, но на вкус был волшебным. Даже варвар, не будучи ценителем блюд высокой кухни, отметил, что «Эо фкуно». Рей даже на полном серьезе подумывал о том, чтобы после всего, открыть в окрестностях лавку суши, но вспомнил, что готовить их он не умеет.

Расправившись с обедом и отдохнув, они продолжили свой путь. Подозрительная компания продолжила играть, как ни в чем не бывало.

- Это был он? – спросил первый из них.

- По описанию, точно он, – ответил второй.

- Во, дела! А я ведь про него книжку читал, в детстве.

- А кто не читал?! А теперь, видишь, как оно сложилось.

- Зато теперь своим детям сможешь, сказки рассказывать, о том, как помогал герою из легенд, – хихикнул третий.

- Да иди ты!

- Ты тех парней надежно упрятал? – сменил тему разговора второй.

- Да. Представил все так, будто отправились купаться и потонули, охмелев.

- Молодец.

- Что дальше, босс? – спросил третий

- Проводим старика до границ и все – наша работа выполнена. Доложим главе гильдии и валим. Засиделись мы в Приозерье.

- Жетоны сдаем? – третий пальцем щелкнул по еле заметному под одеждой изумрудному жетону Гильдии охотников.

- Да. А на кой они нам там?! Старик на лигу-полторы отъедет, и мы за ним. А пока пора нам собираться. Расплатись, пока мы телегу подгоним.

Компания поднялась и разделилась: двое вышли на улицу, один подошел к стойке.

\*\*\*

Сенатор Альпин сидел в той же каморке, что и тогда, когда встретил Лоэка впервые. Наемник пришел в точно назначенное время: по нему можно было часы сверять. Лоэк не здоровался, лишь кивнул.

- Ты отлично справился, – похвалил его Альпин.

- Оплата?

- А ты не ходишь вокруг да около, – Альпин кинул тому мешочек. Он был ощутимо меньше, чем мешочек с авансом, но звучал по-другому. Лоэк поймал мешочек и открыл его. В нем были камни: рубины, сапфиры, изумруды. Он взял несколько и посмотрел на свет и удовлетворительно кивнул.

- Все отлично?

- Да. Все, как и должно быть.

Лоэк убрал мешочек в нагрудный карман.

- А теперь…

- А теперь прощайте, господин сенатор, – Лоэк бесцеремонно перебил Альпина. Тот не привык к таким ответам с его стороны, и немного опешил.

- Я думал, что между нами сложились хорошие рабочие отношения.

- Нет, не сложились: – Лоэк отрицательно покачал головой, – Вы постоянно нагружали меня новой и не безопасной работой.

- Кажется, я достаточно заплатил вам за это.

- В этом и есть ваша проблема. Вы, как и все богатые, уверены, что если вы заплатили человеку, то он становится вашей собственностью. Что вы имеете право распоряжаться им и его жизнью, как посчитает нужным. Но это ни так. Не в моем случае.

Он развернулся и пошел к двери.

- Прощайте, сенатор Альпин.

- Кто знает, возможно, нам еще предстоит встретиться

- Возможно… Кхе! Возможно, что кто-нибудь закажет мне Ваше убийство, а? – Лоэк кровожадно улыбнулся и вышел в дверь.

Альпин сидел с недовольным лицом: Лоэк был отличным наемником и у него были планы, на то, как его использовать в будущем. Найти надежных и исполнительных людей было не просто. Альпин подумал, что может, стоит его устранить? Нет. Слухи связывали его с гильдий воров и убийц, а ругаться с ней, себе дороже. Он отпил вино и выругался.

\*\*\*

Два дня спустя, к вечеру, группа Рея остановилась в таверне небольшого городка, стоящего в стороне от Тракта. Они провели там один день, чтобы их кобыла могла отдохнуть и набраться сил для последнего рывка: таверна располагалась на середине пути между Вудбургом и столицей.

День они провели, отсыпаясь: дорога невероятно сильно выматывала. Бармен, а заодно и владелец таверны, Бартрик, был крупным мужчиной, лет сорока-пятидесяти. Ростом он уступал Реймонду, но в ширине плеч был почти также крепок, как и Тог’рек. Все его лицо и руки покрывали шрамы. Бартрик радостно улыбнулся, когда услышал, что Реймонд и его группа тоже охотники.

- Когда-то и я сам шел дорогой приключений… – в задумчивости произнес Бартрик.

- А потом, Вам прострелили колено? – улыбаясь, спросил Рей.

- Нет, – опешил тот, – просто, я женился.

Бартрик забрал у них поднос с посудой и пошел на кухню. По пути он кивнул своей дочери, оставил поднос с посудой и направился на задний двор, где располагались конюшни и другие подсобные помещения. Бартрик прошел мимо своих работников и вышел на полянку позади таверны. Поляна была шагов по десять в каждую сторону. На другом конце полянки начинался обрыв, шедший в реку. Река текла со стороны небольшого городка к озеру и была бурной.

На краю обрыва стояли три бочки. Две из них были законопачены, еще одна осталась открытой. Бартрик подошел к открытой бочке, оперся на нее предплечьем и заглянул внутрь. В бочке сидел связанный человек, лет двадцати пяти. Его руки и ноги были связаны вместе, а рот закрывал кляп. Парень дергался, но его поза не была удобной, чтобы он был способен перевернуть бочку. Если приглядеться, то было видно, что и две другие бочки тоже чуть покачивались. Мычание трех связанных наемников было практически не слышно, заглушаемое шумом речного потока.

Бартрик улыбнулся связанному доброй дружеской улыбкой.

- Неужели, ты на самом деле думал, что Я, позволю тебе, убивать кого-то в МОЕЙ таверне, а?

Парень молчал.

- Эх, что за дилетанты пошли. Вы бы хоть для начала собрали бы больше информации, что ли, – сокрушался Бартрик. – Между нами говоря, – зашептал трактирщик, – тебе следовало отказаться бы от заказа сразу, как ты узнал, что целью был именно этот старик. Ну ладно, стою я тут с вами, а меня работа ждет.

Бартрик поднял с земли крышку от бочки. Парень замычал, что есть мочи: он дергался из стороны в сторону, а в его глазах была мольба, но Бартрик проигнорировал его мольбы. Трактирщик положил крышку поверх бочки и парой могучих ударов кулака загнал ее на место. Проверив, чтобы та сидела плотно, он пинком отправил все три бочки по склону оврага прямиком в реку. Они плюхнулись в воду, и течение понесло их вдаль.

Бартрик услышал позади себя шаги. К нему сзади подошла женщина, приблизительно его возраста – это была его жена.

- Чем занят?

- Выкидывал ненужное.

Женщина посмотрела вслед уплывающим бочкам.

- Ты там ничего подозрительного не выкинул, а? – она была как всегда строга.

- Ничего из того, чего не было бы жалко, – Бартрик чуть ухмыльнулся.

- Смотри у меня! – сказала женщина и ударила того в живот. Удар не был сильным, но трактирщик картинно согнулся пополам.

- Тише, алмаз моей души, а то так и вдовой останешься!

Они рассмеялись. Бартрик обнял любимую жену за плечи, и они пошли назад.

- Слушай, – вдруг спросил он, – а что означает стрела в колене?

- Не знаю. А что?

- Да так, ничего…

\*\*\*

Лоэк вышел из ресторана и двигался, петляя переулками: если за ним следят, то обязательно раскроют себя. Он достаточно запутал следы и направился в южные районы Капитолиса. Южные кварталы были городом в городе. При Первом Императоре в городе практически не было злачных мест: люди рвались в столицу, и жилье тут стоило баснословных денег. Но после упадка Империи, множество знатных людей переехало или в свои родные края, или в новообразованные государства. Так что часть кварталов огромной столицы оказалась почти заброшенной. Западная часть города была наполнена торговыми представительствам и ремесленными мастерскими; северная дворянскими усадьбами и домами послов; восточная государственными учреждениями. А вот в южная часть Капитолиса, где пустующих домов было слишком много, стала местом притяжения бедняков и криминала: не по всем кварталам, но во многих ночью лучше было не появляться.

Лоэк шел уверенным шагом. Он прошел пару поворотов, миновал несколько проулков и пришел туда куда нужно. В небольшом переулочке сидел слепой нищий, просящий милостыню. С первого же взгляда становилось понятно, что он тут не случайно. Переулок был нелюдим, и просить тут милостыню было глупо.

Лоэк подошел к нему и огляделся: никого не было. Наемник достал мешочек, отданный ему сенатором, и вынул из него пару камней. Остальное он вместе с мешочком бросил нищему в кружку.

- Это все: долг отдан.

Нищий опустил невидящие глаза на кружку, открыл мешочек и покопался в камнях. Затем он удовлетворенно кивнул и спрятал мешочек себе за пазуху. Лоэк протянул руку:

- Давай, давай! – и поманил пальцами. Нищий, скривившись, что-то вытащил из рукава обносков, ранее бывших одеждой, и положил это Лоэку на ладонь. Тот сжал ладонь в кулак и оставил нищего наедине с переулком. Отойдя чуть поодаль, он разжал ладонь и улыбнулся: в его руке лежала адамитовая монета, размером с золотой. На одной из сторон были изображены перекрещённые клинки, с которых капал яд, на другой изображен кошелек. Метка Гильдии воров и убийц, подпольной организации раскинувшейся за пределами Империи и других государств.

С ней боролись власти многих государств и полисов, но по факту это была мышиная возня. Всегда, во все времена, во всех государствах, должны была существовать организация, совершающая грязные дела: шпионаж, кража национальных сокровищ, убийство политических деятелей. Так что работы у гильдии было предостаточно. Многие даже считали ее более сильной и влиятельной, чем все Лиги Охотников вместе взятые. Гильдия предпочитала действовать из тени, не смотря на свою известность. Попытки подчинить ее предпринимались постоянно, но у нее не было единого центра, так что если такое и получалось, то было это местечково: не более чем в границах одного полиса.

Свиду монета была повреждена: на обеих ее сторонах были широкие зарубки. Но Лоэк знал, что это не обычные зарубки, а символ свободы. Он втянул носом воздух и выдохнул. Его первый свободный вдох в жизни. Всю жизнь, начиная от детства и до этого момента, он принадлежал гильдии, но теперь он был свободен. Он был волен пойти куда захочет и делать что захочет. Какой же это сладкий запах: запах свободы!

\*\*\*

Они собрались и уже готовы были выезжать. Их путешествие подходило к концу: до столицы оставалось меньше двух дней пути. Дорога забирала у них невероятное количество сил: лошадь требовала все больше перерывов для отдыха. Реймонд тоже был не против лишний раз дать отдохнуть стариковским костям.

Позади их повозки слышалась какая-то ругань: спорили две девушки. Они были одеты в одинаковые плащи, скрывавшие их внешний вид. Группа Реймонда подошла ближе, и он услышал:

- Вот! А давай, у человека спросим, а?! – одна из девушек тыкнула пальцем в Реймонда, отчего он напрягся: слишком уж подозрительно они выглядели.

- А, давай!

Они повернулись к нему. Когда до них осталось где-то три шага, вперед вышел Тог’рек, перекрывая Рея. Девушки тут же остановились – намек здоровяка был понят. Варвар стоял с суровым выражением лица и скрещенными на животе руками. Его ладони касались оружия на поясе, так что при любом подозрительном действии со стороны девушек, он был готов покрошить их в салат.

Девушки продолжали стоять, не решаясь подойти. Рассмотрев их чуть лучше, Рей понял, что девушки были близнецами. У них были круглые лица с веснушками и нос картошкой. По бокам у обеих свисали по паре рыжих косичек, немного ниже плеч.

- Уважаемый, – обратилась к нему правая, – я со своей сестрой весь день спорю, по какой дороге проще доехать до столицы. Что Вы об этом думаете?

- Я тебе говорю, нужно брать южнее!

- Ты что дура! Быстрее будет, если ехать прямиком на восток.

- Сама дура! Я тебе сейчас косы повыдираю! На юг же, говорю тебе!

Они опять начали ругаться и спорить друг с другом. Обеспокоенность Рея усилилась, когда он услышал, что путь близнецов совпадает с их дорогой.

- Странно это, – шепнула Юиль, и Рей был с ней согласен. Он прикинул маршрут и решил, что проще отправить их по южному пути, а самим отправиться прямиком по-восточному. А если они на это и надеялись? Может их направить севернее? Точно, таким образом можно будет их проверить.

- Девушки, – привлек их внимание Рей, – возможно, вам лучше отправиться севернее.

Девушки резко прекратили спорить. Они посмотрели на него удивленно и переглянулись.

- Нет, на север нам нельзя, – сказала правая. Левая согласно закивала головой. То, как они прекратили спорить, и стали единогласны друг с другом, лишь усилило их подозрение.

- Серьезно? – с угрозой спросила Юиль.

Девушки еще раз переглянулись. Правая девушка вдруг широко зевнула и потянулась. Плащ разошелся, открыв ее грудь, на которую обратил внимание Реймонд. Точнее не на саму грудь, (девушка была скромных размеров), а на висящий на ее груди предмет – изумрудный жетон гильдии охотников. Тут же все встало на свои места: эти девушки были их сопровождающими. Тог’рек хмыкнул и встал, уперев кулаки в бока. Эльфийка перестала источать гнев и презрение, развернулась и направилась к их повозке.

Рей улыбнулся девушкам:

- Раз так, то лучше выбрать южное направление.

- Я же говорила! – улыбнулась девушка.

Они опять начали ссориться по пути к своим лошадям. Их спор слышался на расстоянии нескольких десятков шагов.

- Может, не стоило им говорить? – спросил Тог’рек.

- Может и не стоило. Вполне возможно, что они эти жетоны украли. Но мы проехали уже несколько дней без каких-либо проблем. Так что нужно им довериться.

Он развернулся и пошел к повозке. Тог’рек постоял еще секунд десять, смотря девушкам в след, хмыкнул, пожал плечами и отправился вслед за Реем.

Глава 12.

Вечно спорящие девушки-близнецы, проводили их до самых границ столичных земель. Добрались они без происшествий, но периодически подъезжавшие ближе девушки раздражали своими спорами. У Реймонда не было много знакомых пар близнецов, но даже слухи о них говорили, что те, были невероятно дружны. Эти же девушки готовы были спорить друг с другом до хрипоты по любому поводу.

Девушки привели их в одну из деревень, и староста выделил им для ночевки небольшой дом на окраине. Утром им предстоял последний марш-бросок до столицы. Судя по словам девушек, в этой деревне не бывает много чужих, так что если кто-нибудь и придет по их душу, то местные тут же их предупредят. Сами же они, несмотря на поздний час, (был уже почти закат), отказались с ними остаться. Не то чтобы Рей хотел слушать их споры, даже наоборот: то, что они покидали их, его радовало, но из-за чувства вежливости он предложил им остаться. Тог’рек был недоволен такому повороту событий и предложил дежурить ночью, на всякий случай. Рей пытался переубедить его отдохнуть, но Юиль поддержала варвара, и под напором сразу двоих ему пришлось отступить.

Утром они проехали всю деревню и выехали на холм. Дорога шла плавно вниз, и с холма стало прекрасно видно Капитолис. Навскидку, до города было лиг десять, может пятнадцать. Город был в разы крупнее Вудбурга, что было ожидаемо. Издалека стены казались белоснежным, и Реймонд предположил, что тот был каменный.

Спустившись с холма и проехав еще пару лиг по грунтовой дороге, они подъехали к Тракту. Эта часть Тракта была самой загруженной, что Рей видел: повозки, бесконечными караванами, шли как к столице, так и от нее. Ширина Тракта составляла четыре повозки в обе стороны, что были плотно заняты телегами и повозками.

Казалось, что телеги везли все на свете. Одни повозки с высокими решетчатыми бортами перевозили разнообразную живность. В основном это был скот, но пару раз в металлических клетках перевозили и диких зверей. Как пояснил варвар, их используют для сражений на арене. Другие перевозили самые разнообразные продукты: фрукты, овощи, вино, хлеб, рыбу и мясо. Им так же встречались повозки с утварью, тканями и мебелью. Самые крупные и крепкие лошади тащили строительные материалы, в основном дерево и камни.

По третьей полосе пролетали кареты невероятных расцветок. Они были роскошно украшены и запряжены потрясающе красивыми лошадьми. На каждой из карет было много позолоченных вензелей и фамильных гербов. Даже ямщики, управляющие ими, были одеты дорого и богато. Кто являлся пассажирами таких карет, не сложно было догадаться.

По центральным полосам Тракта проезжали патрули или гонцы государственных учреждений. Они не сильно отличались от аналогичных всадников Вудбурга, но кое-кто все-таки выглядел по-другому. Это был воин в полной темно-матовой броне и на черной лошади. Кожа лошади неестественно отражала свет, а звук копыт отличался от звука металлических подков лошадей патрульных. Когда лошадь со своим всадником пробежала мимо их повозки, Рей понял, что лошадь не была живой; она была сделана из черного камня, напоминающего мрамор. Юиль объяснила ему, что этот всадник, воин легиона Сената, невероятно закрытой организации. Эта лошадь была магическим предметом [Обсидиановый Конь-Голем]. Цена его была заоблачной, но легионеры сената часто использовала их, для своих гонцов.

Чем ближе они подъезжали к городу, тем более массивными и подавляющими были его стены. Они были вдвое выше стен Вудбурга и, в отличии от них, полностью каменные. Врата города были по три телеги шириной в каждую сторону, и у них практически не было заторов: проверкой занималось несколько десятков стражников. Проезжая через врата, Рей подметил, что толщина стен была не менее двадцати метров. Таких массивных сооружений он не видел никогда. Стена подавляла своей монументальностью, особенно тех, кто видел ее впервые.

Проверка у врат была последней ступенью на их пути. Их поприветствовал стражник средних лет. Проверка документов, осмотр повозки и их имущества был скорым. Багажа у них было мало, а вереница повозок была большой, так что стражники не сильно вдавались в подробности.

По выезду из пункта контроля, Рей услышал окрик:

- Господин Арчер!

Они обернулись. К ним навстречу шел молодой человек. Он был одет в дорогой темный френч, почти без украшений. Парень был круглолиц и подтянут. Он широко улыбнулся и расставил руки, внушая всем своим видом доверие.

- Господин Арчер! – повторил он, – Я секретарь маркиза Булиэнна, Таюс Понг. Маркиз попросил меня встретиться с Вами и проводить до его дома.

Варвар спрыгнул с повозки и встал, уперев руки в бок, перед парнем, не давая тому пройти.

- Как ты узнал, что мы именно те, кого ты ищешь?

- Он описал вас достаточно четко. А перепутать вас с кем-то еще было тяжело.

Рей подумал, что в словах парня есть логика. Тог’рек был отличнейшим ориентиром, да и он сам запоминался своим возрастом.

- Маркиз Булиэнна, говорите, – задумчиво произнесла Юиль. – Не тот ли это маркиз, что пятнадцать лет назад оплатил постройку трех детских приютов в столице?

- Э-э-э… Да, тот самый! Такой благородный человек, всегда поступает в интересах малоимущих.

- Это ложь! – девушка создала магические круги. – Тог’рек, он враг!

Повторять два раза варвару не понадобилось. Уже при первых словах девушки он уже начал выхватывать оружие. Он нанес два удара, топором и молотом, но парень ловко увернулся от них. Рей уже видел варвара в бою и понимал, что тот бил далеко не в полную силу: если Юиль ошиблась, то парень бы не пострадал. Парень ловко ушел от ударов здоровяка, и это говорило, что он далеко не простой секретарь. Рей подумал, что, возможно, в секретари таких людей и нанимают, убийц или бывших наемников.

Кто-то, из проходящих мимо людей, поднял крик. Толпа тут же расступилась, образовав кольцо с ними в центре. От врат уже бежали стражники. Сначала их привлек крик, а потом они увидели девушку с магическими кругами: на территории города творить магию, было запрещено. Парень вынул из рукавов пару кинжалов и бросился мимо Тог’река. Но тот уже был готов сражаться в полную силу, и парень не смог его так легко пройти. Блокирование кинжалов и удар коленом в район груди заставили его отступить на прежнюю позицию.

- Что тут происходит? – рявкнул подбежавший с пятью стражниками декан. Парень скривился, грязно выругался и вынул из кармана флакон с серой жидкостью. Он бросил его себе под ноги и его окутал дым. Дым быстро рассеялся, но парня уже нигде не было видно. Рей вспомнил, что видел уже такое в фильмах о японских ниндзя.

Они постояли так еще секунд десять: нападение не продолжилось. Варвар убрал оружие и Реймонд рассказал о случившемся декану. Их попросили вернуться и рассказать подробнее, для предоставления отчета. Это заняло у них еще полчаса. Декан выделил на всякий случай ему двух сопровождающих, чтобы они без приключений довели его группу до офиса Лиги охотников. Юиль настоятельно попросила отправить еще одного к маркизу Булиэнна, чтобы ему рассказали об этом инциденте.

Когда они выехали со своим эскортом, то Рей тихо спросил Юиль:

- А зачем маркизу знать об этом?

- Дворяне невероятно ценят свою репутацию. Маркиз один из самых авторитетных дворян, так что, если этот парень действовал от имени Гильдии убийц и воров, у маркиза могут появиться к ним претензии. Они держат нейтралитет и могут пойти тому навстречу, обнулив заказ, пусть и себе в убыток.

- Понятно. А ничего, что дворяне так легко пользуются услугами гильдии?

- Ее услугами пользуются многие, так что это нормально. Да и кто-то должен же делать за них грязную работу. Держать таких людей при себе слишком рискованно. А так, они вполне могут делать вид, что ни при чем, когда их оппонент «случайно» умрет.

То, что говорила девушка, было логично. В «том» мире тоже было много людей, решавшие проблемы в обход законов. Их прикрывали на самом верху, а в случае надобности списывали, как отработанный материал.

Улицы и дома в столице серьезно отличались от таковых в Вудбурге. Все улицы были широкими и мощеными, а дома шире, выше и основательней. Если в Вудбурге дом в три этажа уже выделялся на фоне остальных, то в Капитолисе рядами стояли пятиэтажные строения.

До офиса Лиги они добирались более часа. Здание гильдии было пятиэтажным и выделялось на фоне других своей серостью. Кроме вывески и толпы входящих и выходящих охотников, ничего не говорило, что тут расположен их офис.

Зал Лиги не сильно отличался зала Гильдии Вудбурга: лишь более значимыми трофеями. Указатели говорили, что Гильдия Капитолиса и Лига охотников находятся здесь.

- А почему, указатели разные? – спросил Рей у молодого человека за стойкой.

- Дело в том, что Лига отвечает за деятельность всех гильдии Империи, а Гильдия Капитолиса следит за порядком именно в столичных землях.

- Я понял, – догадался Реймонд.

Это было тоже, что и в большой компании. Какой-нибудь отдел мог располагаться в головном офисе. Но умники на верхних этажах могли даже не знать, что он у них под боком – им нужно было думать о будущем всей корпорации целиком.

Рей передал администратору свой пергамент, и молодой человек ушел в подсобное помещение. Парень вернулся спустя пару минут и попросил Реймонда со своей командой пройти с ним. Их повели на второй этаж в один из кабинетов. В отличии от кабинета Раен, полупустого и просторного, этот был более похож на настоящий кабинет: шкафы со множеством книг, мягкие кресла и полутьма. За столом сидел старый мужчина в длинном цветастом одеянии – явно заклинатель. Его седые волосы и борода контрастировали с темной кожей и темно-фиолетовыми глазами.

- Здравствуйте, господин Арчер. Или я могу Вас называть господин Д’Энуре?

- Как вам будет удобно.

- Отлично. Тогда я остановлюсь на господине Д’Энуре. Меня зовут Раманджа Сиптх. И я являюсь главой гильдии охотников Капитолиса.

- Очень приятно. Как меня зовут, Вы и так уже знаете. Тогда позвольте представить моих учеников. Это Тог’рек, он наш авангард и Юилия Хааман. Она учиться у меня основам магии и является мозгом нашего отряда.

На этих словах уши Юиль чуть вздрогнули – она была польщена такой оценкой. Варвар же молча кивнул. Сиптх удивился тому, как высоко оценил девушку Реймонд.

- Понятно. Как глава гильдии, я наслышан о ваших подвигах. И ваших учеников тоже – он кивнул в их сторону, – но все-таки, что привело вас в гильдию охотников? Я не поверю, что столь значимый человек всего лишь соскучился по красотам столицы.

- У меня достаточно уважительная причина. Но я не уверен, что Вам стоит это знать. Не поймите неправильно: я бы не хотел, чтобы в это дело была впутана Лига, как-никак я и сам приложил руку к ее устройству.

- И тем не менее, Лига уже впутана, господин Д’Энуре, вашими же стараниями.

Повисла неловкая пауза: Сиптх был прав. Реймонд не решался рассказать ему обо всем, но, если что-то утаить это могло вылезти ему боком. Лига могла аннулировать его жетон и его депортируют из столицы. И тогда все его усилия пойдут прахом. Да и усилия многих других тоже: половины Вудбурга, гильдий других земель, и, конечно же, Тог’река и Юиль. Они рисковали жизнями ради него, и растоптать их усилия было бы кощунством.

- Хорошо, – сказал Рей и начал свой рассказ.

Сиптх слушал не перебивая. Реймонд опустил много подробностей, так что рассказ не занял много времени. Когда он закончил Сиптх уставился на потолок. Он поглаживал бороду и молчал. Рей переглядывался со своими спутниками, ожидая реакции.

- Ясно. Понятно, – задумчиво произнес хозяин кабинета. – Вы не солгали почти нигде. Лишь частично опустили детали.

- Если Вы все знали, зачем устроили это представление? – раздраженно спросила девушка.

- Хотел Вас проверить. Простите, господин Д’Энуре, но это слишком щепетильное дело.

- Позвольте полюбопытствовать, а кто Вам об этом рассказал?

- Тарисса Раен, глава гильдии охотников Вудбурга. Так получилось, что мы, когда-то путешествовали вместе. Не долго, всего два сезона, но успели стать хорошими приятелями, даже несмотря на разницу в возрасте.

Рей подумал, что у него тоже отличные отношения со своими учениками, даже не смотря на их молодость.

- Да и доклады других охотников, сопровождавших Вас, тоже дошли до меня. Вчера, например, я разговаривал с Ташей и Сашей.

- Это девушки-близнецы?

- Да, верно, они самые. Так что, Ваше прибытие сюрпризом не стало. Более того, я всецело разделяю вашу озабоченность этой ситуацией. Но я вынужден Вас предупредить: слухи о нападении эльфов на купцов распространяются быстрее лесного пожара. Многие видят в этом свой шанс и поверьте, Вам придется очень сильно постараться, чтобы убедить сомневающихся.

- Мне обещали оказать помощь.

- А вы думаете, они делают это из-за большой любви к эльфам или Вам лично? Не ошибайтесь на их счет, господин Д’Энуре, они хищники не менее кровожадные, чем те, кто жаждет войны.

- Спасибо за совет, я учту это. Так, и что дальше?

- А дальше я должен доложить о Вас Совету Лиги, и Вы будете ждать их решения.

- Судя по вашему тону, Вы этого не очень хотите делать?

- Не хочу. Когда я еще только поступал в Академию, я восхищался Вами. Но как только станет известно, что Вы в городе, за Вами начнется охота. Я не хотел был причастным к вашей смерти, господин Д’Энуре.

- Нас уже встретили сегодня.

- Ну, вот, – пожал плечами Сиптх, – что я и говорил.

- Неужели, все документы Лиги, тут же утекают на сторону?

- Почти. Лига вынуждена быть открытой: никто не станет терпеть организацию, вооруженную до зубов, которая себе на уме. От Лиги много пользы, но потенциальная опасность слишком велика. Если силой Лиги воспользоваться правильно, то она может устроить даже государственный переворот. Открытость – единственный способ снять с себя все подозрения.

- И, что вы предлагаете?

- Думаю дать вам два-три дня. У вас есть безопасное место, где вы могли бы остановиться?

- Я думал о своей усадьбе.

Сиптх отрицательно покачал головой:

- Не слишком надежно. И как мне стало известно, ремонт еще далек от завершения.

- Может ли гильдия предоставить нам жилье?

- Жилье – да, защиту – нет.

- Скверно…

- Я взял на себя ответственность проработать этот вариант. Вы можете остановиться в Главной Обители. Все равно Вам рано или поздно, но придется посетить экзарха.

- Вы думаете, там будет безопасно?

- Полностью, конечно же, нет. Но решаться на убийство в главном храме Империи, такого авторитетного человека, как Вы, не станут даже самые беспринципные ублюдки. Даже Гильдия убийц и воров запрещает своим членам работать в храме. А это много говорит о его значимости.

- Большое Вам спасибо, господин Сиптх.

- Не стоит. Сделайте то, что должны и мы в расчете. Вот вам записка, – он передал кусок пергамента, – с ней Вас проведут прямиком к экзарху. Тогда, встретимся, дня через три-четыре?

- Да, еще раз, огромное Вам спасибо.

Реймонд со своей группой вышли из кабинета. Сиптх сидел в своем кресле и улыбался: старик остался почти таким же, как в день, когда он его впервые увидел. Сиптх не знал тогда еще, что это за старик, принимает у него вступительный экзамен. Он волновался и у него многое не получалось, но старик улыбнулся ему и успокоил. Он напомнил Раманджу своего дедушку, которого он так любил: добрый улыбчивый и отзывчивый. Старик говорил с ним, как с равным. А потом помог ему настроиться, и показать свой талант.

Уже учась в Академии, его в шутку окрестили «крестником Д’Энуре». Поначалу он смущался этого прозвища, но потом решил доказать, что старик не зря в него поверил. Он долго и много учился, тренировался и сидел часами в библиотеке. Все это дало результат – он покидал академию в статусе заклинателя, подающего самые большие надежды.

Сиптх погладил свою бороду. Эту привычку он перенял у Д’Энуре. Когда тот гладил свою бороду, он часто улыбался. Так что в Академии, среди учащихся, это стало символом удачи. Многие старшекурсники отращивали бороду, как у старика и давали подергать ее, перед экзаменами на удачу. Сиптх вернулся из своих ностальгических воспоминаний и почувствовал прохладу. Не из-за погоды, а в силу возраста. Поежившись еще немного, он решил сделать перерыв и выпить горячего чая.

\*\*\*

Молодой человек за стойкой выделил им провожатого, из жемчужных охотников: парень все равно собирался в сторону храма. Он был следопытом и старался специализироваться на стрельбе из лука. Его экипировка была низкого уровня, но даже такой он гордился.

Дорога до храма заняла минут сорок. Здание храма выглядело невероятно красивым. Идеально белый цвет всего здания выделялся на фоне серых строений столицы. Храм был похож на храм Вудбурга, но отличался чистотой и увеличенными вдвое пропорциями. Площадь перед храмом была равна всей главной площади Вудбурга. Людей на ней было немного: лишь пара человек гуляли по площади, да несколько попрошаек ютились на ступенях храма. Парень повел их ко входу и заглянул внутрь: в храме сейчас шла церковная служба. Следопыт жестами подманил к себе аколита, стоящего у входа. Тот выслушал Реймонда, взял записку и попросил его подождать.

Спустя десяток минут, к ним подошел все тот же аколит и священнослужитель более высокого ранга. Рей понял это по более богато украшенной одежде – это был аббат храма. Он поприветствовал Реймонда и его учеников и повел их за собой. Их провели по боковому коридору мимо зала, в котором велась служба. Далее они петляли запутанным маршрутом, и вышли во внутренний двор. Аббат сказал, что экзарх предупредила его об их прибытии.

- Обычно, мы не оказываем помощь, оставаясь в стороне от конфликтов. Но экзарх лично попросила меня, Вас принять господин Арчер. Не знаю, чем Вы заслужили такое расположение к себе самой леди Просвир, но раз так, я предоставлю Вам комнаты. Пройдемте за мной.

- А Леди Просвир сейчас в храме?

- Нет, она уехала в восточные земли, три дня назад. Не волнуйтесь, она вернется самое позднее послезавтра.

Аббат, представившийся Калебом, провел их в одно из зданий., что предназначалось для священников, прибывших из других провинций, для проведения важных церковных обрядов. Комнаты, выделенные им, были небольшими, но уютными, даже несмотря на то, что стены были серы и невзрачны. Кровать в углу, маленький стол и стул, тумбочка с тазом и кувшином, для умывания, и небольшая вешалка. Все было скромным, без изысков.

Комнаты всей группы находились рядом, в одном углу здания: комнаты Реймонда и Юиль напротив друг друга; комната Тог’река чуть поодаль. Лошадь с повозкой разместили на местном подворье. Калеб предупредил, что в храме есть свои правила и потребовал их неукоснительного соблюдения. В частности, Тог’реку было запрещено ходить по обители с оружием. Так же, запрещалось пить, сквернословить и тому подобные правила, характерные для всех храмов.

- А что если нужно в город выйти? Или сходить в гильдию охотников потренироваться? – спросил Тог’рек.

- Тогда можно, но не раньше.

- Пока мы не увидим госпожу Просвир, мы никуда не выйдем, – заявила Юиль.

- Я согласен с ней, – погасил порыв здоровяка в зародыше Рей, – пока есть опасность, лучше оставаться вместе.

Тог’рек лишь тяжело выдохнул.

- Если совсем силу девать некуда, то можешь помочь в подворье, – предложил Калеб.

- Неа, и даже не проси.

Калеб не знал о культуре варваров и не понимал, что для тех простая работа не была престижной. Их накормили достаточно сытным, но простым обедом и Рей решил вздремнуть. Что делали остальные, можно было догадаться и без подсказок: варвар завалился спать, а Юиль упросила Калеба пустить ее в библиотеку при храме.

Вечером, они собрались в большой зале для общего ужина, где присутствовало много священнослужителей. Они вознесли молитву Матери Богини и принялись за вечернюю трапезу. За ужином их группа поймала на себе множество удивленных взглядов аколитов и жрецов. После ужина Реймонд со своими учениками сидели и отдыхали в патио, одного из зданий, на территории обители.

- Что дальше? – спросила девушка.

- Нужно дождаться экзарха и постараться не покидать обитель до того. Как только она подтвердит, что я в полном здравии, нужно будет найти сенатора Альпина, о котором говорил Лоэк. И эта обязанность падет на вас.

- И меня тоже? – хмыкнул Тог’рек.

- И тебя тоже, – подтвердил его догадку Рей, – Юиль не сможет сама себя защитить.

- Но я…

Он резко поднял руку, резко остановив начавшую протестовать эльфийку.

- Не сможешь, и не спорь! Мы не знаем, какие нам еще готовят подлости. Ты, Юиль, будешь отвечать за переговоры, а ты, – он указал пальцем в Тог’река, – за ее безопасность. Понял?

- Да понял я, понял. На шаг от нее не отойду.

- Молодец. Ценить союзников – важная способность для хорошего лидера. Я же останусь тут, в безопасности.

- Постарайтесь только не умереть, пока мы отсутствуем, – попыталась пошутить девушка. Насколько она была сообразительна и начитана, настолько же и не умела шутить.

- Сам не хочу, – пожал плечами Реймонд.

\*\*\*

После утренней трапезы к ним подошел жрец:

- Господин Арчер, к Вам пришли гости.

- Гости? Кто?

- Двое мужчин. Один высокий стройный лет сорока, второй лет семидесяти, небольшого роста и достаточно грузный. Судя по одежде важные вельможи.

- Они как-то представились?

- Они говорили только с аббатом Калебом. Мне их имена не известны.

- Что думаете? – спросил Рей у своих учеников.

В ответ оба неуверенно пожали плечами.

- А где, сам аббат?

- Он отправился встречать леди-экзарха. Не бойтесь: гости безоружны и не являются заклинателями, мы проверили. Аббат приказ подготовить один из кабинетов. Мы уже накрыли стол, и гости ждут лишь Вас там, господин Арчер.

- Я бы хотел, пойди со своими учениками.

- Конечно, мы накрыли стол на шестерых.

- Шестерых? – переспросил Тог’рек.

- Да, шестерых. С одним из людей пришел его секретарь. Идемте, я Вас провожу.

Их провели в кабинет, расположенный в одной из построек. На походе они услышали смех двух мужских голосов. Как только они вошли, смех прекратился. За столом сидели двое мужчин, полностью соответствующих описанию жреца.

Старший выглядел лет на семьдесят. Его одежда была невероятно украшена, Рей не видел в этом мире одежду, оформленную богаче этой. Второй был одет проще, но его вид так же говорил и о его высоком положении. Позади старика стоял молодой человек. Он был одет в достаточно невзрачную одежду.

Мужчина средних лет поднялся первый и широко улыбнулся:

- Господин Д’Энуре! Я так рад, что наконец-то прибыли в полном здравии!

- Простите, но кто Вы?

- Простите мои манеры. Я сенатор Ростак Альпин, к Вашим услугам, – мужчина положил руку на грудь и поклонился. Он попытался подойти ближе, но варвар тут же перегородил ему дорогу, и мужчина резко остановился. Хоть варвар и был без оружия, но его габариты устрашали и без этого.

- На входе нас уже встретил секретарь маркиза Булиэнна. И попытался убить, – сдержанно и настороженно произнесла эльфийка.

- Именно так мы о вас и узнали, – сказал старик. – Госпожа Хааман, я, полагаю. Позвольте и мне представиться. Я, маркиз Булиэнна, собственной персоной.

Старик поднялся и чуть склонил голову. Рей увидел разницу между приветствиями. Альпин приветствовал их как равных, маркиз же, как нужных.

- Это не снимает вопроса о ваших личностях, – Юиль стала сильно мнительной, подумал Рей. Конечно, у девушки были предпосылки быть такой, но перемены в ней его настораживали. Он подумал, что после того как все кончиться нужно отправить своих учеников на отдых, разгрузить мозги.

- Тогда, Вы должны помнить мой герб, – старик извлек из-под кафтана большой золотой медальон. Это был, один сплошной вензель размером с ладонь, с изображением единорога.

- Это точно герб рода Булиэнна, – подтвердила девушка и повернула голову к сенатору, – а сенаторам выдают печатки, если мне не изменяет память.

- Вот она, – Альпин снял с руки кольцо и передал его ближе стоящему варвару. Тот, не глядя передал его назад, и чуть было не угодил рукой в лицо Юиль.

- Да, это печатка сената, – девушка рассмотрела кольцо и передала его сенатору, – и все же, думаю, что вы позволите нам быть более подозрительным, учитывая обстоятельства.

- Хорошо, думаю, у вас есть причины на это, – подтвердил старик.

Они сели напротив мужчин: Рей сел напротив маркиза, Тог’рек напротив сенатора, а девушка сидела одна; молодой человек так и продолжил молчаливо стоять за спиной старика.

- А он? – спросил Рей, кивнув на парня.

- Это мой секретарь, Таюс Понг. Настоящий, Таюс Понг. А не то недоразумение, что пыталось вас убить.

Молодой человек кивнул и продолжил стоять.

Они перекинулись обычными приветствиями, и Реймонд вкратце рассказал обо всем, что с ними произошло.

- На Ваши плечи легло так много забот, – обеспокоился Альпин, – думаю, Вам тяжело их переносить в таком-то возрасте.

Рей вспомнил свои «стариковские» посиделки с архиепископом Вудбурга и сделал усталое лицо:

- Откровенно говоря, это лучше, чем сидеть на месте. Нам старикам очень важно находиться и чувствовать течение жизни, иначе можно сразу лечь и умереть.

- Ой и не говорите, господин Д’Энуре, – так же обеспокоенно произнес маркиз Булиэнна, – вот я и сам иногда чувствую себя ненужным. Чем больше дел передаю своему внуку, тем больше начинаю скучать по всем перипетиям политики. Вам сенатор, еще предстоит это узнать. Лет, эдак, через двадцать…

Они улыбнулись. Над столом повисла тишина, и Реймонд почувствовал, что время для приветствий прошло.

- И так, господа, что дальше? – спросил он. Настроение в кабинете стало чуть мрачнее.

- Мы ждем Леди Просвир.

- Последняя проверка?

- Верно.

- А потом? К чему мне готовиться?

- Возможно, что не к чему.

- Простите?

- Завтра у меня состоится званый ужин, – объяснил маркиз, – я пригласил много знатных людей. Среди них будет много послов из разных стран и полисов. Все приглашения розданы, и послы подтвердили свой приезд. Изначально, это день рождения моей супруги, но реальной примой вечера будете Вы, господин Д’Энуре.

- Я думал, что выступлю на официальном заседании.

- Политика твориться не на заседаниях, политика твориться там, где льется вино. Вы должны будете максимально подробно рассказать всем о причине своего приезда. А на заседание мы сопроводим Вас, через несколько дней. Ваша задача будет уведомить послов о стиле правления Матери и ее фаворита. Чем громче скандал мы поднимем, тем больше шансов на мирное разрешение конфликта. Заседание лишь поставит точку в этом вопросе.

- Ясно. Тогда, мне бы привести себя в порядок, а то с дороги я выгляжу не очень.

- Вы сможете сделать это в моей усадьбе. Я распорядился выделить Вам отдельный гостевой домик. Там Вы точно будете в безопасности.

- Хотя есть шанс, что Вам и не придется в этом участвовать, – встрял сенатор Альпин.

- Что Вы имеете в виду?

Маркиз и сенатор переглянулись; маркиз кивнул.

- Дело в том, – продолжил сенатор. – что, может быть, нам удастся договориться.

- Что у Вас есть такого, чтобы расстроить их планы? – со скепсисом спросил Рей. Он знал, что политики этого мира такие же засранцы, как и в «том» мире, но ему все равно стало противно.

- Это Вы, господин Д’Энуре. Позвольте прояснить. Поднятый скандал, конечно, поможет решить нашу проблему. Но породит новую: если мы выставим Правящую Мать, регента Императора, бессердечным правителем, способным на геноцид, то это нанесет удар, как по самому юному Императору, так и по Империи. Соседние государства и полисы могут договориться и напасть на нас. Не то, чтобы угроза была серьезной, но последующие торговые блокады, недоверие к нашим дипломатам и позор нашей армии, растопчут авторитет Империи. А имперские дворяне всех рангов поймут, что большая политическая игра теперь окончательно ведется без правил. Государство, раздираемое внутренними склоками и живущее под внешним давлением, не будет иметь светлого будущего. Кризис Империи на лицо и справляться с ним придется слишком юному Императору. Будь он постарше, лет так на десять, возможно и смог бы все это разгрести, но не сейчас.

- У Вас не гарантий того, что на Империю могут напасть.

- Нет, не могут. Но то, что такой шанс упускать никто не станет, вы понимаете не хуже моего.

Реймонд понимал. Если кто-то упал, затопчи его. Простой и понятный принцип, характерный для всех, кто хоть что-то понимает в политике. Он перевел взгляд с маркиза на сенатора и обратно несколько раз. Эти люди не мечтали о светлом будущем Империи, они мечтали лишь усиления собственного влияния. Так что и предложить могли Правящей Матери и Сувору лишь одно: или вы уходите, или мы потонем все вместе.

Скотская логика. Реймонд думал, что сейчас больше всего напоминал путника, плывущего по океану на маленькой лодочке и попавшему в шторм: его, кидало во все стороны. Ему не важно, кто победит в сражении этих сил, важно чтобы от него больше ничего не хотели. Может встать на сторону Матери, и пусть творит с Приграничьем все, что захочет? Так она может его просто убить и дело с концом. А так ли надежны эти двое? Нет, конечно. Может сбежать в одно из соседних государств и там обосноваться? Если что, то можно и Империю обвинить во всех грехах, а потом заставить, с помощью чужой армии, вернуть земли эльфов назад? Только вот предателей нигде не любят.

Мысли роились в его голове, так и не складываясь в целую картину. Верить до конца, он мог только своим ученикам. А почему своим? Или проведенное с ними время, все-таки породнило их? Наверное, да. Столько людей и эльфов потратили слишком много сил на достижение результата. Лучше будет согласиться с ними. Если что, у него, хотя бы появиться время, для принятия нового решения.

Он улыбнулся:

- Отлично. Я понял Вас сенатор. Я согласен, что может стоит, все сделать по-тихому. Поднять шум мы всегда успеем.

- Вот и отлично, – сенатор сиял, – тогда осталось…

Звук открывающейся двери прервал его на полуслове. В дверях появилось пара жрецов и аббат Калеб, а за ними вошла женщина. Все за столом сразу же встали, и Реймонд поднялся последним. Женщина была ростом Рею лишь до плеча. Ее одежда была серой, и простой по крою, как у деревенских жителей, но чистой. Роскошные одежды маркиза и сенатора лишь усиливали диссонанс. Одежда покрывало все ее тело и лишь один седой локон, свисающий из-под серого платка, говорил о почтенном возрасте. Главным выделяющимся элементом одежды была повязка, закрывающая глаза женщины.

- Леди Просвир, – маркиз поклонился женщине. Поклон был идеально выверен и Рей был готов поклясться, что маркиз поклонился и ему, и ей с миллиметровой точностью.

- Рада приветствовать Вас в храме, маркиз Булиэнна, – женщина говорила мягким старческим голосом и улыбнулась, – не ожидала увидеть Вас здесь. Не представите своего гостя.

- Простите. Это сенатор Альпин, а это …

- Я знаю, кто это, – голос женщины не изменился, но силы в нем стало на порядок выше, – рада приветствовать Вас, господин Д’Энуре.

Аббат Калеб, услышав настоящее имя старика, крякнул и выпучил глаза. Жрец, пригласивший и приведший их сюда, стоял с открытым ртом. Женщина спокойно прошла и села напротив Юиль, так будто никакой повязки не было. Возможно, это был специальный магический предмет. Остальные сели вслед за ней; Реймонд опять опоздал.

- Глава гильдии охотников рассказал мне о ваших планах, – женщина отпила тизан, – мне не нравиться, что вы занимаетесь политикой в Ее храме.

- Еще раз прошу у Вас прощения, но я думаю, Вы понимаете, зачем мы ждали Вас.

- Да понимаю. Я помогу Вам, но не думайте, что я делаю это ради ваших гнилых амбиций. Мне лишь жалко людей и эльфов погибших и тех, кто могут погибнуть. Я буду лишь молить Мать-Богиню принять своих детей и подарить им покой.

Экзарх сложила руки в молельном жесте, а маркиз и сенатор покивали головами. Ни у Реймонда, ни у экзарха не возникло сомнения в безразличии этих двоих к судьбам погибших.

- Тогда, может начнем? – спросил сенатор. – Чем быстрее закончим, тем быстрее мы покинем Вас.

Леди Просвир тяжело вдохнула и встала. Реймонд поднялся сам и подошел к ней.

- Я может и слепа, но я еще могу Вас найти, – укорила его женщина.

В ответ на это Рей встал на одно колено. Все, кроме его учеников, уважительно закивали. Авторитет старика был достаточен, чтобы просто сидеть на стуле, но Рей решил проявить уважение к экзарху. Процедура была ему уже знакома, так что он не волновался. Леди Просвир быстро закончила.

- Его разум в полном порядке. Честно говоря, я не понимаю, почему, но раз Ее благословление снизошло на Вас, то не мне с Ней спорить. Ваш разум действительно очистился, но вместе с тяжелым грузом прошлого он отбросил и часть воспоминаний. Я ведь правильно все поняла?

- Да, леди Просвир. У меня стало много провалов в памяти, но все что произошло с того приступа, я помню отлично.

- Ясно, ясно. Ну что же, раз мы закончили, я могу попросить Вас маркиз и Вас сенатор покинуть обитель. Вам же, господин Д’Энуре и вашим ученикам я разрешаю остаться. Пока, разрешаю… Вам от меня еще что-то нужно? Пергамент подписать или что подобное?

- Нет, Леди-экзарх. Ваших слов вполне достаточно.

Она поднялась и все остальные, поднялись вместе с ней. Женщина чуть склонила голову и покинула кабинет.

- Что же. Тогда я пришлю за Вами экипаж, во второй половине дня, – маркиз обратился к Реймонду. – А, чтобы больше не было эксцессов, я пришлю своего секретаря. Так будет надежнее.

Парень сделал маленький шаг и кивнул.

- А нам сенатор пора идти. Время встречи с Правящей Матерью.

- Верно маркиз. Пора в этом деле поставить жирную точку.

Они попрощались и вышли; Рей с учениками вышли чуть позже.

- Получилось отлично, не нужно ни куда ходить, никого искать, – радовался Тог’рек.

- Мне не нравиться, что они не хотят обнародовать это дело, – Юиль была темнее тучи.

- Я понимаю, тебе такое не нравиться. – пытался успокоить ее Рей – Мне, откровенно говоря, тоже. Но пока мы не можем ничего сделать. Если не примем их предложение, то войны не избежать. Так что лучше пусть у нас будет время на маневр, чем неизбежный геноцид.

Девушка посмотрела на него тяжелым взглядом.

- Я понимаю это, но все же. Как то… – она замялась.

- Господин Д’Энуре!

Он обернулся: его окликнула экзарх.

- Я решила прогуляться после поездки, но вот компании достойной нет. Не поможете мне с этой проблемой.

Он оглянулся на учеников и те, кивнув, ушли в сторону выделенного им домика.

- С удовольствием, Леди Просвир. Как я могу вам отказать.

Он встал рядом с ней, а она взяла его под руку. Они шли по небольшому саду в молчании. Рей понимал, что она хотела поговорить с ним, и ждал ее хода.

- Скажите, – она повернулась к нему и посмотрела сквозь повязку прямо в глаза. – Кто Вы?

- Что Вы имеете ввиду? – по спине Рея побежали капельки холодного пота.

- Я спрашиваю, кто Вы такой? Я знала старика Д’Энуре достаточно хорошо и обследовала, перед его… почетной пенсией. Но Ваш разум отличается от разума старика. Разум чист не потому, что старик Д’Энуре излечился, а потому что разум старика пропал, а на его месте появился Ваш. Поэтому я и спрашиваю: кто Вы?

Реймонд смотрел на повязку, под которой были ее глаза. Женщина не источала гнева, злобы или любых других негативных эмоций. Он взвешивал, думал, но не увидел никакого подвоха в ее словах.

- Вы можете мне гарантировать таинство исповеди?

- Простите меня, но что это?

- Священнослужитель клянется не разглашать то, что ему расскажет говорящий. Взамен клятвы, исповедующийся обязуется сказать всю правду, ничего не утаивая.

- Хм… – женщина опустила взгляд на землю и замолчала. – Хорошо, я поклянусь. Но предупреждаю сразу, если вы сделали что-то со стариком плохое, я не буду молчать.

- Хорошо, – кивнул ей Рей и начал свой рассказ.

Она молча слушала, а Реймонд старался подробнее ей обо всем рассказать. Он не хотел рассказывать ей многое, но чем больше говорил, тем больше понимал, что ему необходимо кому-то выговориться. Груз тайны, ожиданий и напряжения скопившегося за эти дни сваливался с его плеч с каждым словом. Он и не думал, что простой разговор может так сильно разгрузить и поднять настроение.

- Другой мир… в такое тяжело поверить, – экзарх стояла мрачной и задумчивой. – И Вы ничего не помните?

- Нет. Я уснул дома, а проснулся тут, в теле старика. Честно говоря, я не уверен, что готов нести такую ношу, как спасение целой страны.

- Но вы ее на себя взяли. Конечно, со способностями старика это проще, чем простому человеку, но Вы оказались достаточно…

Ее взор переместился ему за спину, и он обернулся. К ним приближались двое жрецов в робах. Капюшоны были накинуты на голову, из-за чего лица видно не было.

- Простите, но у нас серьезный разговор, – сказала громче обычного экзарх.

- Мы знаем, – ответил ей женский голос.

Реймонд напрягся и приготовился напасть первым.

- Не стоит беспокоиться Реймонд, – ответил мягкий елейный мужской голос второго жреца. От неожиданности, (никто к нему по имени в этом мире не обращался), Рей оторопел. Может быть, он говорил слишком громко, и они его услышали? Тогда у него будут огромные проблемы. Пара жрецов остановилась в двух шагах от них.

- Кто вы? – в голосе Экзарха слышался металл. Она хоть и была старушкой на вид, но сила ее голоса говорила, что недооценивать ее не нужно.

Пара жрецов скинула свои капюшоны. Мужчина был узколицым, со светло-русыми волосами до плеч и бородкой. На вид ему было около тридцати, но из-за бороды он казался старше. Вторым жрецом был, точнее, была, женщина. Возрастом она была равной своему спутнику, но обладала более смуглой кожей. Ее волосы были коротко стрижены и имели цвет вороньего крыла. Но самыми примечательными были их глаза: у женщины они были матово черные, а у мужчины светились ярким светом солнца.

Экзарх охнула и приклонила колено. Рей удивился: экзарх не вела себя так даже в присутствии маркиза. Решив, что если уж эта женщина себя так ведет, то стоять одному будет неправильно, он так же встал на одно колено.

- Можете подняться, – голос женщины был надменным, можно даже сказать, стервозным.

- Поднимитесь, мы просим вас.

А вот голос мужчины был невероятно приятным и ласкающим слух. Они поднялись, и экзарх заговорила первой:

- Простите мне мое невежество, если бы я знала, то…

Взмах руки женщины остановил поток ее извинений.

- Мы пришли сюда не ваши извинения выслушивать.

- Простите ее, сегодня она не в духе, – мужчина с укоризной посмотрел на свою спутницу. Она же в ответ отвернулась с недовольным лицом и сложила руки на груди.

- Тогда, чем мы были так обязаны Вашим приходом, – поинтересовалась экзарх.

- Предупредить Вас не совершать ошибку, леди-экзарх.

- Какую именно?

- Эту, – женщина бесцеремонно тыкнула пальцем в сторону Реймонда. – Его коснулась Ее рука. Так, что не расстраивайте Мать-Богиню, леди-экзарх. Раз она поступила так, как поступила, значит, у Нее были на то причины.

- Получается, даже вы их не знаете? – удивилась Просвир.

- Мы знаем многое, но всех Ее планов не ведаем, – с улыбкой сказал мужчина. – Да и кто, кроме Нее самой, может понимать Ее планы.

Экзарх согласно закивала головой.

- Мы закончили? – нетерпеливо спросила женщина.

- Ты куда-то спешишь?

- Да на континенте Кса… а в прочем, вас двоих это не касается, – она обвела Реймонда и Просвир подбородком, – я хотела успеть к началу.

- Раз ты спешишь, то мы закончили, – обрадовал ее мужчина.

- Наконец-то, – женщина развела руки и стала покрываться темным дымом. – Но не думай, что я за тобой не буду следить, понял? Если что, я и Ее ослушаюсь, и ты пожалеешь, что попал в этот мир!

Рей закивал головой, как болванчик, а женщина полностью покрылась дымом и исчезла. Лишь из остатков дыма вылетел ворон: черный, как ночь и огромный, как орел. Птица взмыла в воздух и исчезла в небесах.

- Простите мою сестру. Когда вопрос касается пунктуальности, то она становиться раздражительной. Но такова ее доля – она никогда не опаздывает.

Реймонд и экзарх синхронно кивнули. Мужчину окутал белый дым, и он превратился в голубя: такого же большого, как и ворон, но белоснежного, как вершины гор. Такого яркого оттенка белого Рей не видел никогда до этого, и не увидит никогда после. Птица поднялась и растаяла на фоне неба, а они продолжали стоять и пялиться в небо, как два идиота.

Рей вышел из транса первым:

- Э-м-м… а, кто это был?

Экзарх, не меняя положения тела, повернула в его сторону голову. Он был готов поклясться, что если бы не повязка, то увидел бы ее глаза, размером с блюдце.

- Что значит… а, ну да, – женщина перестала удивляться, – Вы же не знаете. Это Ее дети.

- Другими словами, Жизнь и Смерть? – холодный пот теперь начал стекать и по лицу Реймонда.

- Да, все верно. Это Жизнь и Смерть.

- Хотите сказать, что сама Жизнь и сама Смерть, явились к нам, чтобы просто перекинуться парой слов?

- Да.

- Бред какой-то…

- Я понимаю, что последние декады были для вас наполнены удивительными вещами. Но поверьте, Вы еще успеете увидеть многое. Раз сама Мать-Богиня благоволит Вам, то у нее на Вас какие-то планы и я не буду вмешиваться.

- А Вы хотели?

- Честно сказать, да. Ваш рассказ больше походит на бред сумасшедшего.

- Я и сам иногда думаю, что у меня поехала крыша.

- Поехала крыша?

- Это такое выражение из моего мира. Уехала крыша – означает, что человек лишился рассудка.

- Понятно, – она бросила взгляд на дорожку. По ней шли, приближаясь к ним, аббат и пара жрецов. Рей, увидев их, спросил:

- Могу ли я попросить Вас держать все произошедшее в тайне?

- Конечно, господин Д’Энуре; Вы можете на меня положиться.

- Прошу у Вас прощения, – аббат поклонился им обоим в пояс, – но по расписанию у Вас служба, леди-экзарх. Прихожане уже собрались и ждут Вас, – он еще раз поклонился.

- Что же, тогда будем прощаться, господин Д’Энуре. После службы я покину храм сразу – у меня много дел в городе. Так, что сегодня, мы уж точно не увидимся. С Вами приятно было пообщаться.

- Взаимно. Надеюсь, что мы еще сможем, где-нибудь пересечься.

Они кивнули друг другу и разошлись: Реймонд пошел к своему домику, а экзарх к главному храму.

\*\*\*

Маркиз и сенатор ехали в карете по дорогам столицы в радостном настроении.

- Можно уже поздравлять друг друга? – улыбался во весь рот Альпин.

- Да, почти. Пока Д’Энуре переезжает в мою усадьбу, я встречусь в Сувором. Вас подвезти к Сенату?

- Да, пожалуйста. От Сената я сам доберусь до дома.

- Хорошо, только постарайтесь не радоваться раньше времени. Особенно до того, как предстанем перед Ее Высочеством.

- Я буду так же грустен, как в тот день, когда понял, какой же этот Сувор кусок дерьма.

- Только не переиграйте.

Они рассмеялись.

Маркиз подъехал к усадьбе Сувора через час с небольшим. Теперь осталось совсем не много и будущее его внука, его семьи, его рода, будет безоблачным. Не то чтобы раньше у него были проблемы, но он волновался, осилит ли его внук груз такой ответственности. Как один из самых авторитетных дворян, под его ответственностью будет множество людей и несколько дворянских родов. Свадьба его внучки и становление главой Регентского совета, сделает маркиза беспрекословно авторитетнейшим дворянином Империи.

Встречу он назначил у него, а не у себя так, как не хотел, чтобы Сувор узнал о том, что маркиз приютил Д’Энуре. Если дело пойдет плохо, у него всегда будет шанс на предательство. Сдав старика Сувору и Де’Грист (он отказывался называть эту выскочку из полиса, как-то по-другому) он сможет выторговать себе место под солнцем в их новой империи. Но все пока шло по их плану, и ни каких проблем не возникало: и старик, и информатор, теперь были под его защитой. Любая попытка их убить или создать провокацию позволит ему поднять множество дворян и спокойно задавить эту сладкую парочку.

Возможно, если он спровоцирует их, они даже решаться на это и тогда он может стать единоличным регентом Императора. Но в отличии от Сувора, его опыта и дальновидности хватало, для понимая простой истины: за шаг до цели не стоит жадничать. Регентский совет очень удобная защита для ошибок. Лучше заиметь поменьше и иметь пространство для маневра, чем взять все, стоя на лезвии ножа, висящего над пропастью.

Сувор встретил его в своем кабинете. Маркизу не нравился китч золота и роскоши в усадьбе легата: он считал это проявлением безвкусия. Дворянин должен был обладать чутьем, особенно на дорогие вещи. А тащить все что блестит, было, уделом купцов и простолюдинов. Сувор поприветствовал его, и они уселись в мягкие кожаные кресла. После стандартных приветствий легат спросил:

- И чем же, маркиз Булиэнна, я обязан Вашему визиту?

- На завтра у меня назначена встреча с Правящей Матерью, по моей инициативе. И я хотел бы, чтобы при разговоре присутствовали Вы, господин легат.

- Не думаю, что я буду нужен при каком-то очень важном деле.

- Будете. Давайте не будем ходить вокруг да около. Ваши с ней отношения, не являются тайной для любого имеющие глаза.

- Я могу Вас заверить, что все лишь грязные слухи, разносимые прислугой.

- И, тем не менее, я не собираюсь Вас за это осуждать. Я пришел к вам лично, не читать нотации, а предложить Вам сделку.

- И что Вы хотите?

- Все просто – хочу себе место под солнцем, да желательно потеплее. Ваши потуги создать провокацию были не очень успешны. И если говорить прямо и на чистоту, неудачны. То, что сейчас слухи о нападении разносятся по Сенату, дворянам и купеческим домам, это не Ваша заслуга: сама Империя хочет войны, а повод уже не важен.

- Разве? Я думал Империя миролюбивое государство.

- Так и есть. Мы не завоевываем земли, мы возвращаем нами утраченное. То, что раньше было наше, и не более. Сейчас, как Вы знаете, идет смена поколений во многих благородных домах. Даже я сам предаю свои дела внуку. Молодые главы домов, жаждут поднять свой авторитет, и будь Вы чуть более разборчивым в политике, то поняли бы, что начали слишком рано. Еще года два, может быть три и Вас поддержали бы многие. Но сейчас еще осталось много дворян старой школы, и они не хотят передать свои дела под гнетом войны или растеряв весь свой авторитет. Так что решение не бросаться на более сильную цель, чем Королевство Эльфов было правильным.

Маркиз заметил, как глаза легата вспыхнули, а подбородок чуть приподнялся. Рыбка почувствовала запах добычи; он все рассчитал верно.

- Из-за авторитета «стариков» многие продолжают сомневаться. Не в победе, нет. В ней то, как раз многие уверены, а в последующих событиях.

- Что Вы имеете ввиду?

- Если дворянство не будет единым, возникнут проблемы. Дворяне творят политику не только в Империи, но и за ее пределами. Полисы и соседние государства, так же будут наблюдать за ситуацией: это и их шанс тоже. Если недовольная часть дворян получит поддержку за границей, то в стране начнется раскол и тяжелый политический кризис. Для будущего правителя это будет почти что самоубийство.

Сувор, конечно же, так не считал. На его стороне большая часть Сената и армия, что ему какие-то дворянские склоки.

- И Вы хотите мне предложить… – Сувор замолчал. Мысль о том, что один из виднейших дворян сам пришел к нему и просит его о сделке, тешила его эго. Он откинулся на спинку кресла, показывая полную расслабленность.

- … и я хочу Вам предложить свою помощь в этом деле. Я склоню на Вашу, с Ее Высочеством, сторону все свои силы. Армия, в вашем лице, власть в лице правящей Матери и моя скромная помощь, в виде большей части дворянства, не позволят случиться расколу и кризису. И даже если оппозиция проявит себя, мы всегда сможем задавить ее в зародыше.

- А Сенат?

- Я договорился с «южными» – они меня поддержат.

- Я не слышал об этом…

- Мой авторитет сильнее авторитета вашего кузена. Да и сами понимаете, открыто заявить о поддержке «северных», «южные» смогут только при наличии поддержки выше. А без понимания ситуации о нейтральных фигурах, они не станут действовать.

Сувор думал. Он сам относил маркиза к нейтральным фигурам, но, видимо, старик решился выбрать его сторону. Не ради себя, у них не было большой «любви» друг к другу, он делал это ради внука. Тому совсем скоро нести знамя рода и Сувор, как никто, знал, что такое тяжелое наследие. Если маркиз действительно может подключить все свои силы, то это поможет ему не только с остроухими, но и возможно создаст хороший плацдарм, для того, чтобы в будущем убрать Правящую Мать с дороги. Дороги, ведущей его к своей цели.

- Так чего Вы все-таки хотите?

- Я уже стар и мои дни, как главы дома почти сочтены. Еще год, самое большое два, и я отправлюсь в свое имение проводить остаток своей жизни подальше от города и политики, но поближе к своему озеру и рыбалке, – маркиз сделал характерное движение, будто забрасывает удочку. – Но мой внук еще очень молод и не опытен, так что боюсь, может совершить глупость. Ему нужен покровитель, достаточно опытный, авторитетный и при власти. Я вижу, куда Вы метите, господин легат. И не думайте, я Вас не осуждаю. Но хочу быть уверен, что, если вдруг придет время перемен, мой мальчик не окажется, выкинут на обочину истории.

Ясно. Старик готов рискнуть своей шкурой ради внука и будущего своего рода. Если выйдет, то все отлично, если нет, то виноватым будет только сам маркиз. Удар по семье не будет сокрушительным. Самое большое, что ему грозит, так это отправиться рыбачить раньше времени.

- Так что, я думаю, что пора заканчивать с этим произволом в Приграничье. Именно поэтому я попросил Правящую Мать о встрече. Хочу убедить ее скорее решить этот конфликт. Вы не думаете, что я поспешил?

- Ни в коем случае! Я полностью поддерживаю Вас в этом. Хоть Королевство Эльфов и союзник, но терпеть оскорбление Империя не должна ни от кого.

- Все верно, господин легат. Так что завтра до полудня она примет нас троих и выслушает.

- Троих?

- Да троих.

- А кто будет третий?

- Один из сенаторов.

- Кто-то конкретный?

- Да, Ростак Альпин.

Сувору показалось, будто он ослышался.

- Простите маркиз, Вы сказали, Альпин?

- Я понимаю Ваше недоумение. Но именно он нам и поможет.

- Чем?

- Для подкрепления значимости своих слов, нам нужны авторитетные люди из разных мест. Один от дворянства, – он положил руку себе на грудь, – один от армии, – он указал на Сувора, – и один от Сената. Ваш кузен, как и любой из северных, не подходит – они слишком сильно связаны с дворянами. Западные не станут этого делать. Так, что и выходит, что нужен кто-то из южных.

- Почему, именно он?

- Я знаю, что Вас связывают долгие неприятные отношения. Но именно они и станут гарантией наших слов. Если это будет кто-нибудь другой, то молва пойдет, будто бы мы, его купили. Альпин, один из самых авторитетных представителей южных. И если о войне попросит он, это подчеркнет правильность Ваших действий.

- А он согласиться?

- Уже согласился.

- Вы его купили?

- Нет. Но у каждого политика есть пара грязных пятен, которые не вытравить ни как.

Старик улыбнулся. Сувор осмотрел его с ног до головы, не похоже, чтобы он врал. Сам Сувор планировал вообще отказаться от дворянства и выстроить жесткий авторитаризм. А дворян убрать, тех же, кто будет полезен, можно будет и оставить. Так что его внуку маркиза не гарантировалось ничего. Но старику знать об этом не стоило: пусть тешит себя мыслями о величии своего рода. Может быть, Сувор растопчет его последним из всех родов, в качестве благодарности за помощь. Если что и изучил Анций, за время общения с политиками, так это то, что большая часть сделок оказывается не выполненной никогда. Таковы правила большой политической игры.

- Тогда, я буду ждать Вас у себя дома, – Сувор решил проверить готов, ли маркиз идти на уступки.

- Отлично. Я заберу Альпина, потом Вас и мы сразу отправимся к Правящей Матери.

Они сердечно попрощались, и маркиз отправился к себе домой.

Сувор ликовал. Теперь между ним и троном почти никто не стоял. Даже бывшие враги признали его авторитет. Он решил выпить вина подаренному ему отцом на его совершеннолетие, позвонил в [Магический Колокольчик] и через мгновение в кабинет вошла горничная.

- Что-то желаете, господин?

- А где Тарикус?

- Вы отпустили его, на похороны его матушки, на три дня, господин легат.

- Ах, да, точно. Ну, ладно, тогда ступай.

Девушка сделал книксен и вышла.

«Где этот жирный ублюдок, когда он так нужен? – подумал Сувор. – Когда все закончиться нужно будет найти нового секретаря. Может после коронации мне сделать секретарем Альпина? А что, ему роль шута в самый раз!» – и он рассмеялся в пустоту.

\*\*\*

Пока маркиз спускался по ступеням в сторону кареты, он улыбался. Какой же идиот! Обмануть таким блефом он не смог бы и своего внука, а тут этот дурак. Даже тупоголовая рыба, пойманная пару раз, не бросалась на крючок так, как это сделал Сувор.

Да и еще и его манеры; маркиза передернуло. Как хозяин он обязан был проводить гостя до кареты, а не выпроводить его взглядом из кабинета. Даже Император провожал особо статусных гостей, а тут этот выскочка; нужно будет его проучить. Над этим стоит подумать на досуге. Маркиз вздохнул и сел в карету. Мысли о любимой рыбалке взбудоражили его сознание. Но если все пойдет по плану, то своей любимой рыбалкой он займется еще ой как не скоро.

\*\*\*

Утром к дому Сувора подъехала уже знакомая ему карета. Он надел свой парадный мундир, матеря своего секретаря. Именно сейчас, когда он должен был подготовить его к официальной встрече с Правящей Матерью, у него, видите ли, матушка умерла. Он уже решил, что после свадьбы его выкинет и даже не даст собрать свои вещи.

Дверь в карету ему открыл ямщик. Внутри сидели маркиз и сенатор Альпин. Он уже хотел скривить лицо в недовольстве, но вспомнил о договоренностях с маркизом и сел внутрь. Маркиз был весел и приветлив, сенатор же наоборот сидел с недовольным лицом. Приветствия были соответствующими. Маркиз всю дорогу улыбался и шутил, а сенатор смотрел в окно, бросая лишь незначительные фразы.

Спустя два часа они стояли у дверей в Главный зал Имперского дворца. Дверь открылась, и секретарь пригласил их войти. Правящая Мать сидела на диване и попивала вино из кубка. Ей уже доложили, что вместе с маркизом прибыли легат и сенатор. Маркиз и сенатор сели на диван напротив нее, Сувор сел рядом с ней. Откровенно говоря, это было нарушением этикета, но она выразила недовольство лишь приподнятой бровью.

После приветствий она спросила:

- И зачем же, маркиз, вы собрали столь внушительных и авторитетных людей?

- Думаю, что проблему, возникшую вокруг Королевства Эльфов, пора бы уже решить и решить окончательно.

- Понятно. И какое же решение, Вы хотите, чтобы я приняла?

Маркиз вздохнул и переглянулся с сенатором.

- Думаю, Вам стоит покинуть Императорский дворец и передать правление Регентскому совету. Вам же, легат Сувор покинуть свой пост и уехать в свое поместье и носа оттуда не показывать.

Тишину зала можно было резать ножом и продавать по сотне золотых за кусок. Она бросила взгляд на Сувора и, увидев, как тот белеет и обливается потом, чуть расслабилась.

- Это измена, маркиз Булиэнна. Скажите, почему мне не стоит отдать приказ, бросить вас обоих в тюрьму.

- Видите ли, у моей любимой жены сегодня день рождения и я очень сильно хотел бы его посетить. Ведь я сам лично пригласил на празднество множество гостей. Например, послов четырех крупнейших полисов, с которыми Империя ведет торговлю. Или послы Западной и Восточной Валирии, послы Ритагрии, послы…

- Понятно, у вас будет много гостей и что с того?

- …или, например, старик Арчибальд Д’Энуре. Представьте себе, – маркиз картинно удивился, – но он еще жив. Чудеса, да и только!

- Действительно, просто мистика, – голос Правящей Матери был мрачным. Она зло покосилась на Сувора и отпила вина.

- Я так же подумал и пригласил старика к себе. Нам пожилым людям нужно держаться вместе.

Маркиз продолжал играть свою роль обеспокоенного старика, явно смакуя и издеваясь. Сувор посмотрел на Альпина: тот был все так же хмурен лицом, но его глаза светились радостью. По спине Сувора пробежали мурашки: эти сукины дети договорились заранее.

- Даже если так, то почему именно Я, должна покинуть дворец?

Сувор удивленно повернул на нее голову: она только что продала его. Да, сказано прямо, этого не было, но ее слова говорили лишь об одном: она отдавала его на растерзание. Если кого-то и стоит выставить виноватым так это его. Их договоренность подразумевала такой исход, но Анций не надеялся, что она сделает это так рано.

- Потому что ко мне, точнее нам, – маркиз кивнул сенатору, и он ответил ему тем же, – обратился один человек. Он утверждал, что есть вероятность, что юный Император не успеет надеть корону.

- Хе… – смешок Матери был небрежным. – Мало ли, что несет всякий люд. Это просто бред.

- И я так же подумал и повелел схватить негодяя, чтобы потом его осудить за клевету. Но есть одна загвоздка. Этот человек хоть и является простолюдином, но существует малая вероятность, что он прав. Так и не поняв, что с ним делать, я думал спросить послов других стран стоит ли ему доверять. Сами понимаете, дело щекотливое и лучше посоветоваться с другими, не менее опытными людьми, чем я сам. Вот, Вы, легат, как думаете?

- Думаю, что это бред, – Сувор пытался показать себя невозмутимым, но его горло пересохло. Он постарался взять кубок, как можно более небрежно, но дрожь в пальцах не унималась

- А вот я бы, поостерегся таких слов. Ведь этот человек, ваш секретарь.

Сувор поперхнулся вином. Он вскочил, роняя кубок с вином на пол, и принялся кашлять. Если бы это был официальный бал или званый ужин, то выходка Сувора была бы темой для злорадства еще очень долгое время.

- ЧТО-О-О? ЭТО НАГЛАЯ ЛОЖЬ! – Сувор сорвался и орал во весь голос.

- Спокойнее легат, спокойнее. Не забывайте, в чьем присутствии Вы находитесь.

Сувор проигнорировал их предупреждение и продолжал стоять, насупившись и тяжело дыша, совсем как разъяренный бык.

- Если Вы не верите, то можете убедиться в этом прямо сейчас, – впервые заговорил сенатор.

Он достал из кармана маленькую шкатулочку и открыл ее – это было зеркало. Сенатор произнес ключевое слово, и зеркало покрылось молочной пеленой. Спустя пять секунд пелена исчезла, и в зеркальце появилось лицо – лицо его секретаря. Сенатор развернул зеркальце к Сувору и Матери. Секретарь поклонился и поздоровался с ними. Мать не отреагировала никак. Сувор схватил зеркальце.

- День добрый, господин легат. Я понимаю, что…

- Да как ты посмел!

- Вы перешли черту, господин легат. Я уже гово…

- Ты поклялся мне в верности, ублюдок!

- Не Вам, а Вашей семье. То, что вы собираетесь сделать, опорочит честь всего вашего рода, и растопчет старания вашего деда и вашего отца.

- Да, чтобы ты сдох, предатель! – Сувор с силой метнул зеркальце в пол. Зеркальце звякнуло, но не разбилось. Магия, наложенная на него, не дала зеркалу разбиться, но поглотило всю магическую энергию. Зеркало помутнело, и лицо секретаря пропало. За исключением тяжелого сопения Сувора, в зале стояла тишина.

- Вот я и думаю, стоит ли посоветоваться с послами: врет он или нет, – глаза маркиза блестели, как у хищника, уверенного, что его добыча уже никуда не денется.

Правящая Мать поставила кубок и потерла переносицу:

- Идиот… – ее голос был на грани слышимости.

- Я… Я все исправлю! – голос Сувора срывался.

- И как же, а? – сарказм ее голоса был явным и надменным.

- Я… Я… это мой слуга, и я требую выдать его мне немедленно! – он кричал и тыкал пальцем в маркиза.

- А если я откажусь, что дальше? – маркиз издевался над ним.

- Я заберу его силой!

- Ты действительно ворвешься в дом одного из старших и авторитетнейших дворян, перед тем как к нему прибудут послы? – голос Матери отдавал неизбежностью. – Угомонись Анций. Ты проиграл тогда, когда надел себе на голову корону, еще до того, как сделать к ней хотя бы шаг.

Она встала и повернулась к нему. Сувор стоял и смотрел на нее, не понимая, что делать. Где он проиграл-то? Подумаешь один простолюдин! Ну и что, что послы узнают? На их стороне армия – они тут власть!

Женщина поставила кубок на стол и зарядила Сувору звонкую пощечину. Она подействовала на него отрезвляюще.

- Тебе требовалось лишь добыть голову одного старика и держать язык за зубами. Ты не смог сделать ни того, ни другого.

Она развернулась и пошла к столу у стены. Когда женщина подошла, то села в кресло, предназначенное для Императора. Это было грубейшим нарушением этикета и двое стражников переглянулись. Один кивнул и подошел к креслу. Женщина, не обратила на него внимания и стала искать что-то в ящике стола. Она вытащила два пергамента, чернильницу и перья. Правящая Мать встала и подошла к дивану. Один пергамент упал перед Сувором, второй перед ней.

- Мы еще можем что-нибудь сделать, – не сдавался он.

- И что? Уйти добровольно, после того, как ты все провалил, единственный шанс не покрыть свою голову позором. Тебе и самому это должно быть понятно.

- Я могу привлечь армию и часть Сената!

- И что ты с ними сделаешь, идиот!? Девять из десяти центурионов – дети дворян. Если они все одновременно получат приказ не выступать на твоей стороне, то они же тебя повесят, а твой род вымарают из всех источников.

Она отвернулась и принялась писать. Сувор прикидывал варианты, но понимал, что почти все они иллюзорны: Правящая Мать была права. Он сжал кулаки, но поделать ничего не мог. Проклятый старик! Все началось из-за него! Почему из всех людей в этом мире именно он ввязался в это дело! Если бы не этот маразматик, то уже возможно сейчас Сувора короновали бы. Он этого так не оставит. Они обманули его, опозорили и растоптали его мечты, но он не станет это терпеть. Сувор вскочил, смял пергамент и быстрым шагов вышел из зала.

Спустя пять минут, Правящая Мать закончила писать, поставила печать и свою подпись. Маркиз и сенатор внимательно прочитали документ. Как и было договорено, она предает всю власть Регентскому совету, так как признает власть слишком обременительной для себя. В середине было оставлено место, для того чтобы можно было вписать нужные имена: кто теперь будет управлять Империей, ей было все равно. Свою партию она проиграла.

- А я думал, Вы плеснете ему вином в лицо, леди Де’Грист, – маркиз не упустил возможность нанести ей последний укол.

- Он и так стоил мне слишком дорого, еще и вино на него тратить.

Она подхватила кубок и направилась в свои покои, собирать вещи.

Глава 13.

Реймонда с учениками поселили в небольшом гостевом домике, в самом дальнем углу усадьбы. Как объяснил помощник секретаря, это нужно было ради их безопасности. Им выделили трех горничных, и пять стражников: двое постоянно были в доме, еще трое по периметру снаружи. Снаружи дом был очень чистым и опрятным; внутри он был украшен очень богато, Рей никогда не видел столь богато украшенного дома. Интерьер не был броским или кичащим, и все в домике было выверено с идеальным вкусом.

Вечером, перед празднеством, их посетили сенатор и маркиз. Их лица светились, то ли от счастья, то ли от вина, Рей не сразу понял.

- Поздравляю, господин Д’Энуре, мы победили! – сенатор светился от счастья.

- Бокалы! – приказал маркиз горничным. Две девушки поклонились и ушли еще одна осталась.

- Это вино, – продолжил он, – я берег для особого случая.

Он показал бутылку, что была пыльной и потертой. Судя по надписи, вину было около сотни лет. Название места сбора и сорта винограда, не говорили Реймонду ровным счетом ничего, но на всякий случай он решил его запомнить, вдруг пригодиться.

- Что значит, победили? – недоверчиво произнес Тог’рек.

- Вот, – маркиз достал из-за пазухи сверток белоснежной бумаги.

Он передал свиток Реймонду, тот развернул его и принялся читать. И чем дальше читал, тем более его глаза расширялись. Слева от него стояла Юиль; она тоже читала содержимое свитка.

- А это точно? Она не передумает? – Рей волновался.

- Нет, не посмеет. Я объехал несколько знатных дворян между встречей с ней и Вами и показал им свиток. Из тринадцати высших дворян, восемь, подтвердили подлинность свитка, остальных не было в городе.

- Еще мы посетили Сенат, – встрял Альпин, – и там тоже подтвердили подлинность пергамента. Ох, если бы вы все знали, что там началось! Обычно, они заседают самое позднее до шести вечера, но сегодня, я думаю, многие из них сорвут голос и опоздают к ужину. Ха-ха-ха!

Сенатор смеялся от души, как ребенок.

- Честно говоря, – маркиз вновь перехватил инициативу, – я удивлен, что Вы смогли улизнуть оттуда, сенатор.

- Я свалил все проблемы на Гвурия. Он хотел оказаться в центре политики, вот пусть теперь этим и займется.

Мужчины рассмеялись. В этот момент принесли бокалы. Маркиз сам открыл бутылку и разлил вино. Вино было отличнейшим; Рей на секунду даже забылся тревогами и печалями путешествия. Из транса его вывел стук в дверь.

- Войдите! – маркиз, как хозяин дома, крикнул, чтобы посетитель его услышал. В дом вошел секретарь маркиза и молча передал тому записку.

Как узнал Рей, Таюс Понг был глухонемым от рождения. Маркиз, поначалу, хотел от него избавиться, но вместо этого отправил, тогда еще мальчишку, в одну из деревень его поместья: для обработки полей его недостаток не был критичным. Но парень быстро проявился себя, как талантливый управленец. Сам освоил грамоту, счет и Имперский Закон. Маркиз подметил его и стал подтягивать все ближе и ближе пока семь лет назад не сделал своим секретарем. То, что парень не говорил, маркиза мало волновало. Отчеты он подавал достаточно полные и за его поместьем, а затем и усадьбой, следил строго, и требовательно. Иного, от него и не требовалось. А приказы, он отлично читал по губам.

Маркиз прочитал записку и усмехнулся:

- Дай разрешение.

Понг кивнул и ушел.

- Вот видите, господин Д’Энуре, – маркиз помахал запиской, – еще утром многие искали поводы не посещать этот праздник, а теперь высшие дворяне шлют просьбы одна за одной. Так что, даже если леди Де’Грист решит вернуться, ей уже никто не даст.

- А Сувор?

- Без нее он лишь выскочка и мелкий пакостник, не более. Он может истерить хоть до припадков, теперь он лишь мелкий прыщ, да и тот не на самом видном месте. И тогда светлому будущему Империи ничего не помешает.

- За светлое будущее Империи!!! – поднял свой бокал сенатор. Остальные подняли бокалы вслед за ним.

После тоста Рей спросил:

- Тогда мне не нужно будет выступать? Я ведь правильно понял?

- Конечно. Но если Вы хотите провести время в компании высшего света, то, пожалуйста, мы будем только Вам рады. Ну и Вашим ученикам тоже.

- Думаю, за наши труды, мы заслужили небольшой отдых? – сказал Рей Юиль и Тог’реку.

Возражений от них не последовало.

\*\*\*

Праздник был в самом разгаре. Рей заглянул в щель, приоткрытой двери большого зала.

- Как много народа, – восхитился он, – яблоку негде упасть.

- А Вы, как думали! – маркиз Булиэнна улыбался, во всю ширину рта. – После отречения Леди Де’Грист, именно этим вечером решиться, кто будет определять политику Империи следующие годы, если не десятилетия. Те дворяне, что сегодня оказались не в городе, будут проклинать судьбу за это. Поверьте, господин Д’Энуре, этот вечер войдет в историю.

Маркиз оказался пророчески прав. Была ли это голая интуиция или его гигантский опыт, так и останется неизвестным.

- Напомню Вам еще раз: ни слова об инциденте. Я дал обещание не разглашать эту информацию и в преддверии новых договоренностей, я бы не хотел прослыть лжецом, – напомнил Реймонду маркиз.

- Хорошо, я помню. Вы готовы? – он спросил у Юиль и Тог’река. Оба синхронно кивнули.

Варвар оставил оружие в своей комнате и лишь освежился в ванной. Откровенно говоря, он выглядел лишним в обществе дворян, но Рей хотел, чтобы он присутствовал. Причин было несколько: отблагодарить его за заботу; показать тому, пусть и чуть-чуть, высший свет; ну и дистанцировать себя от назойливых дворян. Если бы он был один, ему весь вечер пришлось отбиваться от нападок людей мечтающий воспользоваться его авторитетом.

Рей заметил, что, когда здоровяк рядом, его самого воспринимают по-другому. Менее весомым, что ли… Учитывая, какие акулы большой политики собрались здесь, ему нужно было, как-то от них отдалиться. Он уже приблизительно понял, как вести такие диалоги: поменьше обещаний и конкретики, побольше расплывчатых формулировок. И все равно Рей боялся проколоться.

Юиль была одета в привычное зеленое платье с прозрачным шелковым шарфом, такого же оттенка. Сначала Рей думал, что ее платье отличное, но увидев местных женщин, понял, что ошибается. Они одевались гораздо богаче, роскошнее и с лучшим вкусом. Учитывая, что эльфийка была «книжным червем», ее наряд был неплохим. Не отличным, не отвратительным, а именно что, неплохим. Возможно, что на конкурсе стиля среди всех умников Империи, она бы могла занять высокие места, но только среди них.

Маркиз кивнул, и пара слуг распахнула дверь настежь. Первым, конечно же, зашел он сам, а следом и Реймонд, со своими учениками. Дворецкий маркиза красивым, зычным и поставленным голос представил их всех. Половину услышанных о старике титулов, Рей не слышал вообще никогда.

Их встретили овациями, точнее, его – Реймонда. Он понял это по тому, как гости смотрели на его спутников. Тог’рек возвышался практически над всей толпой и вызвал самую большую реакцию. Замужние женщины и женщины постарше, поддергивали носы, шепчась о вызывающей пошлости полуголого варвара. Несколько вдов, с которыми их познакомил маркиз, прищуривали глаза, томно улыбались и украдкой облизывали губы. Молодые девушки и недавно вышедшие замуж, краснели и отворачивались, шепчась, о чем-то, у стен зала.

Мужчины тоже реагировали не одинаково: те, что были связанные с армией или поддерживали себя в форме тренировками, кивали здоровяку с уважением. Другие, самые грузные, были пренебрежительными и высокомерными, часто отдергивая своих жен от созерцания его мощного торса, и уводили их подальше. Еще трое мужчин отреагировали странно для Реймонда: они смотрели на варвара со смесью зависти и желания. Он не сразу понял почему, но вспомнив, что нравы в Империи были чрезвычайно широки, понял, причину их поведения. Культура варваров была намного более традиционной, чем имперская, так что, если здоровяку поступит предложение такого характера, он его отвергнет. Единственное чего боялся Реймонд, так это то, что, получив такое предложение, Тог’рек мог распустить руки и устроить скандал на всю столицу. Рей даже немного пожалел, что взял его с собой.

Юиль же вызывала более однозначную реакцию – это было презрение. Часть дворян, не скрывала этого, другая часть отлично его маскировала, за «уважением к ученице великого мастера». Маркиз предупредил их об этом, но девушка ответила, что ей не привыкать. С проявлениями презрения, отвращения и шовинизма она сталкивалась еще в магической Академии. Зная ее стоицизм, Рей не сомневался, что эльфийка выдержит все. Но, тем не менее, ему стало стыдно из-за того, что он заставил своих учеников испытывать дискомфорт.

Знакомство со всеми важными гостями, под руководством маркиза, заняло практически полтора часа. Все выказывали свое уважение ему и говорили пространственными фразами, пытаясь выяснить, будет ли Д’Энуре участвовать в будущем делении власти. Он уже после пяти первых знакомств нашел несколько правильных фраз, для ухода от ответа и отрицания своего вмешательства.

- Это было утомительно, – сказал Рей с бокалом в руке, когда они своей группой совместно с маркизом оккупировали маленький диванчик в углу зала.

- Лавировать в бурных потоках политики, не столь легкое дело, как может показаться, – подтвердил маркиз.

- А где сенатор? Альпин, кажется?

- У него много других забот. Сейчас около десяти вечера, а Сенат еще заседает. Гвурий оказался не столь способным, как рассчитывал Альпин, и он сам отправился решать проблему.

- Большая проблема?

- Нет. Просто Сенат вдруг решил, что сейчас самое лучшее время отстранить всех, кроме себя, от управления государством.

- А вы, если я правильно понял, с этим не согласны?

- Сенат уж давно не тот, что раньше. Сейчас это решение больше напоминает каприз ребенка, чем реальное политическое заявление. Сенат, особенно «северные», набит третьими и последующими сыновьями дворян. Многие из них амбициозны, но не обладают нужными для этого талантами. Те же, что сообразительнее, понимают это, но не имеют большого веса. А еще все осложняется наличием большого количества выходцев из купцов, ремесленников и простолюдинов.

- Это плохо?

- Для Сената, конечно же, нет. Но для полноценного управления государством, безусловно, да: они не понимают всей глубины выгребной ямы, под названием политика.

- Так вроде у Первого Императора это получалось?

- Это было другое время, – лицо маркиза скривилось, – люди другие, дворяне не столь сильны, да и места в Сенате не покупались направо и налево. Стать сенатором, было как сейчас стать высшим дворянином. Сегодня из ста пятидесяти сенаторов, сто тридцать, а то и все сто сорок – это купцы, мелкие дворяне и сыновья крупных дворян. Они получили печатку сенатора не благодаря своим заслугам, а благодаря своим кошелькам и связям. Поверьте, будущее Империи их волнует меньше всего.

Реймонд не стал говорить ему о том, что сомневается в чистых намереньях самого маркиза. К ним подошел Таюс Понг и передал маркизу записку.

- Простите меня, – сказал маркиз после ее прочтения, – но приехали еще гости и мне нужно их встретить. Развлекайтесь, сегодня и Ваш праздник тоже.

Он улыбнулся и ушел вместе со своим секретарем.

- Ну, как вы? – Рей спросил у своих учеников.

- Утомительно, – буркнул Тог’рек. Вздох девушки показал, что она согласна с его оценкой.

- Это точно, – усмехнулся Рей.

Они посидели еще пять минут и направились к выходу. Свою миссию «поторговать лицом» они выполнили, так что не было больше причин оставаться. Сославшись на утомительное путешествие, они отпросились у маркиза. Дойдя до середины зала, прощаясь и здороваясь с гостями меньшего калибра, их перехватил молодой человек:

- Господин Д’Энуре! Простите, что отвлекаю Вас. Меня зовут Актин Грук. Я член Гильдии магии Капитолиса. Узнав, что на этом приеме будете Вы, собственной персоной, я не мог не подойти и поздороваться с Вами.

- Я тоже рад с Вами познакомится, господин Грук. Я собирался посетить гильдию в следующие пару дней. Тяжелая дорога и возраст требуют небольшого отдыха.

- Ничего страшного, господин Д’Энуре. Я вырос на рассказах о ваших похождениях. Можно сказать, Вы мой кумир и идеал.

- Я не настолько идеален, чтобы быть кому-то кумиром. Думаю, что раз Вы член гильдии заклинателей, то когда-нибудь и сами сможете совершить пару подвигов.

- Не перехваливайте меня, господин Д’Энуре, а то я зазнаюсь, что меня похвалил такой человек.

Они улыбнулись друг другу.

- А я думал, Вы остановитесь в своей усадьбе.

- Я слишком долго не приводил ее в порядок. Так что маркиз любезно пригласил меня побыть его гостем.

- Да, маркиз очень любезен с людьми своего поколения.

- Нас стариков с каждым годом все меньше и меньше. Мы должны держаться друг друга.

- Кстати, а Вы не видели маркиза? Я что-то не смог его найти. С моей стороны было бы невежливо не поприветствовать главу дома и устроителя столь прекрасного праздника.

- Он был где-то там, – Рей повернул голову в сторону двери, пытаясь увидеть не высокого маркиза. – Думаю, он…

- Берегитесь! – взвизгнула Юиль.

Реймонда толкнули в бок и от неожиданности, он упал на четвереньки. Кубок с вином он выронил из рук и тот упал со звоном и расплескал содержимое на штаны и обувь, стоящего рядом барона. Рей поднял голову и увидел, как молодой человек, с которым он говорил только, что, бежал в сторону раскрытого окна. Он расталкивал всех и многие падали на пол, ругаясь и браня парня, на чем свет стоит.

Следующим Рей увидел Тог’река. Варвар схватил металлический поднос у одного из рядом стоящих слуг, разбрасывая кубки с вином, и метнул поднос в спину убегающему парню. Металлический поднос, запущенный чудовищной силой здоровяка, вонзился парню в затылок и разрубил его голову и шею напополам. Парень сделал еще шаг и упал, разбрызгивая содержимое своей черепной коробки на окружающих. Реймонд хотел было заорать на Тог’река, но подумал, что Грук не стал бы убегать без причины.

Несколько дам попадали в обморок, мужчины же стояли бледные и сжимали свои кубки до белизны пальцев. Оркестр стих и в огромном зале, где было полным-полно людей, воцарилась мертвецкая тишина. Реймонд не понимал, что произошло и как ему действовать.

- У… учитель, – дрожащий голос Юиль раздался из-за его спины.

Он обернулся: девушка стояла на том самом месте, где только что стоял, и он сам. Ее взгляд был направлен на свою грудь, а из нее торчала рукоять кинжала. Девушка подняла изумленные глаза на Реймонда и повторила снова:

- Учитель…

Ее тон сменился с удивленного на извиняющийся. Она покосилась и начала падать, роняя все еще находящийся в ее руке кубок с вином. Рей попытался подхватить ее, но варвар среагировал быстрее. Здоровяк с заботой поймал ее и держал на руках, сидя на полу, на коленях. Реймонд подпол к ней, как и был, на четвереньках. Его сердце застучало, как отбойный молот. Он не знал, что же делать. Помощь, нужна помощь!

- Врача! Быстрее, врача!

В этом мире не было врачей, лишь лекари. Но сейчас его это не волновало. Изо рта девушки с кашлем вырвался кровавый сгусток.

- Быстрее, что вы стоите! – ярился Рей. Он услышал, как кто-то подбежал. Это был жрец, посланный на вечер, как представитель экзарха Просвир.

- Выдерните кинжал, – скомандовал он. Тог’рек резким, но аккуратным движением выдернул кинжал и положил его рядом. Девушка дернулась, как от удара током. Кровь пульсирующим потоком вырвалась из ее груди. Она, то пыталась рукой закрыть рану, то схватить на одежду Реймонда, пачкая его своей кровью. Ее глаза начали закатываться.

- Не вздумай! Смотри на меня! Не смотри вниз, смотри только на меня! – Рей схватил ее за голову и несколько раз ударил по щекам; ее взгляд стал осознанней.

Жрец применил лечение, но вместо ожидаемого эффекта, кровь девушки зашипела и начала пузыриться. Жрец выглядел отчаявшимся. Реймонд прижал голову эльфийки к своей груди:

- Что там?! Почему не выходит?!

- Я-я не знаю, – лепетал побелевший жрец, – если бы здесь была леди Просвир, то она возможно…

- Но ее здесь нет! Сделай что-нибудь! – Рей зарычал как зверь, и жрец повторил заклинание. Эффект оказался таким же.

- Попробуй очищение от яда. Я слышал про такое. Это похоже на яд, блокирующий лечение, – сказал Тог’рек.

- Я-я не знаю таких заклинаний… – продолжал лепетать жрец, – я больше по дипломатии, чем по лечению…

- Придурок! – Рей не следил ни за словами, ни за поступками. Девушка умирала, на его руках и нужно было, что-то сделать, и сделать срочно.

«Думай, думай! Ты же крутой маг, у тебя в запасе должно быть много трюков!» Реймонд проклинал себя, за то, что не смог выучить ни одного заклинания лечения.

Голова девушки запрокинулась, глаза закатились, а руки обвисли плетьми, еще минуту и она умрет. Реймонд судорожно перебирал варианты: нести ее куда-нибудь – он не успеют; магические предметы – они так же далеко. Он не взял с собой ни чего такого…

Холодок пробежал по его спине. Нет, он взял. Да, он всегда носил его с собой. Пусть он таскал его исключительно ради соответствия образу, но сейчас оно было при нем.

[Кольцо Феникса].

Он положил девушку на пол и попытался снять перстень. И как это обычно и бывает, именно сейчас, он сниматься не захотел. Рей вертел и крути его, но сустав кривого стариковского пальца отказывался его отпускать.

- Тог’рек, кольцо! – он протянул руку к варвару. Тот сообразил сразу и схватился на его ладонь. Но и он не смог его снять, не оторвав ему палец. Реймонд оглядывался, нет ли ничего поблизости, чем бы его можно было смазать, но кроме вина жидкостей не было.

И тут его взор упал на кинжал, тот самый, что был вынут из груди Юиль. Девушка уже не реагировала ни на что и лишь толчки крови из груди говорили, что в ней еще теплилась жизнь. Но толчки эти были незначительными и с каждой секундой становились все реже.

- Тог’рек кинжал! Давай!

- Вы уверены?

- Да! Как никогда!

Реймонд растопырил ладонь на полу, пока варвар брал клинок в руки. Он положил кинжал на сочленение пальца и ударом кубка отделил его от ладони. Рей взвыл: боль была адской, но адреналин, вброшенный в его кровь, не дал ему забыться. Он подобрал окровавленными дрожащими руками перстень и попытался надеть его на палец девушки. Кровь, струившаяся по ладони, делая перстень липким и скользким; один раз он его уронил и Рей проклинал себя за это.

Ему помог варвар: он взял ладонь Реймонда, в свою огромную лапищу, и вместе они надели перстень на палец девушки. Перстень был большим для ее тонких пальчиков, но как любой магический предмет, он сразу же принял нужную форму. Последний, еле заметный, толчок крови высвободился из груди девушки, и она затихла.

Следующие несколько секунд не происходило ничего. Реймонд уже успел проклясть перстень, но тут кольцо засветилось алым цветом и начало растекаться алой вязкой жидкостью. Сначала она растеклась по пальцу, потом по ладони, переходя на ее предплечье. Там, где кольцо растекалось, образовывалась серая корка, будто девушка превращалась в камень.

Перстень продолжал растекаться по ней, окутывая ее с ног до головы. Не прошло и минуты, как она была полностью покрыта вязкой жидкостью. Жидкость затвердела, и девушка больше ничем не напоминала живое существо: сейчас больше всего она походила на статую, которую аккуратно положили на пол. Затем корка пошла трещинами и начала отваливаться кусками. Под ней было видно тело Юиль. Но чем больше отваливалась корка, тем яснее становилось понятно, что под ней девушка была совсем голой. Падая на пол, корка осыпалась мелкой пылью, похожей на пепел.

С момента, как они одели ей перстень, до того, как она осталась лежать посередине зала совсем голой, прошло от силы пара минут. Когда последний кусок пепла опал, Реймонд затаил дыхание, все это время, держась рукой за обрубок пальца. Девушка была совершенно голой, был виден лишь черный шрам, на месте удара кинжалом. Спустя десять, самых долгих в жизни Реймонда секунд, девушка резко открыла глаза и задышала так, как будто, только что чуть не утонула. Она махала руками, будто бы пытаясь за что-то схватиться.

Рей сгреб ее в охапку и прижал к своей груди. В ответ девушка вцепилась в него так крепко, как могла. Ее осоловевшие глаза и тяжелое дыхание заставили Рея улыбаться. Они сидели, обнявшись, по центру зала, наполненным людьми, в луже, в которой смешались кровь и пепел. К ним подскочил барон, которого Реймонд облил вином при падении, и набросил на плечи голой девушки свою накидку. Рей завернул ее в эту накидку, буркнул благодарность, поднялся, неся ее на руках, как дитя, и поспешил к выходу. Перед ним все расступились.

После их ухода тишина в зале висела еще около минуты, а потом началась ругань. Решиться убить такого человека, на приеме высшего дворянина, в присутствии всего цвета дворянства Империи, кто бы, это не был, его готовы были четвертовать прямо здесь. Маркиз быстро вывел всех гостей в сад на свежий воздух. Дамам нужно было проветриться, а мужчинам обговорить случившееся. Несмотря на то, что маркиз старался быть любезен и приветлив, внутри он кипел как никогда. Маркиз решил, что бросит все силы, дабы наказать человека, посмевшего осквернить его дом такой подлостью.

\*\*\*

Реймонд быстрым шагом нес девушку к выделенному им домику.

- Давайте, я ее понесу, – предложил Тог’рек.

- Нет, не надо, я справлюсь, – отрезал Рей.

Но с каждым шагом он слабел все сильнее и сильнее. Усталость и потеря крови, высасывали из него силы, с невероятной скоростью. Сдавшись, он передал девушку варвару. В руках здоровяка она казалась еще более маленькой хрупкой и беззащитной.

Они буквально влетели в домик и варвар, сразу же отправился с девушкой на руках, в ее комнату.

- Что-то случилось? – испуганным голосом спросила одна из горничных. Ее глаза при виде их компании округлились, но годы выучки не дали ей уйти в прострацию.

- Да, случилось. Принеси пару тряпок и теплую воду, девушку нужно срочно обмыть.

Пока Юиль в безопасности с Тог’реком, Реймонд решил привести себя в порядок. Он достал [Зелье Восстановления] и полил его себе на палец. Чудовищная боль пронзила руку: боль была такой, что он выронил флакон и упал на колени. Из комнаты вылетел варвар и поинтересовался все ли в порядке. Рей успокоил того, что все хорошо. Видимо от резкой боли он и не заметил, как закричал. Кровь на его пальце пузырилась точно так же, как ранее и на эльфийке: то были остатки яда. Он отправился к себе, нашел палочку со светлой магией и применил [Очищение от Яда]. Боль утихла, но лечащих зелий больше не было, так что проверить его наличие, он не мог. Прибежали все три горничные: две занялись девушкой, одну он послал на поиски жреца.

Юиль лежала без сознания и выглядела болезненно. В окровавленной одежде и бледный, как снег, Реймонд выглядел не сильно лучше нее. С обрубка пальца продолжала капать кровь и сознание уже начало размываться. Он перевязал ладонь одной из тряпок и сказал Тог’реку, не спускать с нее глаз, и спустя пару минут потерял сознание, сидя в кресле.

\*\*\*

Очнулся Рей к полудню следующего дня у себя в комнате. Ноющая рука и две отсутствующие фаланги безымянного пальца, говорили о том, что ему это все не привиделось. Он попытался встать, но тут же чуть не упал – сил еле хватало, чтобы просто стоять.

Услышав возню, в его комнату вошли двое: Тог’рек и какая-то девушка в светлой одежде, судя по всему, жрец.

- Что с Юиль? – не стал церемониться с приветствиями Рей.

- Все в порядке, господин Д’Энуре, – ответила девушка. У нее был, чуть скрипучий, но все же приятный голос. – Леди Хааман сейчас спит. Возрождение отнимает много сил, так что ей сейчас нужен отдых.

- С ней точно все будет в порядке?

- Да, точно. Леди экзарх прислала меня помочь Вам и вашей ученице. Я более подкована в деле лечения, чем тот парень, которого вы встретили на приеме.

Реймонд лишь кивнул.

- Ты как? – спросил он у варвара.

- Отлично! – бодро ответил тот. Рей окинул его взглядом и понял, что он врет: глаза здоровяка были красные, обрамленные фиолетовыми кругами – он не спал всю ночь.

- Тебе тоже нужно отдохнуть, я пока пригляжу за… – он снова попытался подняться, но не смог.

- Господин Д’Энуре, Вам тоже нужен отдых. Не стоит беспокоиться, маркиз распорядился поставить Вам усиленную охрану и выделил еще горничных.

- Я хочу сам убедиться, что все в порядке.

Жрец перевел взгляд на Тог’река и тот не определенно пожал плечами. Он подошел к Реймонду и обхватил того за пояс. Так не спеша они направились к девушке. В коридоре стоял стражник в полной броне и при оружии: маркиз действительно серьезно усилил их охрану.

В комнате девушки было две новые, незнакомые Рею, горничные. Одна держала Юиль голову и спину, вторая кормила ее с ложечки, ароматным бульоном. Девушка выглядела плохо: потрескавшиеся синеватые губы, круги под глазами и белизна кожи, создавали ощущение сильно больного человека. Она перевела взгляд на вошедших и сделала слабый жест рукой, горничной кормившей ее. Горничная отстранилась, давая им перекинуться парой слов.

- У-учитель… – голос Юиль был на грани слышимости.

- Все в порядке? – спросил ее Рей, и она ответила едва заметным кивком.

- Коль-кольцо… – так же тихо произнесла она.

- Да, кольцо. Не переживай, это всего лишь кольцо и не более.

- Па-палец…

- Ничего, у меня их еще девять осталось, – попытался пошутить Рей. Девушка слабо улыбнулась.

- Ладно, кушай и отдыхай тогда. Не буду тебя отвлекать.

Девушка направила в его сторону ослабевшую руку и указала на него.

- Ну, я тоже пойду и отдохну. Поправляйся.

Юиль коротко кивнула и перевела взгляд на горничную: та принялась за свою работу снова.

Реймонд в обнимку с Тог’реком, вышел в небольшой центральный зал, служивший им и столовой. Он был слаб, и ел достаточно давно, так что решил подкрепиться, перед отдыхом. В зале стояли еще два стражника, а за столом сидел сенатор Альпин.

Увидев его, он подскочил, и они поприветствовал друг друга. Пока Реймонд обедал, сенатор рассказал ему о последних новостях. Жрец была прислана Леди экзарх, после того, как маркиз отправил своего посланника к ней посередине ночи. Сенат заседал практически до самого утра, и лишь усталость заставила всех разойтись.

Круг кандидатов в Регентский Совет определился. Было решено привлечь трех представителей от дворян, еще трех от Сената, одного от Леди экзарха, к ее вящему недовольству, и еще одно место хотели отдать самому Д’Энуре. Дворяне пока еще договариваются, кто станет их представителем в Совете. Сенат же уже определил, что представители должны быть от всех трех фракций. От «южных» был Альпин, от «западных» Гвурий, а вот «северные» пока еще не определились. Альпин смог распространить слух об участии в провокациях Сувора и «северные» искали кандидатуру, не относящуюся к опальному легату. Самого маркиза в усадьбе не было: сейчас он был нарасхват.

- Вы извините меня, что не могу проводить Вас, но мне сейчас нужен отдых, – сказал Рей сенатору.

- Ну, что Вы. Не стоит утруждать себя такими мыслями. Поправляйтесь и восстанавливайте силы. А мы, будем держать Вас в курсе последних событий.

Сенатор вышел, а Реймонд направился спать, строго настрого наказав Тог’реку, самому отдохнуть. Варвар отнекивался, но, после того как Реймонд уснул, согласился, что усталым быть не дело и завалился отдыхать.

\*\*\*

Следующие дни слились в один сплошной пансионный отпуск. Реймонд уже через пару дней был в отличном состоянии. Единственным неудобством оставался палец: из-за долгого воздействия яда и не полученного вовремя лечения, восстановить его не удастся, даже магией. Так что Рею приходилось привыкать к новым ощущениям при письме или удержании столовых приборов.

Юиль восстанавливалась медленнее, но это было и понятно. Мешки под глазами пропали, голос стал почти таким же, как и был. Кроме слабости и чуть болезненно белого лица, внешних признаков проблем не наблюдалось. Жрецы подтверждали, что она идет на поправку. Девушка в сопровождении горничных уже выходила на улицу для прогулок в саду.

Чтобы не сходить с ума взаперти Рей решил прогуляться по городу; Тог’рек вызвался его сопровождать. Сначала они заехали к экзарху и поблагодарили ее за помощь. Далее направились в Гильдию охотников и решили отложить экзамен до лучших времен. Затем они заехали в его усадьбу, точнее усадьбу старика.

Здание было двухэтажным, Т-образным, окруженным запущенным садом. Вокруг сновали рабочие, таскавшие строительные материалы. Дом был не таким богатым, как дом маркиза, но достаточно большим. Работы по его ремонту шли полным ходом и к концу сезона они должны были уже въехать в него.

Остался лишь вопрос с прислугой, но маркиз убедил их, что проблем не будет. Многие дворяне были готовы ему помочь. Реймонд подумал и предложил Брасу Тарикусу стать распорядителем его усадьбы. Ныне безработный, Тарикус согласился.

Следующим пунктом их прогулки стал банк. По договоренности маркиза их принял главный банкир Империи, Грациано Монелли. Процедура идентификации оказалась простой: одна капля крови капнутой на ключ и зеленый ореол свечения подтвердил подлинность его личности. Он уже собирался уходить, как банкир его остановил.

- Вы, не будете проверять свою ячейку?

- Ячейку?

- Да, ячейку. Кроме счета у Вас же еще и ячейка осталась.

- Ах, да, ячейка! Ну, раз я пришел сюда, то почему бы и нет.

Их провели в глубины банка к тяжеленой металлической двери. Дверь была гладкой, за исключением маленького углубления в центре. Оно было выполнено в форме ладони.

- Вложите ладонь в отверстие и направьте магическую энергию в дверь.

- Но у меня нет одного пальца.

- Ничего страшного. Опознавание производиться не формой ладони, а магической энергией.

Как уже знал Реймонд, в этом мире такая система использовалась часто. Магическая энергия была уникальна для каждого человека, совсем как отпечатки пальцев. Он вложил ладонь, и энергия заструилась в дверь. Раздался скрежет и хруст; дверь медленно разошлась в стороны.

- Теперь Вы можете войти. Но только Вы один.

- Он мой ученик, – Рей сделал жест в сторону Тог’река, – я бы хотел, чтобы и он вошел.

- Мы не сможем гарантировать Вам безопасности содержимого.

- Я ему доверяю

- Тогда хорошо. Я подожду снаружи.

Они вошли, и дверь медленно зарылась. Поначалу ничего не было видно, но магические светильники зажглись и осветили достаточно обширную комнату. Больше всего комната напоминала гигантский гардероб. Тут и там висело множество видов одежд, и Рей сразу же почувствовал, что это были магические предметы. Одежда поражала расцветкой и формами: от брюк и ботинок, до плащей и головных уборов. В основном, там висели мантии и одеяния, хотя встречались и образцы из толстой кожи. Единственным чего там не было так это латных доспехов. Да и было бы странно, если старик-заклинатель собирал их.

Чуть поодаль стоял стол, на котором было четыре сундучка маленького размера. В первом были камни: самые обычные, драгоценные камни. Старик владел имуществом большим чем, сто сорок две тысячи золотых. Во втором, на подложках, лежали магические кольца. Они были самых разных форм и расцветок. Одно в виде щита – [Кольцо Защиты]; другое в виде змеи, оплетающей хвост – [Перстень Токсиколога]; еще одно в виде крыльев – [Кольцо Полета]. Он подумал взять какое-нибудь, но раз они от него не убегают, то пусть пока лежат тут.

В следующем сундучке были браслеты и ожерелья: от широких и простых, сделанных из кожи, до ажурных и воздушных, исполненных из разных металлов. В четвёртом сундучке опять были камни. Но эти отличались от обычных – они были магическими. Ярко красный рубин с вырезанным на нем глифом, усиливал и упрощал заклинания огня. Изумруд, глубокого зеленого цвета, усилял заклинания друида. И так далее.

Под столом стоял большой сундук, в котором Реймонд нашел еще больше магических предметов: жезлы, палочки и манускрипты. В отличии от учебников и фолиантов, манускрипт был насыщен магией и мог содержать много заклинаний, не требуя от пользователя создавать магический круг. Несмотря на это, манускрипты не пользовались спросом, разве что у инквизиторов, так как поврежденный или утерянный манускрипт делал своего носителя бесполезным. Заклинатели предпочитали более надежное обучение магии, чем вместительный манускрипт.

Еще один сундук был пронизан магией и поначалу Рей не решался его открывать. Но любопытство пересилило страх. Сундук был магическим предметом [Скарб Ростовщика] – он был похож на рюкзак Реймонда и сумку Юиль, но имел ограничение: в него можно было помещать только простые предметы, из одного материала. Если поместить в него сборную конструкцию, сундук разложит его на составляющие. В нем старик хранил по несколько слитков металлов: по десятку слитков вафовой и лунной руд, три слитка титана, по четыре вулканита и серой платины и два слитка метеоритного железа.

В соседнем сундучке было две-три тысячи золотых монет – самых обычных имперских золотых. Видимо старик не полностью доверял банковской системе. Рей вспомнил, как громко лопались и прогорали банки «того» мира и подумал, что старик был слишком дальновидным, для маразматика.

Далее, на подставках стояли посохи. Они были так же разнообразны, как по форме, так и по содержащейся в них магической энергии. Один был даже насыщен энергией смерти, что вполне могло сделать Реймонда преступником, если бы кто-нибудь об этом узнал. Он был выполнен в виде немного изогнутого позвоночного столба, высотой около полутора метров. На его вершине была миниатюрная грудная клетка с кроваво-красным сгустком внутри. Сгусток пульсировал, и с него постоянно капало подобие крови. Но как только «кровь» покидала грудную клетку, тут же испарялась.

Чуть в стороне стояло оружие: от кинжалов, светившихся лунным светом, до двуручного молота, выполненного в виде огромной ярко алой розы. Рукоятью молота служил стебель цветка, ударной честью сам цветок, а клевец был выполнен в виде шипа данной розы. Оружие выглядело потрясающе красивым и притягивающим взгляд. Рей не сразу понял, что именно зачарование притягивало взгляды смотрящих.

В самом конце у стены стояла полка с книгами. Многие были закреплены цепями с магическими замками. Их Реймонд решил не трогать: без причины, книги цепями не закрывают. Другие же были очень старыми и пыльными. Подумав, Рей решил, вообще ни какие книги не трогать, пока он с ними не разберется.

Тог’рек бродил и лишь осматривался по сторонам, как посетитель музея. Оружие конечно привлекло его внимание, но его было не много, так что интерес он потерял быстро. Единственное на чем он остановил свое внимание так это кожаные митенки, на внешней стороне ладони коих, была металлическая пластина, сделанная в виде лапы зверя. Что это был за зверь, было не понятно. Это были [Захваты Дрессировщика] – магический предмет, позволяющий приручать зверей и усиляющие призываемых живых существ. Его мощь зависела от силы призыва носителя. Варвару этот предмет не был очень сильно нужен, но раз перчатки ему понравились, то Рей решил их ему подарить.

- Нравятся? – спросил Рей.

Тог’рек понял, что взял их без спроса и попытался снять, но его остановил Реймонд.

- Бери, это мой тебе подарок.

- Но это Ваше. Я не должен был брать их.

- Ты так много для меня сделал, так что это не самая большая благодарность.

- Я Вам помогал, а Вы меня учили. Сделка была честной.

- И, тем не менее, я настаиваю.

Тог’рек посмотрел ему прямо в глаза и сдался:

- Спасибо.

Рей подумал, что и Юиль нужно выбрать подарок. Более получаса он потратил на выбор подарка. Он решил, что лучшим будет уникальный браслет [Проводник Пяти Стихий]. Этот браслет был уникален своим дизайном: металлический браслет соединялся маленькими цепочками с пятью кольцами, образуя своеобразную перчатку. На каждой из перчаток было по небольшому магическому камню. Камни были разного цвета: желтый, синий, красный, зеленый, фиолетовый и последний, на самом браслете, был прозрачным. Перчатка усиляла все виды магии и ускоряла их произношение. Совсем, как его второе кольцо, только сильнее: кольцо можно было использовать, усиляя лишь одно заклинание. После, ему требовалась перезарядка. Браслет же работал постоянно.

Забрав обновки, они вышли из хранилища, и за дверью увидели стоящую девушку. По ее словам, банкир ушел по своим делам, оставив ее. Она проводила их из хранилища к выходу, где их уже ждала карета. На сегодня они закончили свои дела, так что тут же вернулись к усадьбе маркиза.

Юиль сидела в своей комнате и читала книгу. Реймонд подумал, что даже если через час начнется апокалипсис, она все равно будет сидеть и читать. Она уже могла и сама есть, одеваться и ходить, но в ее прогулках горничная продолжала сопровождать девушку. Был уже вечер, так что она была у себя.

- Ты как? – спросил Рей. Этот вопрос стал уже их традиционным приветствием.

- Все отлично. Еще пол декады, и я буду в полном порядке, – сказала девушка и отложила книгу.

- Еще жжет?

- Немного, почти уже не чувствую.

Шрам, оставленный ей убийцей, иногда доставлял девушки неудобство. Этот шрам, так же, как и палец Реймонда, нельзя будет убрать никогда.

- Я тут прогулялся по городу. Зашел к экзарху поблагодарил ее за помощь.

- Я бы и сама хотела ее посетить.

- Еще успеешь. Сначала на ноги встань. Затем, я посетил свою усадьбу. Работы там идут полным ходом, так что к концу сезона переберемся туда.

- Вы поговорили с Тарикусом?

- Да. Я и сам подумывал предложить ему работу, так что твои слова лишь подтвердили правильность хода моих мыслей. Потом была Гильдия охотников. Из-за новых обстоятельств Сиптх разрешил перенести экзамен на не определенный срок.

- А разве сейчас он нужен? Раз все закончилось, то может и стоит сдать жетоны.

Рей отрицательно замотал головой:

- Нет. Тот запрет – запрет, подписанный Императором. Так что и отменить его может только он. Маркиз сказал, что через три дня Его Величество примет всех нас: меня, маркиза Булиэнна, сенатора Альпина и посла Рееста: он уже на пути в столицу. Откровенно говоря, Сиптх оказывает нам, точнее мне большую услугу, не требуя выполнять работу охотников. Я вот подумал, что может отправить Тог’река к ним, в качестве инструктора, ему вроде такое нравиться. Что думаешь?

- Думаю, что он и так мается без дела. Так что уделять по паре часов тренировкам вполне способен.

- Затем я зашел в банк и подтвердил свою личность. А еще проверил свою ячейку.

- И что там? – глаза девушки стали чуточку ярче. Рей давно заметил, что, несмотря на поддерживаемую ей самой репутацию «книжного червя», девушка была любознательной и готовой к приключениям.

- А там. множество магических предметов, оружия и книг. Некоторые даже заточены в цепи. Так что, когда поправишься, мне нужна будет твоя помощь, – с этим имуществом нужно будет разобраться.

- Хорошо.

- Даже Тог’рек себе перчатки нашел. Они ему не очень нужны, но раз понравились, то пусть забирает. Ах, да, я тебе кое-что принес.

Он вынул коробку с браслетом и протянул ей. Она сначала отнекивалась, но Реймонд убедил ее принять браслет.

- Ты мне жизнь спасла. И рисковала своей.

- Но у вас же было кольцо.

- А ты знала, что оно сработает?

- Нет. В тот момент я не подумала об этом.

- Вот поэтому и бери. Иначе я затаю обиду.

\*\*\*

Вечером они поужинали вместе, впервые за долгое время. Обычно, или Реймонд был занят, или Юиль не могла сама себя покормить. Рей почему-то вспомнил свой первый обед со своими учениками. Он отметил, что Тог’рек научился справляться со столовыми приборами и ел намного более культурно, чем в тот день.

После совместного ужина их посетил маркиз Булиэнна и предложил Реймонду прогуляться в вечернем саду, как он сказал, «для важного разговора». Учитывая скорую встречу с юным Императором, Рей ожидал подобной встречи.

Они вышли на тропинку, и пошли по огромному саду. В нем росло множество самых разных деревьев, как обычных, например, яблони, груши или медовики, и совсем экзотичных, как кактусовое дерево. Оно отличалось от того дерева, что знал Рей. Дерево было похоже на раскидистую пальму с колючими плодами. Их собирали только специальными щипцами, а мякоть была похожа на ананас, только кислотно-зеленого цвета. На вкус, кстати, тоже было похоже на ананас.

Они шли молча около минуты и прежде, чем Рей успел начать разговор, маркиз произнес:

- Я хотел бы, чтобы Вы встретились с одним человеком.

- Кто это?

- Это я.

Маркиз и Реймонд синхронно обернулись на голос. Из-за дерева вышел человек, одетый во все черное. Контуры тела скрывал черный балахон с капюшоном, а лицо закрывала такая же черная маска. Маска была абсолютно гладкой без единого намека на отверстия для глаз или рта. В этой маске, голова говорившей, была похоже на глянцевое черное яйцо. Лишь женский голос выдал хоть какую-то информацию о человеке. Она не спеша направлялась к ним.

- Я оставлю Вас, – сказал маркиз, кивнул и направился назад.

Реймонд напрягся: у него не было повода не доверять маркизу, но не было известно, кто подослал убийц, так, что развившаяся у него паранойя, давала о себе знать.

- Кто Вы? – спросил он строгим голосом.

- Не стоит беспокоиться, господин Д’Энуре. Я посланник Гильдии убийц и воров.

- И что Вам от меня нужно? Хотите довершить начатое? – он был готов напасть в любую минуту.

- Нет что Вы. Наоборот, извиниться.

- Извиниться? – с удивлением спросил он.

- Не стоит так удивляться. Ваше имя известно многим членам гильдии. К нам обратился маркиз Булиэнна, с претензиями, ведь он тоже отчасти пострадавший. Обычно мы так не поступаем, но сейчас особый случай. Нам поступил заказ на некоего господина Арчера. Если бы нам сразу стало известно, кто скрывается под этим именем, мы бы сразу отказались его брать. Но на сбор информации требуется время.

- Так почему вы его не выделили?

- Клиент настаивал на скорейшем выполнении заказа, и проверка была проведена лишь поверхностно. Клиент очень сильно торопил, поэтому подробно проверять Вас, никто не стал.

- Плохая же у вас организация, внутри гильдии…

- Публика в гильдии достаточно разносортная. Есть те, кто без проверки и шагу не ступит, а есть и те, кому нет разницы, какие заказы брать. Как, например, те два парня, что нападали на Вас.

- Ну, один то точно об этом уже не пожалеет. Ничего, что мой ученик его убил?

- Мы гильдия убийц и воров, а не церковь Матери-Богини. Все члены гильдии понимают, что, действуя за рамками закона, всегда есть вероятность такого исхода.

- Я приму ваши извинения. Надеюсь, нападения прекратятся?

- Конечно. Как представитель гильдии, я могу гарантировать Вам, что гильдия больше не попытается Вас убить.

- Спасибо, мне стало легче, – соврал Рей. – А может, вы еще и проинформируете меня, кто же такой заботливый?

- Простите, но правила гильдии запрещают нам разглашать имя заказчика, даже ради такого человека, как Вы.

- Иначе говоря, заказчик может нанять кого-то со стороны?

- Вполне возможно. Мы стараемся не допускать наемников со стороны, но бывают, что просачиваются.

- Ясно.

Женщина сделала еще два шага к Реймонду:

- Вот, возьмите.

Она протянула руку в черной перчатке. Рей подставил свою ладонь, и женщина вложила ему в руку монету. Монета была выполнена из светлого металла. На одной стороне были изображены перекрещенные клинки, на другой кошелёк с золотом.

- И что это? – Рей поднял голову, но никого не увидел.

Он огляделся, но женщины нигде не было видно. Реймонд вздохнул и поплёлся назад. На полпути он увидел маркиза, который о чем-то беседовал со своим садовником. Булиэнна отмахнулся от садовника и подошел к нему.

- Поговорили?

- Да, перекинулись парой слов. И еще вот, – он показал маркизу монету.

- Платиновый знак гильдии, понятно.

- И, что это такое?

- Один из знаков, используемых в гильдии. Платиновый, такой, как ваш, означает, что гильдия признает за собой долг.

- Какой?

- Любой. Предъявите этот знак члену гильдии и, в зависимости от вашей просьбы, гильдия решит, может ли она Вам помочь.

- А как, я его найду?

- Просто пожелайте использовать его, и гильдия сама Вас найдет. Они в курсе у кого есть такие знаки.

- А если кто-нибудь его подделает?

- Бывали и такие случаи. Только вот потом, эти люди пропадали без вести.

- А Вы много об этом знаете, – с подозрением сказал Рей.

- Как один из высших дворян, я обязан знать не только нормы приличия, принятые в высшем свете, но иметь связи в самых разных сферах. Это я связался с ними, для получения объяснений. Один раз, они прикрылись моим секретарем, а затем испортили праздник моей супруге. Оставить такое без внимания я просто не мог.

- Понятно. А вам они сказали, кто стоит за этим?

- Нет, конечно. Свои правила, они соблюдают неукоснительно. Ну, вечер и так уже поздний, так что прощаюсь с Вами до завтра. Не забудьте, через день нам на прием к Императору, так что подготовьтесь и выспитесь; встреча назначена на утро.

- Вы уже были у Его Величества?

- Да, не далее, как вчера. Он оказался более интересным парнем, чем я ожидал. Спокойной ночи, господин Д’Энуре.

- Спокойной ночи, маркиз Булиэнна.

\*\*\*

Следующим днем Реймонд планировал посетить Магическую Академию, но это может вымотать его перед разговором с Императором. После того, как стало известно, что Рей должен будет войти в Регентский совет, приглашения от дворян и других знатных особ, приходили к нему с завидной регулярностью. Многие хотели использовать его для своих целей, но Рей уже решил, что будет делать. Его идея была глупой, и даже наивной, но возможно единственно верной.

Через день они проснулись очень рано. Рей написал записку с просьбой главе гильдии охотников и отправил с ней Тог’река. Варвару было скучно и его стоило бы занять, хоть чем-то; пусть поработает в гильдии. Юиль хоть и была слаба, но передвигалась уже сама. Тем не менее, Реймонд решил оставить ее в усадьбе.

Утром, слуги маркиза подали карету, и они поехали по городу. Первым они заехали за сенатором Альпиным, затем в дорогую гостиницу, за послом Реестом. Он не сильно изменился с момента их встречи. Но теперь улыбался и светился, как начищенный доспех. Реест благодарил всех присутствующих всю дорогу и постоянно кивал. Реймонда это раздражало, а вот сенатора и маркиза наоборот: им очень нравилось, что перед встречей с Императором, посол понимал, кому он был обязан.

Дворец был роскошен и красив. Реймонд вспомнил его по своим снам, но он не очень хорошо помнил его планировку. Проходя по коридорам, на него накатывало теплое чувство, похожее на дежавю. В его мире это считалось всего лишь ошибкой разума, но тут, воспоминания старика изредка просачивались остаточными ощущениями.

Их проводили к огромной двери, перед залом, где должен был находиться Император. Они поправили одежду: Реймонд так и не озаботился покупкой обычной одеждой и выбрал однотонное одеяние глубокого оливкового цвета. Это было [Одеяние Сановника] – одеяние усиливало харизму и дар убеждения своего носителя.

Слуга открыл двери, и они вошли. Первыми шли Реймонд и маркиз, чуть позади сенатор и посол. По центру зала стояло два, направленных друг напротив друга, дивана. Между ними был низкий столик. А правее было мягкое кресло, в котором сидел молодой человек. То, что он не хотел сидеть вместе с ними, говорило о его характере. Юноша понимал, чего хотят маркиз и сенатор и сел отдельно, показывая им, что не станет марионеткой в их руках.

Молодой монарх поднялся и поприветствовал их. Гости поклонились и расселись по обеим сторонам дивана. Ближе к Августу сели сенатор и маркиз. Император поинтересовался у посла, как ему путешествие и сам Капитолис. Когда время для приветствий закончилось, Император взял инициативу в свои руки.

- Мое время расписано по минутам, так что не будем его тратить. Я в курсе всей ситуации, от и до. Моя драгоценная матушка, уже отбыла в выделенную ей усадьбу. А легат Сувор, был отстранён от дел, и ему будет запрещено, покидать свое поместье. Не официально, конечно. Все-таки он дворянин, пусть и мелкого пошиба. Что-то не так, господин Д’Энуре?

Рей поймал себя на мысли, что откровенно пялиться на парня.

- Простите, Ваше Величество, просто я подумал, что Вы очень похожи… похожи на Первого Императора.

То была чистая правда. Парень не был его точной копией, но схожесть была потрясающей.

- Вам виднее, господин Д’Энуре, – улыбнулся молодой человек. – Вы единственный из присутствующих, кто знал его лично. Я же, почту это за комплимент. Надеюсь, что к концу моего правления, меня будут сравнивать с ним не только по внешности, но и по деяниям.

- Конечно, будут, Ваше Величество, – закивал маркиз, но это была слишком явная лесть.

Посол и сенатор закивали синхронно с маркизом. Далее они занялись организационными вопросами. Маркизу Император поручил «был голосом дворянства при его троне». Сенатору поручили улучшить работу Сената: юному монарху не нравиться, что места в Сенате продаются практически на открытых аукционах. Семнадцатилетний парень имел невероятное понимание политической ситуации.

- Вы так погружены в дела государства, Ваше Величество, – восхитился маркиз.

- Не смотря на старания моей матери, я все равно старался хоть немного держать руку на пульсе. Да, я был еще моложе, чем сейчас. Но когда она стала увольнять моих учителей и делать из меня марионетку, я понял, куда ведут ее амбиции, даже не смотря на возраст. Но мы отвлеклись. Теперь обсудим наши дела с Вами, уважаемый посол.

- Я само внимание, Ваше Величество.

- Как будущий правитель Империи, я предлагаю перезаключить союзнические договоры, составленные еще Первым Императором и Королевой эльфов Аинитэль. С тех прошло три века, так что думаю, нужно переписать эти дружеские договоренности с учетом текущих реалий. Так же Империя выплатит компенсацию, всем погибшим купцам вашего народа, в качестве извинений. Я подготовил Вам проект нового договора, – он протянул руку назад и, стоявшая позади него, девушка-секретарь подала ему трубчатый футляр, с позолоченным орнаментом.

Он передал футляр послу, и он принял его, с поклоном:

- Благодарю Вас, Ваше Величество. Я сразу же, как смогу, отправлюсь домой и мы со старейшинами, обсудим Ваше предложение. Но я верю, что после всего случившегося, мы найдем точки соприкосновения.

- Так же, я принял решение перенести Ваше посольство из Вудбурга в столицу. Не хорошо, что Вы, как представитель своего народа, не можете обратиться ко мне, не смотря на сотни лет дружеских отношений Империи и Королевства эльфов.

- О, это просто прекрасно, Ваше Величество.

- Под посольство Вам будет выделена бывшая столичная усадьба легата Сувора. Его имущество распродадут, а на вырученные деньги сделают там необходимый ремонт.

Маркиз чуть скривился: он мечтал выкупить усадьбу и устроить там свинарник, не меняя планировки. А главное, чтобы Сувор узнал об этом, как и все его приближенные. Такой не хитрый план он поведал Реймонду, как-то за ужином, будучи во хмелю.

- Вам не нравиться это предложение, маркиз? – от юноши не скрылось недовольство дворянина.

- Нет, что Вы, Ваше Величество. Это отличное предложение.

- Ну, раз так, вопрос решен, господин посол. Я буду ждать ответа от Вас. Если понадобиться помощь или дополнительное обсуждение, я в вашем распоряжении.

- Все прекрасно, Ваше Величество. Это идеальный выход из ситуации. Как только мы…

- Кхе-кхе, – выкашлялся Рей. Все обратили на него свое внимание: сейчас был именно тот самый момент, которого он ждал. Ему предстоит быть убедительным.

- Что-то не так, господин Д’Энуре? Вам не нравиться эта идея?

В голосе юноши впервые почувствовалось волнение. Он еще не был так закален в политических баталиях, как маркиз, сенатор или посол. Проявление эмоций в его голосе, говорило о том, что он не любил, когда что-то идет не по его плану.

- Нет, все отлично, ваш план действительно хорош, Ваше Величество.

- И тем не менее, я слышу четкое «Но» в вашем голосе.

- Но, я думаю, что можно поступить лучше.

- Продолжайте.

- Как насчет того чтобы рассмотреть вопрос об аннексии Королевства эльфов?

- ЧТО-О-О??? – взвизгнул посол. Он сжимал футляр, побелевшими от напряжения пальцами, как утопающий, пытающийся ухватиться за спасательный круг. Его лицо побелело, а глаза расширились. Уши эльфа дергались, как флюгер, на сильном ветру. Сенатор и маркиз выглядели более пристойно, но не менее ошарашено.

- Что Вы сказали?!

- Успокойтесь посол, – отдернул его юноша. – Мы оба понимаем, что господин Д’Энуре не предложил бы такого, все хорошенько не обдумав. У вас должны быть достаточно веские причины, для такого предложения, господин Д’Энуре.

- Да, простите. Возможно, я неправильно выразился, – по спине Рея так же бежали мурашки, – я о мирном присоединении Королевства эльфов к Империи.

Он перевел взгляд на Императора и тот кивнул, давая ему разрешение продолжать. Рей вздохнул и начал говорить:

- Давайте отбросим все формальности, господин Реест. После магического Катаклизма, произошедшего в вашем королевстве, его как такового, уже не существует. Оно опять раздробилось на три отдельных нации: лесных, равнинных и теневых, или, как вы называете, горных эльфов.

Лесные и горные живут своей особой жизнью, а вот равнинные, нет. Прочная связь с Приграничьем привела к тому, что ваши территории и так живут практически под полным Имперским правлением. На ваших землях все чаще эльфы поступают исходя из статей Имперского Закона, а не традиций вашего народа. Вы плотно сотрудничаете с купцами Империи, и наше золото имеет б***о***льший ход среди эльфов, чем ваше собственное. Ваши дети учатся у нас чаще, чем в ваших собственных учебных заведениях. Даже среди тех, кто не покидает родного края, считается хорошим тоном, говорить и писать на языке Империи. Манеры, что вы прививаете своим детям, так же все дальше от традиционных и все больше приближаются в нашим. Культура, торговля, законы – все это с каждым годом все сильнее меняет ваши земли, господин посол.

Тот договор, что вы так судорожно сжимаете в своих руках, не станет гарантией безопасности, для вашего народа. Может, конечно, и стать, но не более чем на одно – два поколения. А что дальше? Кто даст гарантию, что через пятьдесят или сто лет не появиться новый Сувор? На приеме маркиза, я видел, как дворяне Империи смотрят на мою ученицу. Простите меня, за такие слова, но дворяне не считают эльфов за разумных существ. Так было всегда и так будет. У них нет желания меняться или начать уважать ваш народ, господин посол. И мы не сможем заставить их измениться. Раньше или позже, может через сто лет, может и через тысячу, эльфы снова окажутся под ударом. Будет ли кто-нибудь им помогать? Я не знаю…

Но сейчас ситуация другая. Дворяне благоволят Вам, так как ваша проблема, положила начало переделу власти среди них. Даже если вас будут просто использовать – это не важно. Если ваш народ станет частью Империи, то они станут его гражданами уже официально. Это не спасет их от ненависти, или проявлений расизма, нет. Но это позволит избежать хотя бы геноцида в будущем. Даже самые глупые из дворян не станут массово убивать жителей своего же государства, ведь это станет началом их конца.

Тишина повисла над столом, и Рей оглядел всех присутствующих. Их лица были уже спокойнее, чем ранее: они поняли его логику. Они, так же, как и Рей, переглядывались друг с другом. Но б***о***льшую часть взглядов ловил на себе посол: его слово сейчас было важным.

Собравшись с духом, он заговорил:

- Я пон… – его горло пересохло от напряжения – простите.

Он отпил сок из кубка, поставленного перед ним обслугой.

- Еще раз извините. – его голос почти вернулся в нормальное состояние, лишь рябь волнения еще слышалась в нем. – Я понимаю, вашу логику и признаю в ней много чего истинного, господин Д’Энуре, но сам не вправе решать такой вопрос. Это требует б***о***льшего обсуждения. Многие старейшины ретрограды и будет тяжело их переубедить.

- Тогда позвольте мне дополнить предложение господина Д’Энуре, – юный Император решил не отпускать такой шанс, – я могу гарантировать вашим землям максимальную автономию. Так же могу пообещать, что земли эльфов не будут тронуты, ни для государственных нужд, ни для каких-либо еще. Еще я могу пообещать, что если ваш народ решится восстановить монархию, то Империя, в моем лице, не будет мешать и спокойно позволит Вам выйти из-под Имперского вассалитета. Как Вам такое предложение?

- Предложение отличное, но все равно я не могу его сам принять.

- Хорошо. Тогда проект нового договора я составлю так быстро, как только возможно. Маркиз, сенатор у вас есть возражения?

Оба ответили отрицательно.

- Позвольте и мне еще добавить, – Рей поднял руку, как школьник. – Чтобы у посла не возникло сомнений, в честности моих слов, я хотел бы предложить ему свое место в Регентском совете, если договор будет подписан.

- Э?! – Реест пискнул. Его глаза опять вылезли из орбит, и он судорожно отпивал сок дрожащей рукой.

- Вы уверены, господин Д’Энуре? – спросил удивленный сенатор.

- Конечно. Я уже не молод, знаете ли, – «включил» старика Рей, – и вариться в котле большой политики, уже нет никакого желания. Особенно сейчас, когда в Империи наступает время перемен. Пусть те, кто моложе строят будущее государства, а я как старик посмотрю на это со стороны.

Маркиз сделал страдальческое лицо и закивал вслед за ним.

- Хорошо. Пусть тогда так и будет: одно место в Регентском совете будет за послом эльфийского народа, вне зависимости от принятого ими решения. И раз уж мы заговорили о Вас, господин Д’Энуре, – Император опять потянул руку назад и получил в ладонь еще свиток, – вот, прошу.

- Что это, Ваше Величество?

- Мой приказ. Об отмене запрета на въезд в столицу для Вас. Осталось лишь подписать его маркизу и все, Вы в праве свободно покидать и возвращаться в столицу.

Рей передал свиток маркизу, и он развернул его. Девушка-секретарь поднесла чернильницу с пером, и маркиз подписал пергамент.

- Вот мы и закончили со всеми делами, – юноша встал, остальные поднялись за ним. – Не смею больше вас задерживать, господа. Кроме Вас, маркиз: у нас есть серьезный разговор. Остальных же развезут мои экипажи, я уже отдал все нужные распоряжения.

Булиэнна удивленно пожал плечами и все, кроме него, покинули зал. Пока они шли к выходу, к Реймонду подошел Реест.

- Вы уверены, что ваше предложение пойдет на пользу?

- Да. Мы не знаем будущего, по крайней мере, я, но лучше предупредить проблему, чем разгребать ее последствия. Думаю, что все будет отлично.

- Откровенно говоря, среди эльфов, особенно купцов, периодически ходили разговоры о принятии гражданства Империи. Некоторые, даже покупали дома в Вудбурге, чтобы через несколько лет получить официальное гражданство.

- Вот видите. Мы просто опередили время. Не волнуйтесь, тем более, что Вы ведь не сами это будете решать, верно?

- Верно. И все же спасибо Вам большое за помощь.

- Вы уже благодарили меня всю дорогу утром, так что не стоит.

- Благодарность благодарности рознь. Одно дело благодарить, потому что должен, а другое, потому что хочешь.

\*\*\*

Он прибыл в усадьбу и сразу же за ним явился Тог’рек. В гильдии здоровяку сказали прийти завтра с утра. Он рассказал ученикам о разговоре с Императором. Тог’рек воспринял новость сдержанно, лишь отметил, что решение присоединиться к Империи отличное. Юиль же заволновалась. Лишь узнав, о назначении посла Рееста одним из членов Регентского совета, ей стало спокойнее.

Маркиз вернулся под вечер и пригласил Реймонда отужинать. Рей пошел один: Тог’рек сказал, что ужин слишком воняет политикой, а, еще не восстановившую свои силы, Юиль, он не хотел нагружать новыми проблемами. Ужин шел своим чередом, но после того, как подали горячее, Рей решил, что уже пора задать прямой вопрос:

- Господин Булиэнна, зачем Вы пригласили меня на ужин?

- Отдать Вам должное, конечно же. Ваше выступление сегодня у Императора было сколь неожиданным, столь и потрясающим.

- Не думаю, что это так. Я слишком долго обдумывал ситуацию со всех сторон. Эта проблема не решиться сама собой, этот гордиев узел нужно было разрубить давно.

- Гордиев узел?

Реймонд, как мог, рассказал легенду, о гордиевом узле, опуская по возможности подробности и имена.

- Браво, браво! Какое любопытное решение проблемы! – искренне восхитился маркиз. – И, тем не менее, то, что Вы сделали просто превосходно.

- Думаете?

- Несомненно! Когда эльфы подпишут новый договор, это станет событием. Мы хотели сделать все, не поднимая шум, так как, это вина Империи. Но при таком раскладе – это будет дипломатическая победа молодого Императора. Ну и Регентского Совета тоже. Даже сам Первый Император не смог такое сделать, а тут мальчишка, не будучи у власти и декады, проворачивает такой фокус!

- А с чего Вы взяли, что они его подпишут?

- У них нет выбора. Если бы Вы не предложили свое место в Совете послу, то у них еще был бы шанс отвертеться. Но Ваши слова и предложение Императора, о назначении посла, даже без подписания договора, не дают им выбора. Если они откажутся, то их не поймут политики других стран и полисов. Это может развязать нам руки, если мы захотим забрать их земли силой.

Тут-то Реймонд и понял, что оплошал. Он поставил целый народ эльфов в невыгодное положение: фактически он предложил им золотую клетку. Теперь у них действительно не было выбора. То, что он сказал про геноцид при Императоре, действительно было правдой. Но их не примут в Империи, как равных никогда. Возможно, когда время дворянства пройдет, у них и будет более светлое будущее, но сейчас – точно, нет. Если в будущем, кто-нибудь из правителей Империи решит выгнать эльфов с их земель, то ни какое давление со стороны других сран и полисов ему не помешает. Ведь теперь они граждане Империи, а значит, Империя может делать с ними все, что заблагорассудиться.

Его затошнило, а уши покраснели. Ему стало стыдно, и он попросил разрешения, покинуть стол. Это была грубость, но маркиз проявил любезность. Он пошел в сад и бродил там до самого захода солнца. Стыд и страх не давали ему, показаться на глаза Юиль, но девушка первой нашла его. Одна из горничных рассказала, что видела, как старик бесцельно бродит по саду. Эльфийка решила, что у старика мог опять начаться приступ, и поспешила найти его сама. Он стоял и смотрел в пол, как проштрафившийся школьник: ему было стыдно смотреть ей в глаза. Она подвела его к скамье, они сели, и девушка спросила, в чем дело. Рей рассказал ей о своей ошибке и как маркиз с Императором ловко ее использовали. Девушка молчала весь рассказ, потом встала и ничего не говоря ушла. Он остался сидеть бордовый, как свекла.

Рей бродил по саду допоздна, пока не стало совсем холодно. Он долго собирался мыслями и все-таки решился, что лучше уж принять, то, что будет, чем откладывать «казнь» на потом. Когда Рей вошел в их домик, Юиль сидела в главном зале с книгой. К Реймонду подошла горничная.

- Что-нибудь Вам нужно, господин Д’Энуре?

- Оставьте нас, пожалуйста.

Девушка кивнула и ушла. Реймонд подошел к Юиль; девушка отложила книгу и посмотрела на него.

- Если ты меня возненавидишь, я пойму…

- Я не буду ненавидеть Вас. В том, что случилось, нет вашей вины. Вы хотели, как лучше.

- Но возможно я обрек твой народ на еще большие проблемы, чем сейчас.

- Вы этого не можете знать.

Между ними повисла неловкая пауза.

- Я обдумала ваш поступок, и кое-что поняла: мы не можем знать, что случиться. Мы может исходить лишь из того, что есть. Возможно, мой народ будут ждать нелегкие времена. А возможно, что и нет. Возможно, через сто лет нас проклянут за то, что мы сделали, но мы не можем этого знать. Но мог ли кто-нибудь сто лет назад предположить, что Вы, будучи уже очень древним стариком, сможете спасти народ эльфов от геноцида? Наврятли. Но вы смогли. Как я уже сказала, мы не знаем, что произойдет в будущем. Мы можем лишь молиться Матери-Богини, что она не даст мой народ в обиду. Так что, не корите себя, сегодня Вы сделали большое дело. А будущее оставьте в Ее ведение, Она мудрее всех нас, и Сама сможет разобраться…

Юиль улыбнулась, и ему стало в разы легче, но полностью от чувства своей неуклюжести, он не смог избавиться. Была ли девушка права? Скорее всего, да. Никто не мог предсказать, что он попадет в этот мир. Никто не мог предсказать, что он попадет в тело не абы кого, а столь авторитетного и сильного старика, как Д’Энуре. Никто не мог предсказать, что группа провокаторов нападет именно на них в лесу. Никто не мог предсказать, станет ли Тарисса Раен им помогать. Никто не мог предсказать, что они успеют выполнить все задания Гильдии охотников. Никто не мог предсказать, что подосланным убийцам не улыбнется удача. Никто не мог предсказать, что Леди Де’Грист согласится признать поражение. Никто не мог предсказать, что его сегодняшний спич, не потерпит неудачу.

Никто.

Реймонд лежал в своей постели и размышлял, было ли это простым набором случайностей или все-таки Мать-Богиня действительно присматривает за ним. Если тут есть Жизнь и Смерть, собственными персонами, то возможно, что и Она это не выдумка святош. Эта мысль его пугала. Он и не заметил, как усталость дня заставила его сомкнуть глаза и уснуть.

\*\*\*

*Он проснулся и повернулся на бок. Кровать под ним заскрипела, и этот звук он узнал бы из тысячи. Рей улыбнулся от накативших воспоминаний: он лежал в своей кровати на мансарде, в доме совей бабушки. Домик был не большой и после ремонта, сделанного около десяти лет назад, чердак превратился в уютную мансарду. После его переезда к бабушке эта мансарда стала его комнатой.*

*Его старенькая потрепанная, но столь любимая кровать стояла все так же у окна. Шкаф стоял в углу, с чуть покосившейся, и поэтому не закрывающейся, дверью. Простой деревянный стол и такой же простенький стул. На тумбе стоял старый ламповый японский телевизор, купленный еще его дедом, которого уже семь лет, как не было. К телевизору была подключена его игровая приставка, которую он так и не убрал. Бабушка, скорее всего, опять его отругает. У стола лежал грязный футбольный мяч, а значит, взбучки ему точно не избежать. На тумбе стояли три чашки из-под чая, забытые им и его друзьями вчера.*

*Он встал с кровати и осмотрел комнату еще раз. Расписание уроков на завтра; постер с героем фильма про киборга-убийцу, (Рей мечтал, что, когда вырастет, купит себе такую же куртку, очки и мотоцикл), и несколько фотографий в рамках, все так же украшали наклоненные стены.*

*В его комнате все было точно так же как в его детстве; все, кроме него самого. Он посмотрел на свои руки и понял, что это, скорее всего сон, или мозг старика нырнул в его, Реймонда, воспоминания. Это были не руки ребенка и не руки молодого парня. Это были руки старика, с одним кольцом и без одного пальца. Он тяжело вздохнул и коснулся своего подбородка. Борода все так же свисала с его лица. Реймонд собрал кружки и, проходя мимо шкафа, посмотрел в зеркало, в его дверце. В зеркале отражался тот, кого он и ожидал увидеть, старик Арчибальд Д’Энуре.*

*Спускаясь с лестницы, он старался наступать на те ступени и в тех местах, где они не скрипели. За годы тренировок он отточил этот навык практически идеально. Подростком он сравнивал себя с ниндзя и даже серьезно думал уехать в Тибетский монастырь и стать монахом, чтобы научиться сражаться, как в старых фильмах. Но узнав, что там нельзя играть в приставку, Рей передумал. Мысли о его юношеских мечтах стерли грусть с лица, и он заулыбался.*

*Он аккуратно поставил кружки в мойку и немного подумав, вымыл их сам. Походив по дому, он не заметил большой разницы ни в чем. Мебель стояла там, где и была, картины и фотографии висели точно там же, где и раньше. Он заглянул во все комнаты, но никого не увидел. Он вышел на крыльцо и наконец, услышал столь знакомый голос:*

*- А ты любишь поспать, Рейми.*

*Рей повернул голову и увидел свою бабушку, сидящую на веранде в кресле-качалке и что-то вязавшую. Он подошел и сел в кресло рядом. Она была как две капли воды похожа на нее, за исключением глаз. Один был матово-черный, другой ослепительно белый.*

*- Кто вы? – спросил он. Где-то в глубине души, он понимал, что это не его дом, хоть и он был невероятно на него похож.*

*- Неужели совсем идей нет?*

*- Вы Мать-Богиня? – он вспомнил, где видел эти глаза.*

*Старушка улыбнулась ему и продолжила вязать.*

*- Зачем, все это? – он обвел подбородком дом.*

*- А разве для этого нужен повод? Ты хочешь получить ответы, но на твои вопросы никто не может тебе их дать.*

*- Кроме Вас, разумеется.*

*- Разумеется.*

*Он некоторое время посидели молча.*

*- Почему? Почему, именно, я?*

*- А почему, нет?*

*- Можно было выбрать кого-нибудь по лучше. Я не уверен, что я лучший выбор.*

*- Он посоветовал тебя.*

*- Он?*

*- Да, Он. Ваш Бог.*

*Рей изумился и не смог ничего ответить.*

*- Получается, что Бог существует?*

*- В том смысле, который вкладываете в него Вы, конечно нет. Но вообще, да, Он существует.*

*- И сколько Вас?*

*- Много. Ты же слышал легенду о создании этого мира? – Рей согласно кивнул – Так вот, в нем говориться только обо мне. Но секрет в том, – она наклонилась к нему и по-заговорчески зашептала, – что Нас было много.*

*- Сколько, много?*

*- Достаточно. Мы расселились по всей Вселенной, чтобы наши миры не мешали друг другу развиваться и расти.*

*Рей упорядочил мысли в голове и спросил:*

*- А кто тогда, создал Вас?*

*Бабушка прекратила вязать и посмотрела ему в глаза.*

*- На этот вопрос ты не получишь свой ответ, Рейми. Не потому, что его нет, а потому, что есть вещи, что ваш разум не может осознать.*

*- Тогда, почему наши миры так отличаются?*

*- Каждый из Нас сам выбирал, что будет с Жизнью на его мире. Твой Бог был уверен, что магия, может сделать вас слишком зависимыми от нее, и вы не сможете полностью проявить всю силу данную Им. Он хотел сделать вас сильнее, решительнее и любознательнее, чем в других мирах.*

*- Не думаю, что это было хорошей идеей.*

*- Как сказать, – неопределённо пожала плечами «бабушка». – Ваш мир один из немногих, кто начал осваивать космос. Так что, кое в чем, Он оказался прав.*

*- А другие расы?*

*- Он боялся, что разные расы могут увлечься конфликтами между собой, а не общим развитием. Он выбрал людей, а не представителей других рас, из-за вашей универсальности: вы способны приспособится к любым условиям.*

*- Ясно. А Вы?*

*- А я решила, что бы Жизнь сама выбирала, что ей нужно. А магия была лишь силой, что уравнивает шансы одних перед другими.*

*- И все же, я не понимаю, почему именно я?*

*- А я все так же отвечу, почему нет?*

*- Я не самый смелый, не самый умный, да и в целом…*

*- Это и не важно. Важно, что ты сделал то, ради чего сюда прибыл: ты спас целый народ, народ эльфов.*

*- Откровенно говоря, я думал лишь о собственно выгоде…*

*- И что? Или ты думаешь, что все герои всех миров творят подвиги исключительно ради недостижимых идеалов? Пф-ф-ф! Девять из десяти, так называемых «героев», думали о себе и только, о себе, юноша! Повторюсь: не важно, какие цели ты преследовал, важно, то, что ты сделал ради этих идеалов.*

*- А я думал, что Боги ценят эти «недостижимые идеалы».*

*- Мы никогда перед собой не ставили недостижимые цели. Вы сами выбираете, что есть высшая справедливость, и тому подобные моральные ориентиры. Мы просто хотели созидать Жизнь – самое прекрасное, что может быть во Вселенной.*

*- Действительно ли Жизнь так прекрасна?*

*- Да, это так. Ты сам являешься ее частью, и поэтому не замечаешь всей красоты Жизни. Но Мы видели многое из того, что никто из живых никогда не увидит. Поэтому вы не понимаете всю ее красоту.*

*- И что дальше?*

*- А дальше ты проснешься и продолжишь жить своей жизнью, точнее жизнью старика Д’Энуре.*

*- Оставшиеся семь лет?*

*- А вот это, ты уже сам решишь. Я же сказала: в моем мире, вы, смертные, все решаете сами.*

*- Тогда, зачем Вы вмешались в происходящие события?*

*- Я не буду решать все за каждого из вас, но допустить геноцид целой нации, Я не могу. Эльфам еще предстоит сыграть свою роль в будущих событиях. Это будет еще очень нескоро, но они еще будут нужны этому миру.*

*- А я не могу вернуться назад, к себе домой?*

*- А ты разве не дома? У тебя есть своя усадьба, деньги, авторитет, магические предметы, на худой конец. У тебя есть все, чтобы жить хорошо. К тому же у тебя есть ученики… они надеются на тебя и верят.*

*- Им не я нужен, а старик. Я не уверен, что смогу заменить его. Я изучал его биографию; пусть большая часть героев и были засранцами, но Д’Энуре был действительно великим человеком. И если сначала я ругал судьбу на чем свет стоит, что попал в его тело, то теперь я не уверен, что его достоин.*

*- Ты ведь не этого боишься, ведь так? – ее глаза прищурились. Она отложила свое вязание и посмотрела ему прямо в глаза.*

*Он смотрел ей в глаза, тяжело вздыхал и становился все более хмурым.*

*- Да, Вы правы, – он решился сказать, то, что у него было на душе. – Чем больше я овладеваю его силой, пользуюсь его авторитетом и его средствами, тем больше я задаюсь вопросом, а что я сам за человек. Чем больше я пользуюсь его благами, тем сильнее я боюсь. Я боюсь за то наследие, что старик мне оставил. Я боюсь, что кроме этого наследия я, сам по себе, ничего не представляю. Я боюсь сломать все-то доброе и хорошее, что оставил после себя старик, своей глупостью и жадностью. Ведь мне самому до него не дорасти никогда. Я даже стоять рядом с ним не должен ближе чем на лигу, а то и все десять. Я не готов нести его ношу, не испортив ничего…*

*- Поэтому ты и должен ее нести.*

*Рей поднял на нее свои изумленные глаза.*

*- Ты сомневаешься и поэтому будешь мудр в своих решениях; ты не используешь его силу понапрасну, и поэтому не будешь жесток в своих поступках; ты осторожен и поэтому не подвергнешь опасности тех, кто рядом. А то, что тебя беспокоит наследие старика, говорит лишь о том, что ты не утопишь его в грязи. Возможно, именно поэтому Он выбрал именно тебя.*

*Посмотри на своих учеников: Юиль ты показал разные стороны и силу познаний, как из книг, так и на практике; Тог’река ты научил быть внимательным к чужим проблемам – качество хорошего лидера. На худой конец, ты научил его пользоваться столовыми приборами, что для варвара уже не мало. Ты уже стал для них учителем, хоть и не заметил этого. Так может и не стоит бояться быть тем, кто ты есть? Перед нами всегда возникает возможности. Возможности, что-то изменить, измениться самому или сделать больше, чем ты должен. Перед Нами так же стоял выбор, стоит ли этим заниматься. Тогда Мы решили, что Жизнь стоит того, чтобы стать чем-то б***о***льшим, чем мы были ранее. И даже Мы не ведали, что будет. Мы все лишь решаем рискнуть и сделать что-то великое, или отказаться и жалеть все оставшееся время, об упущенном шансе.*

*Ты спас целую нацию. Да, тебе помогли. Да, твоя мотивация была чуть иной. Но вспомни свой мир, многие ли могут похвастаться такими же успехами? Даже те, кто может изменить что-то в твоем мире, как правило, ничего не делают. Даже те, кто обладают соответствующей старику властью, силой или средствами, предпочтут не видеть проблемы, чем рискнуть, пытаясь ее решить.*

*Рей задумался: он вспоминал политиков, олигархов и других влиятельных особ, что думали только о своем брюхе. Были те, кто прославился своей благотворительностью, но их было невероятно мало. Да и откровенно говоря, они больше походили на богатых чудаков, чем на серьезных людей.*

*Он уже хотел было возразить Ей, но начал вспоминать все, через что они прошли. Он вспомнил раскуроченное плечо Юиль, убитого им парня и варвара с торчащими наружу ребрами. Они так много вложили сил, для их маленькой, но, тем не менее, большой победы, что бросить своих учеников сейчас, было бы полнейшим свинством. Своих? Почему он опять думает именно так?*

*- Потому, что ты их действительно ценишь и считаешь своими учениками, Рейми, – Мать-Богиня прочитала его мысли.*

*- А я могу, попросить о помощи, если понадобиться?*

*- Помолиться можешь, а помощи… кто знает.*

*Она хитро прищурила глаза, и Рею это не понравились.*

*- Не могу же Я помогать всем, таким как ты. У меня таких много.*

*- Неужели прям много? Я думал, что попаданцев не может быть много.*

*- Вообще-то да, но у меня и других дел много. А что касается попаданцев, то периодически они нужны.*

*- Я понимаю. Практически вся Империя стоит на правилах и законах Римской Империи моего мира. Это кто-то из попаданцев так повлиял на этот мир?*

*- Близко, но мимо. Это не сюда кого-то принесли, а отсюда: Рем и Ромул попали в твой мир из этого.*

*- И много людей, курсируют туда-сюда? – удивился Реймонд.*

*- Хватает. Ромул и Рем, Фламель, Христос, Ибн Сина…*

*- Погодите, Иисус прибыл отсюда?*

*- Да. Хороший был мальчик. Один из самых талантливых жрецов, что рождались в этом мире.*

*- Теперь понятно, как он чудеса творил. Но почему он не научил других исцелению?*

*- В твоем родном мире магии нет, а значит, когда магическая энергия, принесенная с собой, закончиться ее будет не восстановить.*

*- Получается, что все великие люди моего мира попали в него отсюда?*

*- Нет не все. Будда и Да Винчи из других миров. Плюс ваш мир и сам породил много великих людей: Коперник, Конфуций, Ашшурбанипал, Александр Македонский. Хотя Да Винчи, всего лишь вернулся домой; можно ли после этого считать его попаданцем?*

*- И зачем Вам все эти перемещения?*

*- Если говорить просто и понято, то мирам нужны свежие идеи, чтобы не закиснуть в самих себя. Представь себе пруд с проточной водой. Если ручей засорился, его нужно пробить, иначе, пруд превратиться в болото. Мирам нужна периодическая встряска извне. Нужны люди, или представители других рас, способные думать иначе; взращённые другой культурой и другими ценностями. Теперь, стало понятней?*

*- Да, более или менее.*

*- Так что ты решил? Останешься тут, с учениками, коих ты и сам называешь своими. Или же вернешься назад, к пустой квартире, безработице и обломанному ключу в двери, а? Твоих родственников больше нет, бабушка умерла с год назад, а женат ты был только на своей работе. Откровенно говоря, тебя там ничего не ждет.*

*- А тут? Еще испытания на мою голову?*

*- Как знать, все может быть, Я еще не решила. Но знай – Я никогда не даю испытания, что смертный не может перенести. Принять его или сбежать это лишь его собственный выбор. Возможно, придется поднапрячься, но все эти испытания будут тебе по плечу.*

*- Вы ведь и так знаете, что я отвечу?*

*Старушка улыбнулась.*

*- Конечно, знаю. Но ведь решение принял ты сам, причем еще до нашего разговора.*

*- Хорошо, – он выдохнул, приняв окончательное решение. – Но у меня есть одно условие.*

*- Ты будешь, что-то у меня требовать? – Ее голос посерьезнел.*

*Рей задрожал, но решил на этот раз не отступать.*

*- Да, одно условие.*

*- Я слушаю.*

*- Я любил свою бабушку, поэтому я могу обнять Вас вместо нее. В последний раз.*

*Мать-Богиня замолчала, осмотрела его лицо и сказала:*

*- Хорошо, но не вздумай тогда Меня хоть о чем-то еще хоть когда-нибудь просить.*

*Она встала с кресла и подошла к нему. Рей тоже поднялся и обнял ее. Она была ниже ростом, чем старик, в отличии от Реймонда, что был не сильно ее выше. Объятия выглядели криво, но это были самые теплые и приятные объятия в его жизни. Он крепко прижал ее к себе и закрыл глаза от удовольствия.*

Через секунду Рей проснулся, крепко сжимая подушку и одеяло, будто бы пытаясь их сдавить. Он огляделся: это была его спальня в гостевом доме маркиза Булиэнна. Уже начинало светать. Он попытался найти одежду, но накатившая слабость не позволила ему подняться с кровати. Его рука болела, и он снова осмотрел обрубок пальца. Сначала он хотел попросить Ее вернуть ему палец, но подумал оставить его, как память о той жертве, что совершила девушка, ради него. Забывать это не хотелось. Рей свернулся калачиком и сгрёб в охапку одеяло. Оно было теплым, но пахло лишь им самим и чуть-чуть кровью, а не приятным запахом булочек с корицей, так любимых своей бабушкой.

Реймонджалел, что объятья длились так мало времени, ведь так много ей не успел сказать. Посокрушавшись еще пару минут, он заснул. Заснул как Арчибальд Д’Энуре, а не как РеймондО `Салливан. Это решение было принято им почти перед самым сном. Он перестанет быть тем, кем был, и станет тем, кем должен быть: ради своих учеников, ради тех, кто старался и помогал ему, ради тех, кого он спас. Он найдет способ продлить жизнь своему разуму и потратит оставшееся у него время на помощь народу эльфов, чтобы они могли стать полноценной частью Империи.

А что будет дальше? А это уже не важно – ведь на то, будет лишь Ее воля.

\*\*\*

Август Седьмой стоял на балконе с кубком вина и размышлял. Многие дворяне видели в нем лишь игрушку, для реализации своих амбиций. Лишь маркиз осознал, что юноша не станет это терпеть и, если нужно, будет действовать жестко. Разговор с ним получился тяжелым и долгим, но продуктивным.

Юноша отпил вино и улыбнулся. Еще и старик Д’Энуре. Он и сам планировал присоединить Королевство эльфов к Империи в будущем, но старый Архимаг оказал ему огромную услугу. Он помог превратить поражение в победу, на ровном месте. О старике стоило бы позаботиться: даже если тот будет невменяем, его опыт и авторитет еще послужит светлому будущему государства.

Его бокал опустел, и он повернулся окрикнуть слуг, но на балконе никого не было: ни слуг, ни охраны. Дверь с балкона в зал была закрыта, чего не случалось почти никогда. Юноша улыбнулся и сказал, ни к кому конкретно не обращаясь:

- Надеюсь, мне дадут выпить еще один бокал вина?

- Можете пить, сколько пожелаете, Ваше Величество.

Неожиданно ему ответили со стороны парапета. Он повернул голову и увидел фигуру в темной одежде, полностью скрывающей фигуру. Половину лица прикрывала тряпичная маска, а вторая не проглядывалась из-за нависшего капюшона. Сказать, кто скрывался под одеждой, было невозможно. Даже голос, казалось, принадлежал подростку неопределенного пола.

Август подошел к столу с напитками и налил себе сам.

- Угощайтесь, – предложил он фигуре в черном. Та отрицательно покачала головой.

- Позвольте полюбопытствовать, кто же столь сердобольный человек? Считайте это Последней услугой.

Юноша знал, что рано или поздно его фигуру захотят убрать с игровой доски, но то, что это произойдет так рано, он не предполагал. Возможно, он недооценил маркиза Булиэнна, и эта ошибка будет стоить ему слишком дорого. Но фигура снова отрицательно покачала головой:

- Я не убийца, Ваше Величество.

- Тогда зачем, – он обвел бокалом балкон, – это представление?

- Я посланник.

- От кого? И что за послание у Вас, для меня?

- От Нулевой Центурии.

- Нулевой Центурии?! – юноша искренне удивился. – Я думал, все это придворные слухи и не более.

- Верно, Ваше Величество. Наше существование — это лишь слухи, разносимые горничными и подвыпившими стражниками Императорского Легиона, и не более…

- Я Вас понял. И что же Центурии от меня нужно?

- Ни-че-го.

- Совсем?

- Если только Ваши приказы. Мы подчиняемся только Императору и никому более.

- Но я еще не Император.

- Коронация, лишь условная церемония. Император – это не титул, и не кровь, а поступки. Мы решили, что Вы уже стали достойны нашей помощи.

- С чего вдруг?

- Ваша партия была просто отличной. Старик Д’Энуре помог Вам выйти из положения победителем, но и Вы сами сделали много для того, чтобы не пасть от руки Сувора.

- Сувор амбициозный глупец и не более. Амбиции и глупость две самые страшные черты, способные проявиться в одном человеке. Но такими людьми всегда проще управлять, особенно из тени.

- А ваша мать? Вам не было стыдно так манипулировать ею?

- Ха! Конечно, нет! Пока она хотела сделать из меня марионетку, меня это устраивало. Управлять страной, притворяясь чужой марионеткой, было бы идеально. Но когда она решилась на мое убийство, пусть и руками этого глупца, я перестал чувствовать к ней хоть что-либо, кроме благодарности за подаренную жизнь.

Август отпил вино и поглядел вдаль над крышами множества домов столицы. Его партия была разыграна почти идеально. Амбиции, признание, похоть, жажда крови, жадность денег или власти – он с детства понял, что умеет невероятно хорошо манипулировать низменными чувствами людей. Насмотревшись на все пороки Имперского двора, он не испытает чувство сожаления, даже если нужно будет отправить на эшафот большую часть придворных жополизов. Истории, рассказанные его учителями, как о великих деяниях, так и об ошибках, прошлых Императоров, будоражили его еще не окрепший разум. Он мечтал вернуть Империи былое величие и, если ради этого нужно будет пожертвовать тысячами жизней, он сделает это. Ему не нравилась идея массового насилия, но он понимал, что на пути к его мечте, ему придется вести войны. А значит, армия должна быть боеспособной.

Его выбор пал на эльфов, как на легкую мишень. Он не планировал устраивать тотальный геноцид, думал ограничиться лишь беспорядками возле границ и, придя к полной власти, сместив свою мать и ее фаворита, прослыть милосердным правителем. На фоне такой известности можно было бы выиграть себе время, еще пять, может семь лет, перед войной с соседями. Да и увидеть все проблемы армии, лишь на учениях, было невозможно. Но старик Д’Энуре дал даже больше, чем он рассчитывал. Он и сам продумывал такой вариант, но в этом случае ему была нужна помощь из вне, что делало его должником, и в целом, было очень рискованно.

Войне быть – он это понимал. Империя, как и Западная Валирия, давно не воевали, уже как тридцать лет. Взаимные претензии никуда не делись, а армия Империи была не готова к полноценной войне. Клинок, который не извлекают из ножен, ржавеет. Армия за три десятка лет простоя проржавела почти насквозь. В ней цветет коррупция, имущество армии регулярно расхищаются, а большая часть офицеров, выходцы из дворянских семей и без указки от своих покровителей и шагу ступать не будут.

Армии, как и всей Империи, была нужна хорошая встряска. Маркиз понял и принял его слова, хоть и не сразу и с большой неохотой. Его интересовали лишь собственные выгоды и то, что он оставит своему внуку. Августу пришлось предложить ему то, что маркиз и так ожидал – свадьбу с его внучкой, Еленой. Юноша понимал, что по любви ему, жениться ни как, не получиться. Так что, чем быстрее он объявит об официальном статусе Елены, тем меньше проблем будет в дальнейшем.

- Ваше Величество, – напомнила о себе фигура в черном.

- Простите, я задумался. Так Вы говорите приказы… любые приказы?

- Выполним, да. Но если Ваш приказ будет вредить Империи, Вам самим или будет за гранью здравого смысла, мы откажем Вам в своей помощи.

- Вот как? Нулевая Центурия, если мне не изменяет память, беспрекословно подчиняется Императору. Или, это не так?

- Мы давали клятву, да. Но мы не только Ваши тени, но еще и Ваши судьи, не забывайте об этом. Таков был договор между Первым Императором и нами.

- Неужели, Вы меня убьете?

- Нет. Мы всего-навсего станем Вам мешать, а мы это умеем. Август Третий, Темный Император, не развалил страну только благодаря нашим усилиям. А Август Четвертый, вернул остатки уважения и мощи Империи, так же при нашем непосредственном участии. Так что, выбор за вами…

- Я понял… Хорошо. Пусть так и будет. Тогда, вот мой первый приказ.

Фигура подошла на расстоянии двух шагов и встала на одно колено:

- Слушаю Вас, Ваше Величество…

Эпилог.

Арчибальд вышел на крыльцо своей усадьбы и поежился от утренней прохлады. Сезон ветра вступил в свою полную силу на пару декад раньше положенного. Он спустился вниз под пристальным взглядом своего секретаря Браса Тарикуса. Арчибальд повернулся, кивнул ему и произнес заклинание телепортации. Изображение в глазах зарябило и спустя секунду изменилось. Вместо крыльца своего дома, он стоял у отключенного фонтана, во внутреннем дворике имперской магической Академии. Эта была заранее обговоренная точка для телепортации, так что он не боялся скандала. Каждый раз, перемещаясь, таким образом, он вспоминал переполох, устроенный им в первый раз. Он не спеша направился в свой кабинет, размышляя обо всем произошедшем.

За последние несколько декад, многое успело измениться. Прошло больше половины сезона, как он со своими учениками приехал в столицу и поселился у маркиза Булиэнна. В свою усадьбу он въехал перед самым началом сезона ветра, так что некоторые недоделки пришлось потерпеть. Император выделил ему жалование, «за помощь в поддержании мира, среди дружественных народов, людей и эльфов», покрывавшее нужды усадьбы полностью. Арчибальд не жил на широкую ногу, так что бюджет Империи не сильно отяготило содержание его дома.

Тарикус, при содействии маркиза, набрал ему обслугу. Многие были или людьми маркиза, или бывшими слугами Сувора. Его поначалу это тревожило, но он быстро понял, что своего легата любили далеко не все. Так что проблем и обид от них не было. Памятуя, о своих рабочих буднях, в том мире, Арчибальд составил посменное расписание, при котором постоянно работало лишь две трети обслуги. Остальные же получали отдых. Обычно обслуга работала почти круглые сутки или с раннего утра до позднего вечера. Так что свой авторитет в их глазах он поднял еще выше.

Тог’рек теперь полностью посвящал себя гильдии охотников. При первом знакомстве с коллективом инструкторов, его проверяли в бою охотники алмазного ранга. После такого экзамена стало ясно, что сдавай они экзамен на алмазный ранг, варвар его, скорее всего бы провалил. Нет, он не был плохим авангардом, в том, что касается силы удара и владения мечом, он вполне мог дорасти до сильнейших бойцов. Но вот его ловкость не выдерживала испытания бойцами высоких уровней.

Если его оппонент был ему равен; такой же авангард; то варвар не уступал ему. А вот противники, делавшие ставку на скорость, доставляли ему проблемы. Как бы не вертелся и не крутился варвар, победить изворотливого рубинового охотника он не мог, его габариты не позволяли ему это сделать. Здоровяка это не расстраивало, так что продолжал тренироваться с сильными и учить более слабых охотников.

Он даже завел себе постоянно спарринг партнера и приятеля. Это был рыцарь в полном латном доспехе, такого же рубинового ранга. Его звали Теодор Аксинтон, и он был родом с севера, из рыцарских земель. Оружием ему служила магическая двуручная секира – [Секира Двух Змиев]. Название полностью передавало внешний вид оружия: рукоять представляла двух переплетенных змиев, головы которых, расходились на вершине оружия в противоположенные стороны. Огонь, изрыгающийся из их пастей, превращался в зазубренные лезвия секиры. Главной особенностью оружия была возможность разделить его на два одноручных топора: [Змий Огня] и [Змий Льда]. Лезвия топоров, при разделении, покрывались льдом и огнем соответственно. Когда Арчибальд узнал об этой особенности секиры, с помощью магии, Аксинтон скривился и настоятельно просил не говорить об этом никому, ведь это был один из его козырей. Д’Энуре пообещал молчать, как рыба.

Арчибальд частенько ходил навещать здоровяка в гильдии и наблюдал за их спаррингами. Впервые, за время путешествия, Тог’рек нашел себе равного противника и наслаждался этим. Наслаждался каждым спаррингом, каждым нанесенным или полученным ударом, каждой победой и каждым поражением. Д’Энуре грело душу, что впервые варвар нашел себе друга, с такими же интересами: ни он сам, ни Юиль не могли полностью понять здоровяка.

У Юиль тоже все было достаточно неплохо. После возрождения, в физическом и ментальном плане, она восстановилась достаточно быстро. А вот в магическом, все было не так хорошо. Она потеряла возможность использовать заклинания четвертого круга, так что достигнуть пятого ей теперь не представиться возможным никогда. Жрецы подтвердили, что такое случается при возрождении постоянно, часть сил теряются навсегда.

Девушка хоть и пыталась держаться стойко, но было видно, что это ее сильно задело. Ей предложили работать в Академии, но постоянное молчаливое напоминание о потере магических сил, лишь сильнее вгоняло ее в депрессию. Чтобы она совсем не раскисла, Д’Энуре предложил ей поработать в посольстве. Девушка приняла его предложение и за последние декады стала заметно веселее и активнее.

Посольство эльфов еще пока толком и не работало: сейчас Реест занимался переездом из Вудбурга. Старейшины эльфов не сразу согласились на предложение Императора. По словам Рееста, первые обсуждения предложения больше напоминали базарный гвалт. Сначала они оскорбились, но, чем больше обсуждений проходило, тем меньше сомнений высказывалось. Они выдвинули с десяток дополнений к договору и, к их удивлению, юный Император принял их почти все. Половина из этих дополнений была чисто символической, но основные были подписаны практически без исправлений.

Такая лояльность к их автономии, подкупала, но также и связывала руки. Отказ не повлечет за собой ни каких проблем, но теперь любая активность против Королевства эльфов не вызвала бы поддержку со стороны других государств и полисов. Сами земли эльфов граничили с Империей, землями лесных собратьев, варварскими степями и мертвой частью Пепельных земель. Так что случись война, соседи им помочь не смогут, ведь их, по сути, просто нет. Их лесные собратья затаили обиду, считая именно равнинных эльфов виновных в гибели их королевы.

Император позволяет эльфам иметь свой легион, численностью не более пяти тысяч воинов; платить минимальные налоги, притом, что первые три года, они не должны были платить вообще. Они получали право на работу и учебу в государственных учреждениях Империи, а также квоту в Сенате, в размере пятнадцати, выбранных только ими самими, представителей. Старейшины поскрипели зубами, но приняли предложение Империи.

Д’Энуре побывал на паре вечеров, и многие политики искренне восхищались юным Императором. Так что «политических очков» он заработал невероятное количество. Тем временем, Арчибальд все меньше участвовал в политической жизни государства. Сейчас он совсем редко получал приглашения от дворян, разочарованных, что старик не участвует в делении власти в стране, но это его полностью устраивало. Сам же он получил титул «Почетного Архимага Академии», тем и довольствовался. Это позволило ему постоянно сидеть в библиотеке Академии.

Ему предлагали, как возглавить Академию, так и стать одним из учителей, но он вежливо отказался. Он лишь принял на себя обязанности советника Магистра Академии, господина Ронка Никутаэ. В его обязанности входило посещение совещания академии, один раз в декаду. Б***о***льшую часть оставшегося времени он изучал трансцендентность и способы продлить жизнь своему разуму. Библиотека была наполнена древними книгами, написанные еще до основания Империи, так что информации хватало.

Первый Император, когда создавал свое государство, пытался сжигать их, чтобы люди не возвращались к старым традициям, а созидали новые, но Д’Энуре смог его отговорить. Он бережно перевозил старые книги, рукописи, свитки, руны, вырезанные на коре деревьев, и даже пару выдолбленных наскальных рисунков, в хранилища библиотеки, создав там невероятный сборник знаний многих эпох и государств. Благодаря его усилиям, библиотека имела славу хранилища всех знаний мира. Так что, если где и стоило искать знания, так это там. Именно по этой причине Д’Энуре устроился в Академию.

И его старания не прошли даром. На второй день он нашел трактат о трансцендентности и принялся его изучать. Благодаря новым полученным знаниям он смог увеличить дальность своей телепортации до дистанции в две лиги и точности меньше трети шага. Вследствие чего, он часто перемещался в академию и обратно телепортируясь.

А вот по поводу продления жизни все было двояко. С одной стороны таких трактатов хватало, с другой, там не было ни одного слова про разум, только про физическое тело. Некоторые обряды так были совсем за гранью адекватности: например, заклинание некромантии с использованием крови младенцев. В основном обряды позволяли сохранить молодость тела или давали временный эффект.

Но сегодня он шел по коридорам Академии, едва не срываясь на бег. Вчера под вечер он, кажется, нашел решение проблемы. Точнее, шанс на решение. Старый потрепанный свиток содержал легенду о том, как сбросить оковы времени. Легенда была размыта и плохо переведена, но в ней были указания на государство, которое уже поглотило время. Арчибальду просто оставалось надеяться, что в библиотеке есть информация об этой стране.

\*\*\*

Вечером за ужином он сидел и улыбался, так сильно, как никогда. Юиль заметила это:

- Что-то случилось?

- Угу. Кажется, я нашел решение проблемы. Осталось только добыть больше информации и можно праздновать.

- Проблемы? Какой проблемы?

- Идем, – он вышел из-за стола и направился в свой кабинет.

Девушка удивленно посмотрела на Тог’река. Варвар и сам сидел с глупым лицом и на ее взгляд смог ответить лишь недоуменно, пожав плечами. Они одновременное поднялись и вместе направились в кабинет к Д’Энуре. Старик стоял над своим столом, над старой книгой, написанной на неизвестном языке.

- Вот, смотри, – старик указал пальцем в страницу. Девушка применила заклинание и смогла понять то место в тексте, куда указывал пальцем ее учитель. Юиль подняла на старика еще более удивленные глаза.

- Простите, но зачем Вам это? Я понимаю, что жить долго это хорошо. Но Вам и так более трех сотен лет. Вы не сможете обмануть Смерть. Рано или поздно этот момент придет.

- Знаешь, когда мой разум очистился, я не понимал зачем. Годы давили на меня, и я уже был готов покинуть этот мир в любой момент, – любовь пафосно выражаться он «подцепил» от дворян, – но те события, в которые мы попали, показала мне, что у Нее на меня еще есть планы. Я не знаю, сколько Мать-Богиня отпустила мне времени, но есть дела, которые я бы хотел успеть сделать.

- Например?

- Например, не допустить тяжелого гнета над народом эльфов. Решение сделать их частью Империи пришло в мою голову, а значит, я ответственен за их судьбу. Пока я еще жив, я могу что-то для них сделать. Или помешать другим, с ними что-то сделать. Но если завтра меня не станет, кто это сделает? Император? Сенат? Или может быть, твоего авторитета для этого хватит, а? – спросил Д’Энуре с улыбкой.

Девушка насупилась и замолчала: старик был прав. Интегрировать эльфов в жизнь Империи будет действительно тяжело. Поломать шовинистические стереотипы может только время. Если дать народу эльфов десяток-другой лет, то ситуация может измениться. Сегодня же, даже подписанный Императором договор, не значил ничего. Как только договор оказался подписан, Император стал монархом эльфов, а значит, мог отменить или не соблюдать договоренности. Авторитет старика мог бы спасти ее народ от участи рабов.

- Ну, так как, поможешь старику, еще раз? – надавил на девушку Арчибальд.

- Хорошо, – выдохнула Юиль. – Но это слишком глупо и рискованно. А ты что думаешь?

Эльфийка повернулась к сидящему в гостевом кресле варвару.

- А я, ничего не думаю.

- Я не принципе, а именно сейчас, – уколола его девушка.

Арчибальд широко улыбнулся. В начале их путешествия их подколки приводили к скандалам, но пережитые приключения сдружили их и такие шутки теперь носили вид дружеской шалости и не более. Девушка подкалывала варвара его глупостью, мышцами и огромным ростом, а тот отвечал ей шутками про ее маленький рост, чуть писклявый голос и скрипучий смех.

- Вот видите, наставник, – Тог’рек встал и повернулся к нему, – я же говорил Тарикусу, что в доме завелись мыши. Или это опять та мелкая пришла.

Он приложил руку ко лбу, будто вглядываясь вдаль.

- Да нет. Видимо ее, еще нет дома. Ой, а ты здесь! Я на тебя не наступил случайно?

- А если серьезно, – прервал его Арчибальд, – ты поможешь?

- Конечно, что за вопрос! Честно говоря, я и сам хотел куда-нибудь сходить, с Тео, например. А то гонять молодняк уже надоело. А с Вами-то всяко разно веселее будет. Опять будем на кого-то охотиться?

- И да, и нет. Нам будет нужен один парень.

- Кто таков?

- Бог Без Имени.

- Пф-ф-ф! Как мы найдем того, у кого даже имени то нет!?

- Есть способ. Он большой любитель сделок и одна парочка точно знает, как его вызвать.

- А на кой он Вам, наставник?

- Есть у него один предмет, который я бы хотел получить. Так что, именно за ним мы отправимся.

- Когда? Завтра?

- Нет, что ты! Нужно будет еще информацию добыть. Да и путь нам предстоит на север, в рыцарские земли, а там, в сезон воды, снега по самые уши.

- А что это за предмет?

- Это [Фиал Последнего Вздоха].

- Это еще что такое?

- Потом узнаешь. Ну, что, вы готовы к новым приключениям?

- Конечно! – в унисон ответили Тог’рек и Юиль.