**Ранобэ:** Божественный доктор: дочь первой жены

**Описание:** Высокопоставленный офицер морской пехоты и мастер западной и восточной медицины Фэн Юй Хэн в результате взрыва вертолёта перерождается в теле слабой девушки из династии Да Шунь. Отцу нет до неё дела, бабушка не любит её, мать больна, брат слишком молод, а сёстры ненавистны, причём каждая последующая из них более безжалостна, чем предыдущая.
После перерождения ей определённо нельзя оставаться такой же слабой, какой была предыдущая владелица этого тела.

**Кол-во глав:** 1-500

**Глава 1. Пришествие Феникса**

Династия Да Шунь, Тянь У, 21 год

Стояла ясная лунная ночь, на небе мерцали звезды. Внезапный удар молнии сотряс все вокруг, даже крыши императорского дворца слегка задрожали. Но несмотря на раскаты грома, не упало ни капли дождя.

Внутри дворца наблюдатель Астрономического совета быстро бросился в Небесный зал и пал ниц перед императором Тянь У.

— Ваше величество, в небесах на северо-западе произошли изменения. Феникс прибыл.

Император Тянь У, держа чашку чая, слегка вздрогнул.

— На северо-западе... — полуприкрыв глаза, он отослал советника. — Если подумать, Мин'эр должен скоро вернуться.

\*\*\*

Еще одна молния ударила с ясного неба в пещеру, расположенную в северо-западной части Да Шуня. Она обрушилась прямо на труп молодой девушки, поразив ее.

Среди кучи трупов Фэн Юй Хэн изо всех сил старалась придать своему телу сидящее положение. Ее сознание все еще немного расплывалось, но вскоре она полностью пришла в себя. Открыв глаза, девушка пораженно обнаружила вокруг себя множество трупов.

"Что за черт! — она моргнула и откинула череп, который скатился ей на ногу. Оглядевшись по сторонам, она задумалась: - Я действительно умерла или нет?"

Она прекрасно помнила, как летела на вертолете, который взорвался на большой высоте, так что выжить было попросту невозможно. Как высокопоставленный офицер медицинской службы при армии, она смогла сохранить свое сознание в момент удара. Она была уверена, что умерла.

Без всяких сомнений, она умерла. Она умерла, а потом перевоплотилась.

Встав на вершине кучи трупов, она потянулась руками и ногами. В следующий миг поток воспоминаний наполнил ее сознание. Ее звали Фэн Юй Хэн, 12 лет, и она была дочерью первой жены премьер-министра Фэн Цзинь Юаня. Три года назад предок семьи ее матери совершил преступление, и вся их семья была сослана в пустынные земли. Опасаясь последствий, отец быстро понизил ее мать, Яо Ши (1), в пользу наложницы Чэнь Ши.

Как будто этого оказалось недостаточно, объявился какой-то ублюдок-оракул, который указал на Фэн Юй Хэн: "Этот ребенок будет вести злую жизнь. Если ей позволят и дальше жить в этой усадьбе, то наступит день, когда клан Фэн распадется и исчезнет".

Вот так вот, взмахом руки, глава семьи Фэн отослал Яо Ши, Фэн Юй Хэн и ее младшего брата Фэн Цзы Жуя, которому только-только исполнилось три года, в небольшую отдаленную горную деревеньку на северо-западе. Там им нужно было самим о себе позаботиться.

"Святое дерьмо! — она увидела всю предыдущую жизнь своего тела, как будто это был фильм. Только тогда Фэн Юй Хэн осознала: — Меня переселили!"

Иная эпоха, разный возраст, другой мир, отличная внешность, единственное сходство — это имя.

— Не волнуйся! — отряхнув руки, успокаивающе сказала она. — Твои сожаления и страдания, я запомнила их. И раз уж я оказалась здесь, то не позволю тем, кто издевался над вами, жить счастливо. Я как следует сведу счеты с поместьем Фэн.

Внезапно в ее голове раздался тихий вздох. Голос девушки выплыл на поверхность ее сознания и произнес лишь одну фразу: — "Спасибо". После чего ее разум слегка дрогнул, казалось, что-то медленно уплывало из него прочь.

Фэн Юй Хэн усмехнулась. Похоже, предыдущий владелец этого тела очень не хотел умирать. Только услышав ее обещание, она захотела уйти. Однако, чтобы на свете существовал подобный отец... Имея такую семью с ее так называемыми "семейными узами", в ненависти к ним не было ничего удивительного.

Она всегда выполняла свои обещания. Раз уж она овладела этим телом, ей, естественно, нужно будет свершить эту месть.

Фэн Юй Хэн поправила свое платье, сделанное из низкокачественной ткани, а затем отряхнула его. Используя тела как ступеньки, она выбралась из братской могилы. Однако не успела она оглядеться по сторонам, как раздался человеческий голос:

— Продажа этой девушки в дом пьяных цветов (2) в столице префектуры может принести нам 50 серебряных монет. Если мы сможем совершить эту сделку, забудь о чертовых негодяях. Мне хватит денег, чтобы жениться на двух молоденьких девушках.

— Размечтался! Хочешь жениться на молодых?! Даже если мне придется сесть вместе с тобой в тюрьму, я обязательно доложу обо всем губернатору!

— Хорошо, хорошо, я больше не буду болтать. Чертова баба, у тебя тоже наверняка есть, что сказать!

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Снова всплыли воспоминания первоначального владельца тела — ее мать заболела, поэтому она отправилась на ближайшую гору, чтобы собрать лекарственных трав. Там она попала в засаду и потеряла сознание. Но прежде чем потерять сознание, она оглянулась и увидела, что человеком, который ударил ее, был Ван Шу Гэнь из семьи Ван, главной семьи деревни Цунь Дун.

Она ловко переместилась в позицию на восемь часов и, прячась, подобралась поближе к приближающимся голосам. Она быстро осмотрелась. Увидев густо заросшую деревьями поляну на холме, она прокралась туда, скрывшись за ними.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Обращение к замужней женщине по имени семьи, в которой она родилась.

2. Что-то вроде борделя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 2. Дьявольски красивый человек**

Сейчас было не время действовать опрометчиво. Фэн Юй Хэн никогда не была излишне уверена в себе, тем более, что она только что прибыла в этот мир. Если не считать случайных воспоминаний, доставшихся ей от первоначальной владелицы этого тела, она совершенно ничего не знала. Кроме того, ей было всего 12 лет, и выглядела она весьма жалко, со своими тощими руками и тонкими ногами. Она была не настолько глупа, чтобы, вооружившись зубами и ногтями, полезть в драку с двумя взрослыми людьми.

Спрятавшись, она заметила, что парочка подкралась к яме, наполненной трупами. Фэн Юй Хэн внимательно посмотрела на них и узнала своих врагов. Это действительно оказались Ван Шу Гэнь и его ужасная жена Сюй Ши.

Эти двое посмотрели на кучу трупов и поняли, что их товар пропал. Сюй Ши с тревогой сказала:

— Здесь что-то не так! Это определенно то самое место, где мы ее оставили. И где же она?

Ван Шу Гэнь с досадой топнул ногой.

— Она не могла сбежать, верно?

— Невозможно! Этого лекарства было достаточно, чтобы она проспала два дня и две ночи. Как она могла проснуться в ту же ночь?

Ван Шу Гэнь пришел в ярость.

— Тогда ты скажи мне, куда она ушла?

Сюй Ши тоже расстроилась.

— Что толку кричать на меня? Когда она потеряла сознание, мы вместе дали ей снотворное. Ты тоже в этом участвовал, так почему же винишь только меня?

Ван Шу Гэнь замолчал и уныло понурил голову. Не желая сдаваться, он ударил труп. Последовав его примеру, Сюй Ши тоже начала сердиться.

Увидев больше воспоминаний первоначального владельца тела, Фэн Юй Хэн, наконец-то, разобралась в ситуации.

Похоже, эта пара вырубила первоначальную владелицу, после чего накормила ее снотворным. Они спрятали ее тело в братской могиле, а затем вернулись глубокой ночью, чтобы забрать его. Оттуда они собирались отвезти ее в столицу префектуры, где продали бы за деньги.

Благодаря этому, Фэн Юй Хэн осознала, что ей досталось неплохое личико. Судя по всему, это тело было довольно красивым.

Она наклонилась и подобрала горсть камешков. Уголки ее губ приподнялись в легкой улыбке. Внезапно она щелкнула пальцами, и камешек нашел свою цель, ударив в затылок Сюй Ши.

— Ах! — раздался вскрик, а затем по округе разнесся разъяренный женский голос: — Кто это был? Кто меня ударил?

Ван Шу Гэнь остановился и оглянулся на Сюй Ши:

— Откуда здесь взяться людям?

— Но они есть! Кто-то только что стукнул меня по голове.

Пока они разговаривали, в них полетел еще один камешек, который приземлился прямо между бровей Ван Шу Гэня.

— Ах! — он также вскрикнул, но еще до того, как замолк этот крик, его тело пронзила еще более сильная боль.

Оба человека испугались до полусмерти. Их факел уже давно упал на землю и быстро поджег кучу тел.

— Пойдем! — Ван Шу Гэнь опомнился и потянул за собой сидящую Сюй Ши, которую парализовало страхом. Взяв ее на руки, он решительно вылез из ямы.

К сожалению, стоило ему достичь края ямы, как его ногу пронзила боль, и он свалился обратно. Жирное тело Сюй Ши напоминало шар, когда скатывалось в яму, где ее одежда коснулась пламени и загорелась.

Положение Ван Шу Гэня было не намного лучше. Его одежда сгорела в лохмотья, нога была в крови, а на левой стороне лица не хватало куска кожи.

Фэн Юй Хэн бросила свой последний камешек и отряхнула руки. Ей надоело возиться с этими двумя, которым наконец удалось выбраться из ямы.

Это был ее первый день здесь, и было бы лучше избегать убийства людей. Это была бы плохая примета.

Они сбежали далеко вдаль, а огонь в яме продолжал гореть. Фэн Юй Хэн повернулась к могиле, сложила руки и поклонилась.

— Прах к праху, земля к земле, кремирование все же лучше, чем разложение.

— Хм, — неподалеку, сзади от нее, раздалось тихое хмыканье. Это заставило волосы Фэн Юй Хэн встать дыбом, поскольку она никого не заметила. Вместо того чтобы испугаться, она опасалась стать богомолом, крадущимся за цикадой и не подозревающим о том, что его самого преследует иволга.

В своей предыдущей жизни в 21 веке она была мастером как в западной, так и в китайской медицине. Начиная с 12-летнего возраста, она повсюду следовала за своим дедом, нередко живя среди обитателей военных казарм. Она присоединялась к ним на специальных тренировках, независимо от того, был ли на улице дождь или ветер. Она ни разу не пропустила их и даже начала проявлять признаки того, что во много раз более внимательна к своему окружению, чем другие. Кроме того, у нее была хорошая база боевых искусств. Свою первую операцию она провела в 18 лет. В 25 лет она уже была высокопоставленным медицинским офицером в корпусе морской пехоты. Если бы она не умерла в 28 лет, ее достижения стали бы еще более грандиозными.

Не желая думать о прошлом, Фэн Юй Хэн развернулась и пошла в направлении звука.

Там оказался весьма молодой человек. На вид ему было около 20 лет, и одет он был в темно-фиолетовый парчовый халат. Его волосы были длинными и аккуратными, черты лица были достойны скульптуры, глаза сияли холодным светом, а взгляд был острым, как у охотничьего сокола. Между его бровями располагался небольшой, размером с ноготь, узор в виде фиолетового лотоса. Он придавал его и без того красивым чертам дьявольское обаяние.

Тем не менее...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 3. Сожженные заживо**

Фэн Юй Хэн нахмурилась и пару раз потянула носом. Запах крови наполнял воздух. Поняв, что что-то не так, она посмотрела вниз и увидела, что молодой человек сидит на соломенной циновке, вытянув перед собой ноги. Его колени начали обильно кровоточить.

— Кто ты? — осторожно произнесла она. Учитывая сложившуюся ситуацию, этот человек не представлял для нее угрозы. Как врач, она даже без внимательного осмотра могла бы сказать, что его ноги были серьезно ранены. В настоящее время на них почти невозможно было бы встать.

Услышав вопрос, молодой человек холодно хмыкнул и не ответил. Но одновременно с этим холодным "хм", его губы сложились в легкую улыбку, которая на несколько мгновений очаровала ее.

Фэн Юй Хэн внезапно вздрогнула, его благородная аура и завораживающее поведение казались естественными. Несмотря на то, что его лицо было мертвенно-бледным и мокрым от пота, а ноги в настоящее время находились в ужасном состоянии, его аура благородства от этого нисколько не пострадала. Казалось, он одним своим видом способен посеять хаос в сердцах людей.

— Если насмотрелась, то уходи, — холодно ответил мужчина, прислонившись к уступу скалы. Он не забыл, каким влюбленным взглядом раньше смотрела на него эта деревенская девочка.

Фэн Юй Хэн крайне раздражали люди, которые так говорили. Почему она должна уходить, когда ей скажут уйти?

Можно ведь сделать лишь пару шагов вперед. Обнаружив рядом несколько пучков травы, она села на них.

— Эта гора твоей семьи? Они прокладывали дороги? Я отказываюсь уходить, и что ты можешь с этим поделать?

Сказав это, она о чем-то подумала и, повернув голову, посмотрела в сторону, а потом рассмеялась:

— Да, в настоящее время не только мне стоит покинуть это место. Тебе тоже нужно уходить! — она указала на огромное пламя, бушующее в братской могиле. — Судя по тому, как она горит, это место скоро будет полностью сожжено.

Человек повернул голову. В тот момент, когда он увидел пламя, его лицо стало еще бледнее, а брови нахмурились, из-за чего фиолетовый лотос быстро сжался. Он явно разволновался.

— Забудь об этом, — Фэн Юй Хэн совершенно не могла сопротивляться мужчинам, которые выросли такими. Перед тем как уйти, она подошла к молодому человеку. — Я тебе помогу. Сможешь немного пройтись?

Мужчина внимательно посмотрел на нее. Девочка была еще в раннем подростковом возрасте. Ее тело выглядело очень тонким и слабым, казалось, что она могла рассыпаться от малейшего прикосновения. Ее предыдущее выступление с метанием гальки действительно было потрясающим, но это было всего лишь хитрым приемом. По-настоящему опереться на нее было бы трудно — ей не выдержать его вес.

— Ну, скажи хоть что-нибудь! — Фэн Юй Хэн помахала рукой, чтобы донести воздух до его носа. — Возможно, огонь и невелик, но разве ты не чувствуешь, что запах усиливается? Трещины в скалах направляют ветер. Та вонь, что мы сейчас чувствуем, — запах горящего трупа. Сгоревшая человеческая плоть... Сгоревшая...

— Прекрати, — он больше не мог слушать это. Чем больше он слышал, тем сильнее его тошнило. — Попробуй потянуть соломенную циновку. Посмотрим, сможешь ли ты меня вытащить.

— Неужели все настолько плохо? — Фэн Юй Хэн беспомощно уставилась на него. Он хотел, чтобы она, маленькая девочка, потащила соломенный коврик со взрослым мужчиной, сидящим на нем. Что за дурная шутка? — Давай-ка посмотрим, — она подошла к нему, собираясь ощупать его ноги.

— Стой! — в гневе вскрикнул мужчина, яростно нанося удар. При этом он с легкостью сбил ее с ног.

Падение Фэн Юй Хэн оказалось мучительно болезненным. Она посмотрела на него:

— Ты больной! (1)

— Если бы я не был болен, сидел бы я здесь? — ответил мужчина. — Я не хотел так сильно толкать тебя. Просто случайно использовал больше силы, чем собирался.

— Мою доброжелательность ошибочно приняли за злые намерения, — Фэн Юй Хэн решила оставить его в покое. — Если не хочешь идти, тогда просто продолжай сидеть здесь, наслаждаясь ароматом горелой плоти. Эта девушка не станет составлять тебе компанию.

Она повернулась, собираясь уйти. Сзади раздался болезненный стон, затем крик:

— Стой, подожди.

Приложив огромные усилия, ей наконец-то удалось вытащить его из горной расщелины. Фэн Юй Хэн чувствовала себя смертельно уставшей. Она не думала, что раны на ногах у этого человека окажутся настолько серьезными, что он совсем не мог на них встать. Когда она наполовину везла, наполовину тащила его за собой, его нога ударилась о камень. Человек издал приглушенный стон, но не выкрикнул от боли.

Постепенно гнев в ее сердце начал утихать. Ей вспомнился такой же упрямый товарищ из ее прошлой жизни. Хотя ему и оторвало половину ноги, он не издал ни звука.

— Иди туда, — указал мужчина. — Недалеко отсюда ручей. Ветер дует на север, поэтому огонь дотуда не доберется.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн стиснула зубы и глубоко вздохнула. — Соломенная циновка уже полностью истрепалась, постарайся потерпеть еще немного.

— Не проблема, — он ответил спокойно, как будто его это совершенно не волновало.

Фэн Юй Хэн почувствовала легкое раздражение и немного необдуманно ответила:

— Так и хочется побить тебя еще сильнее, чтобы ты уже не смог сказать "не проблема".

— Совсем юная, но такая злобная, — он повернул голову и оглянулся на пылающую яму. — Раньше, если бы у тебя в руке оказалось больше камней, те двое уже сгорели бы?

— Верно! — она отпустила руки и уронила человека на землю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Она имеет в виду, что он больной на голову, в то время как он говорит, что что-то не так с его телом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 4. Личная аптека**

— Ты...

— Я? Что насчет меня?! — она очень огорчилась и указала на его раненые ноги. — Если ты сам не намерен прощать тех, кто причинил тебе вред, тогда не имеешь права обвинять меня в каких-либо грехах. Плохие поступки требуют воздаяния. Если они не причинят мне вреда, с какой стати мне вредить им?

Никогда прежде с ним еще так не разговаривали и не обращались подобным образом. Она не склонялась перед ним, не пыталась заручиться его благосклонностью и не проявляла никакой любезности или уважения. У нее имелись свои собственные соображения, и она, не колеблясь, смело возражала ему. Когда он что-нибудь говорил, она отвечала ему тем же, лишая его дара речи.

При виде ее сердитого лица с надутыми до предела щеками злобное выражение на лице мужчины быстро сменилось улыбкой, слегка изогнувшей его губы. Глядя на уже показавшийся в поле зрения ручей, он спросил:

— Идем дальше?

Фэн Юй Хэн опустилась на землю.

— Не идем. Я устала.

Эти двое, сидя бок о бок, принялись наблюдать, как медленно начинает угасать огонь в братской могиле. Похоже, от трупов почти ничего не осталось.

В этот момент на скалах возле расщелины, из которой они только что вышли, затанцевала пара теней. Они принадлежали двоим людям, которые, казалось, что-то искали.

Фэн Юй Хэн встала, ее глаза заблестели, когда она огляделась вокруг. Затем она посмотрела на человека, сидевшего рядом с ней:

— Эй, они ведь тебя ищут, верно?

Мужчина ответил:

— А почему они не могут искать тебя?

— Разве это возможно? — поведение Фэн Юй Хэн стало немного странным при мысли об этой возможности. — Моя мать очень больна и не может встать с постели, а моему младшему брату всего шесть лет. Другие жители деревни либо хотят навредить нам, либо избегают нас.

Она указала на тени и приподняла бровь. Ее розовые губы слегка поморщились, когда она загадочно наклонила голову. От девушки повеяло глубокой мудростью.

— Они направились прямиком к горной расщелине. Как будто точно знали, что ты будешь там.

Молодой человек лениво поднял глаза и посмотрел на отстраненный, но умный вид Фэн Юй Хэн. Эта девушка была очень забавной. Действительно забавной.

Оборвав эту мысль, он осторожно поднял правую руку и громко свистнул, используя большой и указательный палец. Два человека быстро направились в их сторону.

Это был молодой человек с пожилым мужчиной старше пятидесяти лет. Старший нес на спине аптечку, что означало, что он был врачом.

Молодой человек был полностью одет в черное, на его поясе висел меч. Он явно был телохранителем. Увидев человека в парчовой одежде, он заметно вздохнул с облегчением:

— Когда мы не смогли найти молодого хозяина, этот подчиненный испугался, что что-то случилось.

Телохранитель протянул руку к запыхавшемуся старику и подтолкнул его вперед.

— Это доктор, которого я нашел в столице. Пусть он займется ранами молодого господина.

Мужчина в парче кивнул, взглянув на доктора:

— Мне придется побеспокоить вас.

Старик вытер пот со лба и сказал:

— Я не смею, — сказав это, он поспешил осмотреть ранения.

Только тогда телохранитель посмотрел на Фэн Юй Хэн. Он нахмурился и спросил:

— Кто ты?

— Поджигатель, — за нее ответил молодой человек в парче.

Фэн Юй Хэн приподняла бровь:

— Который из твоих глаз увидел, что это я разожгла огонь?

— Оба моих глаза видели это.

— Молодой мастер, — начал старик, — ваши коленные чашечки сломаны.

Эти несколько слов заставили взгляды немногих людей обратиться к его ногам.

Мужчина в парчовой одежде кивнул:

— Я знаю. Господин, вы умеете вправлять кости?

Старик немного поколебался, затем быстро ответил:

— Я действительно знаю, как это сделать, но это вызовет сильную боль. Боюсь, ни один нормальный человек не сможет справиться с ней! Этот старик был... — он посмотрел на телохранителя, — был в пути, собираясь посетить пациента, когда младший брат схватил меня и привел сюда. В этом медицинском наборе есть только обычные медицинские принадлежности; нет никаких анестетиков.

— Без анестезии ты можешь умереть от боли, — холодно добавила Фэн Юй Хэн.

Старик согласился:

— Кроме того, помимо вправления костей, нужно очистить плоть в области раны. Область, которую осмотрел этот старик, уже опухла. Я беспокоюсь... Да, это горный заброшенный район... Как насчет того, чтобы позволить младшему брату нести тебя, а затем последовать за этим стариком в больницу в столице?

— Нет, — человек, одетый в парчу, решительно отказался, — просто сделай это здесь.

Старик несколько раз заломил руки:

— Нет, нет, нельзя без анестезии. Этот старик не посмеет лечить таким образом этот вид травмы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 5. Кто ты такая?**

Фэн Юй Хэн не хотела продолжать слушать их спор. Ее руки сложились внутри ее свободных рукавов, погладив правое запястье, она почувствовала, как по нему распространяется легкое тепло. Внезапно она увидела то, чего не должна была видеть, — личную аптеку, которую она когда-то открыла в провинциальной столице.

Двухэтажная аптека с китайскими и западными лекарствами. В ней также были стандартные костыли для продажи, инвалидные коляски и другое простое медицинское оборудование. Она ничем не отличалась от аптеки 21 века. Доступны были новые лекарства, специальная медицина и ежедневные лекарства. Единственное различие заключалось в наличии специальных медикаментов, используемых морским корпусом и некоторых наполовину готовых лекарств.

Фэн Юй Хэн проверила и обнаружила, что может легко взять из аптеки вещи, только мысленно пожелав этого.

На мгновение она была шокирована. Неосознанно она задвигала ногами, словно выходя из аптеки. Такое странное открытие требовало тихого и уединенного места для дальнейшего осмотра.

Но как только она переставила ноги, внезапное ощущение холода накрыло ее шею. Прямо на нее был направлен ледяной меч.

— Не двигайся, — голос принадлежал телохранителю.

Фэн Юй Хэн действительно не смела двигаться.

Этот воинственный народ действительно принадлежал королю Яма. Она могла прямо говорить с его молодым господином, но мозг этого безрассудного парня явно был не слишком умен. У его меча тоже не было глаз.

Она перевела взгляд на холодный меч. Его край был настолько острым, что обрезал ее волоски, которыми играл ветер.

— Прошу прощения, юная мисс. Независимо от того, кто вы, ваша ошибка заключалась в том, что вы оказались здесь и увидели моего молодого господина, — как только эти слова сорвались с его губ, острие меча оттолкнул камень.

Фэн Юй Хэн явно не собиралась стоять, ожидая своей смерти. Однако не успела она и шага ступить, как раздался звон, а затем лязг, когда меч ударило камнем и он упал на землю.

— Молодой господин! — телохранитель повернулся лицом к мужчине в парче и встал на колени. — Пожалуйста, успокойтесь, молодой господин.

Человек в парче махнул рукой.

— Она всего лишь девочка, оставь ее в покое.

— Но что, если об этом станет известно...

— Бай Цзэ, — выражение лица мужчины, одетого в парчу, стало спокойным, — я не хочу повторять.

— Да, — телохранитель по имени Бай Цзэ опустил голову. Пошарив вокруг, он поднял свой меч, боясь снова заговорить.

Фэн Юй Хэн бросила быстрый взгляд на Бай Цзэ, затем посмотрела в ту сторону, где беспомощный старый доктор продолжал наблюдать за раненым. Она открыла рот, чтобы серьезным тоном сказать:

— Тебе стоило бы поучиться у своего молодого господина. Если хочешь убить свидетеля, чтобы заставить его замолчать, сначала убедись, что он для тебя бесполезен. Действия доктора далеко не всегда понятны и очевидны. Это может быть пустяк, случайное движение здесь или там, и обе его ноги могут стать совершенно бесполезными.

— Не переступай черту! — Бай Цзэ вскипел от гнева.

Человек в парчовой одежде усмехнулся:

— Такая мудрость в таком юном возрасте. Бай Цзэ, ты можешь у нее поучиться. То, что она сказала, было верно.

— Молодой господин!

— Ни слова больше, — он прервал Бай Цзэ и посмотрел на Фэн Юй Хэн. — Иди домой. Разве твоя мать не больна?

Фэн Юй Хэн уже некоторое время смотрела на него. Ее глаза не желали отрываться от фиолетового лотоса на его лбу. Почему еще говорят, что мужчина не должен быть слишком красивым? С кем-то настолько красивым некоторые девушки с легкостью изменяют свои принципам.

— Хорошо... Позволь мне немного помочь тебе, — произнеся эти слова, Фэн Юй Хэн мысленно стукнула себя по голове. "Защити свою личность", ты понимаешь, что это значит? Мир не вращается вокруг одного человека".

— Как ты хочешь помочь? — человек, одетый в парчу, не дал ей возможности вернуть свои слова назад.

Фэн Юй Хэн не смотрела ни на него, ни на его лоб. Вместо этого она потянулась к своему рукаву и мысленно взяла баллончик с обезболивающим. Первоначально это не предназначалось для массовой продажи. Они были созданы специально для корпуса экстренного реагирования. Она взяла ящик в свою аптеку. План заключался в том, чтобы продать его по высокой цене. Кто знал, что вор, укравший его, умрет прежде, чем успеет завершить сделку.

— Конечно, сначала нужно облегчить боль, — Фэн Юй Хэн потрясла бутылкой в своей руке и взглянула на старика. — Старший, вы стали свидетелем того, что произошло раньше. Они собирались убить меня, чтобы избавиться от свидетеля и сохранить в секрете свое местонахождение.

Старик уже был напугал; однако, услышав ее слова, он просто сломался. Он рухнул на землю и задрожал.

Фэн Юй Хэн посмотрела на человека в парчовых одеждах:

— Скажи что-нибудь. Обещание или что-то в этом роде. Поклянись, что нам не только не причинят вреда и не убьют, но и пообещай не распространяться о том, что я тебе помогла.

Сердце Бай Цзэ сжалось этих слов. Он спросил:

— Да кто ты такая?

Фэн Юй Хэн почувствовала себя особенно беспомощной:

— Я всего лишь девочка из горной деревни. Я встретила персидского эксцентрика, который дал мне парочку хороших вещей. Сегодня я использую эти замечательные вещи, чтобы спасти молодого господина вашего дома, но я не хочу, чтобы другие знали, что у меня под рукой есть такие вещи. Понимаете?

Бай Цзэ на некоторое время задумался, затем кивнул:

— Понял.

Человек, одетый в парчу, уставился на бутылку в ее руке, в его глазах читалось любопытство; однако, заметив, что Фэн Юй Хэн больше ничего не собирается объяснять, он повернул голову к старику, чтобы сказать:

— Пожилой господин, просто относитесь ко мне, как к обычному пациенту. После лечения Бай Цзэ доставит вас туда, где вам нужно быть. Я не причиню вреда твоей жизни.

— Это... это правда? — старик не решался поверить.

— Пока ты молчишь о событиях этой ночи, это будет правдой.

— Сегодня я ничего не делал. Я пошел к пациенту и заблудился. Я заблудился.

Фэн Юй Хэн понимала, что не было никакой возможности узнать, была ли эта гарантия реальной или ложной. Единственный выбор — верить или нет. Она не стала размышлять, действительно ли тот, кого называли Бай Цзэ, будет сопровождать старика или просто убьет его на полпути. В любом случае, сначала они должны были подлатать его ноги. После этого ей нужно будет вернуться в маленькую деревню. Мать первоначальной владелицы этого тела и ее младший брат ждали ее.

— Давайте приступим! — она больше ничего не сказала и опустилась на колени перед одетым в парчу мужчиной. Заодно она могла бы позаботиться о разорванных тканях вокруг раны.

— У вас есть алкоголь? — глядя на рану, спросила она.

Старик быстро открыл свою медицинскую сумку и достал маленькую бутылочку. Немного смутившись, он сказал:

— Обычно я довольствуюсь парой глотков, поэтому я всегда ношу его при себе.

— Хм, это неплохая привычка, — Фэн Юй Хэн взяла бутылочку, а затем беззастенчиво начала отдавать приказы: — Бай Цзэ, принеси чистой воды.

Бай Цзэ посмотрел на своего господина, и тот кивнул. Повернувшись к ручью, он взлетел. Он вернулся с разбитым кувшином неизвестного происхождения, наполовину заполненным водой. Затем он передал его им.

Фэн Юй Хэн забрала воду, а затем, не поднимая головы, приказала:

— Сначала промойте рану чистой водой, затем используйте спирт, чтобы продезинфицировать ее. Это будет больно, так что потерпи.

Без малейших сомнений мужчина в парче снова сказал:

— Нет проблем.

Она несколько раз моргнула. На самом деле в ее аптеке имелся спирт, но у нее не было возможности вытащить оттуда бутылку. Детский рукав был не так уж велик. Кроме того, если достать слишком много вещей, это вызовет подозрения.

— Ну, мы начинаем, — сказала Фэн Юй Хэн и начала очищать рану.

Чистая вода, нанести спирт, полностью продезинфицировать. Бай Цзэ нашел деревянную ветку и отдал ее мужчине в парче, чтобы тот ее прикусил. Фэн Юй Хэн махнула рукой:

— Не нужно. Уберите это, не стоит держать во рту грязь.

Бай Цзэ проигнорировал ее и сказал:

— Срезать плоть и вправлять кости не так-то просто.

— Я знаю, — она потрясла бутылку в руке, пока она не была готова. Направив ее на колени, она опрыскала их.

Звук распыления и появившийся следом туман удивили их всех. Человек, одетый в парчу, оказался менее всех потрясен. Только его глаза выразили любопытство. Двое других вскрикнули от удивления.

— Что это? — Бай Цзэ встал, слегка насторожившись. Одной рукой он схватил запястье Фэн Юй Хэн, не давая ей снова распылить его. — Какой наркотик ты использовала на молодом господине моего дома?

— Обезболивающее, — она прямо сказала правду. Затем обратилась к мужчине в парче: — Чувствуешь, как рана начинает неметь?

Этот препарат подействовал довольно быстро. Потребовалось, самое большее, несколько секунд, чтобы сработала местная анестезия.

Человек в парче также почувствовал удивление. Казалось, через мгновение оба его колена онемели. Боль быстро уменьшилась и исчезла. Кроме того, это лекарство оказалось очень сильным. В тех местах, где были раны, боль ушла, но области без ран сохранили осязание.

Он снова посмотрел на бутылку в руках Фэн Юй Хэн, заставив ее слегка смутиться:

— Хм... После лечения твоих ран, если что-нибудь останется, тогда... тогда я отдам это тебе.

Он был очень прямолинеен:

— Раз так, то большое спасибо.

— Теперь ваша очередь, — Фэн Юй Хэн легонько подтолкнула старика. — Удалите отмершую плоть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 6. Хирургия**

Она могла бы сделать это сама, и Фэн Юй Хэн была уверена, что она бы сделала это лучше. Но она должна была держать свою личность в секрете! Ей пришлось напомнить себе, что она всего лишь 12-летняя девочка. Просто маленькая девочка.

Старик тоже принялся за работу. Он вытащил из своего медицинского набора скальпель и начал выскребать омертвевшую плоть человека в парче.

Разрез за разрезом, кровь потекла из раны. Бай Цзэ даже нахмурил брови, наблюдая за происходящим. Однако Фэн Юй Хэн и одетый в парчу мужчина выглядели так, будто ничего не случилось.

Она сохраняла спокойствие, потому что была полностью уверена в своем лекарстве, в то время как он действительно не чувствовал ни малейшей боли! Он не удержался и еще пару раз бросил взгляд на бутылку с лекарством.

Техника старика также оказалась искусной. Вскоре после этого вся мертвая плоть была удалена. Бай Цзэ принес больше чистой воды, чтобы промыть рану, и Фэн Юй Хэн воспользовалась ситуацией, чтобы снова распылить лекарство. Увидев, что его раны снова опрыскали, мужчина, одетый в парчу, не мог не почувствовать боль в сердце...

— Я не чувствую боли, поэтому не используй так много.

— Замолчи, — она посмотрела на него, и он молча опустил голову.

Старик, используя обе руки, держал верхнюю и нижнюю части надколенника. Прозвучал его голос:

— Сейчас я вправлю кости. После того как кости будут вправлены, я перевяжу рану лекарственными бинтами. Все, что останется, — это хорошенько отдохнуть.

Человек с парчовой одежде дал знак, что все понял, поэтому старик больше ничего не сказал. Он крепко ухватился за кости руками, а затем внезапно приложил некоторую силу. Раздался звук "клак", и одна коленная чашечка была вправлена.

— Предоставьте это мне. А вы продолжайте и позаботьтесь о другой ноге, — Фэн Юй Хэн, держа в руках толстую ветку, взяла аптечку старика и принялась рыться в ней.

Старик уже понял, что она разбирается в медицине, поэтому не остановил ее. Вместо этого он перешел на другую сторону.

В аптечке имелись некоторые лекарственные травы. Было достаточно обычных трав, но...

Фэн Юй Хэн почувствовала тревогу. Рана была слишком серьезной. Если бы она использовала только лекарственные повязки, то этого, вероятно, было бы недостаточно. Условия на этой горе были ужасными. Здесь было сыро и влажно, что сильно повышало вероятность инфекции. Проклятая эпоха. Что вообще за династия Да Шунь? Она никогда не встречала подобную в книгах по истории. Вероятно, у них даже никаких противовоспалительных препаратов не было.

Немного подумав, она сунула руку в рукав и вытащила из своей аптеки маленький мешочек с антибиотиками.

Эти антибиотики первоначально принадлежали армии, но она принесла их в свою аптеку в больших самозаклеивающихся пакетах. Затем она разделила их на пятьдесят меньших пакетиков.

— Что это еще такое? — с любопытством спросил Бай Цзэ, больше не сомневаясь в ее словах.

— Даже если я расскажу, ты не поймешь, — сказала она, не желая вдаваться в подробности. — Как бы то ни было, это поможет излечению его ран. В этом нет ничего плохого.

Она посыпала рану каким-то лекарственным порошком, а затем обернула его хлопчатобумажной тканью из медицинского набора. После этого она использовала ветку в качестве шины для колена, чтобы удерживать его в стабильном положении.

Как только с этой стороной было закончено, вправили и другое колено. Повторяя последовательность действий, она перевязала и вторую ногу. Когда обе ноги были перевязаны, старик наконец вздохнул. Слегка дрожа, он посмотрел на мужчину, одетого в парчу.

Мужчина долго смотрел на свои ноги. После чего поднял голову и поблагодарил старика. Затем он приказал Бай Цзэ "безопасно сопроводить этого джентльмена обратно в столицу префектуры".

— А как насчет тебя? — Бай Цзэ не решался оставить его одного и повернулся к Фэн Юй Хэн.

Ей оставалось только смириться с тем, что придется остаться:

— Я останусь и присмотрю за ним.

Старик добавил:

— Достаточно просто проводить меня до подножия горы. Я знаю дороги снаружи.

Бай Цзэ больше нечего было сказать, поэтому он быстро увел старика.

Только после того, как они отошли подальше, Фэн Юй Хэн подобрала разбитый кувшин, чтобы принести еще воды. Когда она вернулась, у нее были две белые пилюли в руке.

— Проглоти их, — она передала обе пилюли и воду мужчине в парче. — Если не съешь, вероятней всего, у тебя начнется лихорадка... Если дела пойдут плохо, все лечение будет напрасным.

Мужчина ничего не сказал. Он сразу же проглотил обе пилюли, заставив ее тупо уставиться на него:

— Ты не боишься, что я могла дать тебе яд?

Он тихонько усмехнулся:

— Яд, изготовленный так изящно, что ж, если я его съел, значит, я его съел, — после этого он протянул руку к Фэн Юй Хэн. — Отдай.

— А? — рассеянно ответила она. Быстро вспомнив, она передала ему баллончик. — Там еще много осталось. Для такой раны достаточно еще трех применений.

Он посмотрел на бутылку в своих руках и попытался подражать ее действиям. Взглянув на насадку, Фэн Юй Хэн быстро остановила его:

— Не надавливай! — затем проинструктировала его. — Смотри, здесь есть небольшое отверстие. Направь его на целевую область, затем нажми, чтобы распылить обезболивающее. Если бы ты нажал раньше, оно бы брызнуло тебе в глаза.

Он усвоил урок.

— Спасибо.

Они сидели, не говоря ни слова. Мужчина в парче закрыл глаза и прислонился к дереву. Трудно было сказать, о чем он думал. Фэн Юй Хэн держалась за свое правое запястье, тогда как ее сознание нырнуло обратно в аптеку.

В прошлой жизни на ее правой руке была родинка в форме феникса. Кто бы мог подумать, что после реинкарнации она останется на прежнем месте. Кроме того, она прихватила с собой еще и аптеку.

Аптека была в том же состоянии, в каком она ее оставила. Первый этаж предназначался для западной медицины и рецептурных китайских лекарств. Был также стеллаж с китайской травяной медициной.

Основным содержимым второго этажа было простое медицинское оборудование. Там же были спрятаны и некоторые специальные лекарства, не предназначенные для продажи, большинство которых она забрала из корпуса морской пехоты. Также она собрала там некоторые чудо-препараты со всего мира.

Среди различных приспособлений был стол с медицинскими принадлежностями. Такими как марля, бинты, ватные тампоны, спирт, йод и тому подобное. Кроме того, она отдыхала на втором этаже, поэтому там имелись ванная комната и душевая. Там были даже холодильник и микроволновая печь.

На столе по-прежнему лежали наиболее часто используемые предметы для макияжа. В ящике все еще валялись закуски. Там даже была шкатулка с драгоценностями. Обычно она не носила украшения, а те, что оставила в аптеке, не стоили очень дорого. Большинство из них были сделаны из серебра и были куплены лишь потому, что она посчитала их красивыми, но она никогда не носила их. Было несколько золотых украшений, однако ни одного с бриллиантами, и только одно с рубином.

Такие вещи были чрезвычайно распространены, но сейчас все это походило на возвращение в каменный век. Ох... Но она действительно вернулась в прошлое.

Фэн Юй Хэн вздохнула про себя, неосознанно она вспомнила о крушении вертолета, но не хотела сейчас слишком глубоко задумываться об этом. Она знала, что это не была обычная катастрофа. Все ее теории на этот счет были случайными догадками, но она не хотела этого признавать.

Как бы то ни было, она снова была жива. Что касается доступа к аптеке, она была очень довольна. В прошлой жизни она специализировалась только на китайской и западной медицине. Китайская медицина была семейным делом, которое передавалось из поколения в поколение. Западная же медицина стала продуктом ее десятилетних исследований в сочетании с полевыми испытаниями. Если ведение войны принять за умение, то ее можно было считать лучшим экспертом. По крайней мере, один на один она могла справиться даже с самыми упрямыми людьми в корпусе.

Но будут ли такие вещи полезны в эту эпоху?

Что-то изменилось в окружении, и она вернула свое сознание.

Неподалеку появилась тень человека. Она осторожно огляделась, и мужчина, одетый в парчу, сказал:

— Это возвращается Бай Цзэ.

Фэн Юй Хэн поднялась:

— Раз уж твой человек вернулся, я пойду.

Она делала все возможное, чтобы из ее носа не потекли сопли, на этой горе было довольно холодно.

— Это действительно несправедливо. Я тоже участвовала в лечении твоих ног. Но ты не сказал Бай Цзэ проводить меня, — затем, не дожидаясь ответа другой стороны, она махнула рукой и продолжила: — Шучу я. Но... — глаза девушки вспыхнули, — я позаботилась о твоих проблемах. Разве ты не должен дать мне что-нибудь взамен?

— Хм? — на лице одетого в парчу человека отобразилось легкое потрясение, затем он горько улыбнулся. — Какого рода оплату ты хочешь?

Она подсчитала на пальцах:

— Я не только помогла обработать твои раны, но и дала тебе три вида лекарств. И даже отдала оставшееся лекарство. Вот и скажи мне, сколько все это стоит.

Он с неохотой сказал:

— Я знаю, что подобные лекарства очень трудно достать. Проблема в том, что сейчас у меня с собой действительно нет такой суммы, — говоря, он снял мешочек с пояса и взвесил его на руке. — Здесь не более 20 таэлей серебра. Учитывая, что ты живешь в горах, их будет проще использовать.

— 20 таэлей? — она на мгновение задумалась. Она не могла понять, сколько это, 20 таэлей.

Он же подумал, будто она посчитала, что этого недостаточно:

— Если мы снова встретимся, сколько бы ни попросила эта девушка, я не скажу "нет".

Фэн Юй Хэн ненавидела такие слова: "Если мы встретимся снова". Когда их произносили, обычно это означало, что они больше никогда не встретятся.

Она снова посмотрела на его лоб. Цветок лотоса был настолько пурпурным, что от него трудно было отвести взгляд. Это заставило ее почувствовать, что она слишком многое теряет.

— Тогда давай так и поступим, — получив мешочек с деньгами, Фэн Юй Хэн взвесила его в своих руках. Он был довольно тяжелым. Затем, следуя указателям, которые помнила предыдущая владелица тела, она большими шагами начала спускаться с горы.

Человек в парче смотрел, как постепенно удаляется маленькая тень. Она была маленькой и слабой, но проявила твердолобое упрямство. На его лице медленно показалась легкая улыбка. Обернувшись, Бай Цзэ увидел эту улыбку и испугался. Это по-настоящему перепугало охранника, который вырос вместе с ним.

— Молодой, молодой господин, — "Он что, улыбался?"

— Хм, — он перестал предаваться воспоминаниям. — Как все прошло?

— Я проводил его до спуска с горы и вырубил. Доживет ли он до пробуждения, будет зависеть от его удачи, — сказав это, Бай Цзэ посмотрел в сторону, куда ушла Фэн Юй Хэн. — Молодой господин, вы хотите, чтобы ваш подчиненный об этом позаботился?

— Не нужно, — быстро ответил человек, одетый в парчу. — Завтра мы покинем эту гору.

— Подчиненный повинуется!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 7. Домашние проблемы**

Фэн Юй Хэн положила весьма ценные 20 таэлей в карман и вернулась в деревню Си Пин. Сведения о ценности этих денег она получила из памяти первоначальной хозяйки тела. В горной деревушке семья из трех человек могла целый месяц прожить на один таэль серебра, поэтому 20 таэлей уже можно было считать немалой суммой.

Когда она добралась до деревни, небо уже почти посветлело. По дороге домой она собрала много лекарственных трав и грибов, а затем завернула их в листья и виноградные лозы, чтобы отнести домой. Раз уж предполагалось, что она отправилась в горы за лекарственными травами, то ей не стоило возвращаться с пустыми руками.

Следуя по тропинке из своих воспоминаний, она направилась домой. Но прежде чем девушка успела добраться до дома, до нее донеслись громкие звуки. Далеко по окрестностям разносились пронзительные крики выкрикивающей оскорбления домохозяйки, плач ребенка и женский голос, молящий о прощении.

Она ускорила шаг. Как и ожидалось, все это происходило у нее дома.

Сюй Ши, которая не сгорела прошлой ночью в братской могиле, за руку тащила женщину со двора. Рядом с ней стоял маленький мальчик пяти-шести лет. Он плакал, пытаясь поддержать упавшую на землю женщину.

Сюй Ши ловко оттолкнула мальчика.

— Катитесь отсюда! Вы сегодня же должны убраться из этого дома. Я хочу вернуть его. А если вы хотите и дальше жить здесь, то должны уплатить аренду за год!

Лежавшая на земле женщина была очень слаба; разве смогла бы она противостоять такому напору? Она свернулась калачиком на земле и с горечью попросила:

— Прошу, подождите, пока не вернется наша А-Хэн (1). Даже если мы должны съехать, нам нужно дождаться возвращения этого ребенка!

— Ваша А-Хэн? Она давно сбежала! Я слышала, что она пошла в горы за травами. Она ушла уже два дня назад. Если девчонка не сбежала, то ее съели волки. На что вы надеетесь?!

— Мою сестренку не съели волки! — громко крикнул маленький мальчик. — Они точно ее не съедят!

— А-Хэн нас не бросит! — женщина тоже опровергла слова Сюй Ши. — Прошу, подождите еще один день. Только один денек.

— Ни дня вам не дам! Я хочу, чтобы ты убралась отсюда! — Сюй Ши подняла ногу, пытаясь пнуть женщину в грудь.

Но не успела нога достичь своей цели, как ее голень пронзила внезапная боль. Было так больно, что она не смогла удержаться на ногах и плюхнулась прямо на задницу.

Странные события прошлой ночи эхом отозвались в голове Сюй Ши, как только нечто подобное случилось с ней вновь. Это были быстрые и неожиданные атаки, которые причиняли ей боль и заставляли испытывать страх. Она не могла избежать их, даже если бы захотела.

Сюй Ши издала странный хриплый крик. Она медленно перевела взгляд на вход во двор. И там увидела девушку, которую они с мужем бросили в братской могиле. Она застыла от шока, когда эта девушка неторопливо приблизилась к ней.

— Сестра! — Фэн Юй Хэн едва успела войти во двор, как маленький мальчик кинулся прямо к ней. С навернувшимися на глаза слезами он изо всех своих сил обнял ее. — Сестра, ты наконец-то вернулась. Они сказали, что ты не хочешь оставаться с Жуй'эр и мамой... — всхлипывая, пожаловался мальчик. Он обнял ее так крепко, что ей стало немного больно.

— Жуй'эр, не волнуйся, — девушка похлопала его по спине и, когда мальчик поднял свое заплаканное лицо, она посмотрела ему в глаза. И ее сердце пропустило удар.

Фэн Цзы Жуй был братом, родившимся от тех же отца и матери, что и первоначальная владелица тела. Но... почему же он выглядел точно так же, как и ее младший брат, который умер в возрасте шести лет в ее предыдущей жизни?

Сердце Фэн Юй Хэн задрожало. Замершее на мгновение ее сердце пронзила сильная боль.

В том году ей исполнилось десять лет, а ее младшему брату — всего шесть. Тогда у него обнаружилась болезнь почек. Семья Фэн была хорошо известна в области китайской медицины. Как их отец, так и дед являлись одними из лучших практиков китайской медицины. Но даже с этими способностями, которыми они невероятно гордились, им не удалось спасти ему жизнь. Именно в том году дед позволил ей отказаться от наследования семейного бизнеса, чтобы заняться изучением западной медицины.

В то время как китайская медицина добиралась до источника проблемы, западная медицина действовала быстрее. Перед лицом чрезвычайных ситуаций западная медицина сразу же добивалась значительных результатов. Эффекты китайской медицины же проявлялись намного медленнее.

Постепенно взяв под контроль свои эмоции, Фэн Юй Хэн посмотрела на ребенка, который обвил ее талию. Чувство принадлежности к этому месту, которого она не испытывала со времени пробуждения прошлой ночью, омывало ей сердце. Эта незнакомая эра, может быть, она не единственная такая?

Затем она посмотрела на женщину на земле. Это была мать первой владелицы тела, Яо Ши.

Фэн Юй Хэн мысленно произвела кое-какие расчеты. Ее мать в предыдущей жизни умерла, родив ее младшего брата. С тех пор прошло уже много лет, воспоминания о ней уже стали размытыми. Но сегодня, после стольких лет, она вновь увидела Яо Ши.

Внезапно она рассмеялась.

Слава богу. Эта реинкарнация была воистину прекрасно устроена.

— А-Хэн, — понимая, что смех в такое время совершенно неуместен, Яо Ши почувствовала легкую панику. — Что-то случилось?

Потянув за собой брата, девушка помогла Яо Ши встать. Отряхивая пыль с ее одежды, она тихо прошептала:

— Все в порядке, мама. Не волнуйся. Пока А-Хэн здесь, никто не посмеет запугивать нас.

Яо Ши наконец-то расслабилась. Ее А-Хэн всегда была сообразительной девушкой. Все те годы, что миновали с того момента, как их выслали из резиденции Фэн, на А-Хэн всегда можно было положиться. Если бы не она, то они втроем, возможно, не дожили до этого дня.

Она не могла не сожалеть, что в таком юном возрасте ей пришлось взвалить на себя это бремя. Когда она увидела, что Фэн Юй Хэн вернулась, из глаз Яо Ши хлынули слезы.

— Мама, не плачь, — она погладила руку Яо Ши, затем вложила в нее ручку Фэн Цзы Жуя. После этого подошла к Сюй Ши и присела на корточки рядом с ней: — Рана на руке мисс Сюй не обычная.

Когда она заговорила, ее взгляд не отрывался от открытого запястья Сюй Ши. Похоже, ожоги уже в основном обработали, но они по-прежнему были прекрасно видны.

Сюй Ши вздрогнула и подсознательно натянула на запястье рукав; однако задевшая ожог ткань причинила ей сильную боль.

— Вчера я пошла в горы за лекарственными травами и осталась там на ночь, но почему-то ночью услышала жуткий вопль. Это звучало, словно голоса бесчисленных невинных душ... Ох, верно, то были духи невинных, сожженных заживо, — голос Фэн Юй Хэн был очень тихим, но уверенным. Она как будто рассказывала историю.

Однако эта история заставила кое-кого почувствовать сильное давление. Сюй Ши начала отползать назад, пока не вскрикнула от страха, вставая, чтобы убежать.

Однако, когда она встала, чтобы сбежать, сзади ее схватила маленькая рука. Сюй Ши лишилась рассудка и громко завопила, размахивая руками:

— Отпусти меня! Ты злой дух! Это ты та, что незаслуженно умерла!

— Спасибо счастливым звездам, Фэн Юй Хэн действительно умерла, но король Яма не принял меня, — мягким голосом произнесла Фэн Юй Хэн.

В этих словах содержался скрытый смысл. Она говорила, что изначальная Фэн Юй Хэн уже умерла, благодаря удару по голове и лекарству. Однако, к несчастью для нее, нынешняя Фэн Юй Хэн в это же время вышла на прогулку по дворцу короля Ямы и была отправлена в эту эпоху.

Естественно, Сюй Ши этого не поняла, но она знала, что натворила немало плохих поступков. Кроме того, события прошлой ночи были явно чересчур необычными. Она так испугалась, что не хотела даже думать об этом. Потому она и решила сегодня прогнать Яо Ши и Фэн Цзы Жуя из деревни Си Пин, надеясь никогда больше не видеть эту семью и спокойно забыть о случившемся. Она и не предполагала, что Фэн Юй Хэн может вернуться.

— Год назад моя мать заболела, — Фэн Юй Хэн покопалась в своих новых воспоминаниях и начала собирать долги. — Из денег, предоставленных нам резиденцией Фэн, оставалось 50 таэлей серебра. Моя мать отдала их вам, но 50 таэлей превратились только в три набора лекарств. Тетя Сюй, давайте как следует разберемся с теми счетами.

— Т-то лекарство стоило очень дорого, — Сюй Ши не смела взглянуть в глаза Фэн Юй Хэн. Эта девушка была симпатичной и почти не общалась с другими жителями деревни. Можно было даже назвать ее нелюдимой, так почему же сегодня ее взгляд стал настолько пугающим?

Не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, она отчаянно побежала к выходу со двора.

Маленькие руки Фэн Юй Хэн ни за что не смогли бы удержать ее, да она и не хотела этого делать. Ей просто хотелось немного припугнуть ее, напомнив о злых делах, которые та совершила.

Глядя вслед убегавшей Сюй Ши, Фэн Юй Хэн слегка поджала губы, а затем громко крикнула:

— Пусть твои дети тоже поостерегутся! В этом мире существует возмездие, и вам же лучше будет поверить в него!

Услышав эти слова, разум Сюй Ши окончательно обезумел, заставив ее шлепнуться с громким хлопком. Но она не остановилась. Она продолжала бежать, на четвереньках уползая к своему дому.

Но не успела она и два шага проползти, как впереди показалась карета, запряженная лошадьми. Карета летела до дороге, поднимая пыль, которая попадала в глаза собравшимся жителям деревни. Это продолжалось до тех пор, пока она не достигла Сюй Ши. Возница хлестнул хлыстом, заставив резко остановиться заржавших коней.

— Слепой что ли?! — Сюй Ши так сильно испугалась, что на ее лице ни кровинки не осталось. Ее едва не затоптали лошади.

\*Паф!\*

Возница ничего не сказал, и вместо этого изо всей силы ударил ее хлыстом, оставив на Сюй Ши кровоточащую ссадину.

Как будто этого было мало, он нанес женщине второй, затем третий удар. Сюй Ши осталась лежать на земле, что-то бормоча себе под нос.

— Эта деревенщина слишком смелая! — громко рассмеялся возница. — Почему бы тебе самой не открыть глаза. Посмотри на эту карету, думаешь, можешь позволить себе оскорбить ее владельца?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Приставки "A-" или "Сяо" добавляются к именам близких друзей или родственников, подобны уменьшительно-ласкательным суффиксам русского языка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 8. Посланник поместья Фэн**

После этих слов глаза всех присутствующих засияли от любопытства. Яо Ши, держась за руку Фэн Юй Хэн, сделала несколько шагов вперед на дрожащих ногах.

— Матушка, — Фэн Юй Хэн взглянула на Яо Ши, которая, казалось, вспомнила о чем-то. Когда она снова посмотрела на карету, полог откинулся, и из нее вышла пожилая женщина.

Эта пожилая женщина, казалось, была одета в ту же одежду, что и любой простой житель, но сам материал, из которого был пошит наряд, был необычным. Можно было сказать, что даже если бы присутствующие здесь жители деревни копили всю свою жизнь, они все равно никогда не смогли бы позволить себе одеваться в нечто подобное.

Фэн Юй Хэн снова порылась в воспоминаниях. В том году, когда Яо Ши вышла замуж, честью ее приданого стала бабушка Сунь. А когда Яо Ши и ее дети были сосланы в горную деревушку, служанку оставили в поместье. Не давая ей возможности хорошенько поразмыслить над этим, пожилая женщина сделала несколько шагов, чтобы добраться до Яо Ши, и опустилась на колени:

— Госпожа, вам пришлось вынести много лишений!

Яо Ши же просто чувствовала, что все это нереально. За последние три года перед ней ни разу не опускались на колени. Никто из семьи Фэн не связывался с ними. Ей казалось, что поместье Фэн отправило ее с детьми на смерть, а затем и вовсе забыло о них. Но сейчас перед ней появилась бабушка Сунь, и ее первой мыслью было:

— Неужели бабушку тоже изгнали из поместья?

Слезы потекли из старых глаз бабушки Сунь:

— Нет, нет, нет. Госпожа, эта старая слуга приехала, чтобы забрать вас с молодой мисс и молодым хозяином и привезти обратно в поместье!

— Вернуться в поместье? — не только Яо Ши шокировали эти слова, Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуй тоже какое-то время чувствовали потрясение. Фэн Цзы Жуй первым пришел в себя и спросил:

— Вернуться в какое поместье?

Яо Ши быстро задала свой вопрос:

— Бабушка, что происходит? Зачем вы приехали в деревню Си Пин?

Бабушка Сунь схватилась за руку Яо Ши и заговорила, дрожа от переполнявших ее эмоций:

— Госпожа, молодая мисс и молодой господин! Девятый принц одержал победу. Император и императрица призвали вернуть вас, чтобы вы могли подготовиться к браку молодой мисс! Госпожа и молодая мисс, пожалуйста, садитесь в карету, пришла пора вернуться обратно в поместье!

Эта внезапная новость оказалась поистине шокирующей. Это так сильно потрясло всех троих: и мать, и детей, — что они лишились дара речи.

— Матушка, осторожнее! — Фэн Юй Хэн быстро придвинулась, чтобы поддержать Яо Ши, у которой чуть ноги не подкосились. Борясь с волнами эмоций, нахлынувшими из ее воспоминаний, девушка сделала все возможное, чтобы сохранить хотя бы видимость спокойствия, затем сказала: — Все это слишком неожиданно. Мы с матерью и братом не готовы к отъезду. Бабушка, пожалуйста, подождите, пока мы не упакуем вещи, а тогда уже сможем отправиться.

Бабушка Сунь вытерла уголки своих глаз и почтительно поклонилась Фэн Юй Хэн:

— Девятый принц вернется в столицу через несколько дней. Пожалуйста, госпожа и молодая мисс, поспешите.

\*\*\*

Сидя внутри трясущейся кареты, которая ехала всю ночь, постоянно меняя лошадей, Фэн Юй Хэн чувствовала себя совершенно измотанной. Она закрыла глаза и прислонилась к стенке кареты, пытаясь хоть как-то отдохнуть. Однако ни одно слово, произнесенное Яо Ши и бабушкой Сунь, не ускользнуло от ее ушей.

— На этот раз старуха возьмет на себя всю ответственность за возвращение госпожи, молодой мисс и молодого господина, но если вы хотите знать правду, то это было сделано согласно желанию девятого принца.

— Но... — Яо Ши на мгновение усомнилась, — нас с А-Хэн на столько лет сослали в деревню. Я боюсь, что соглашение о браке теперь уже не действительно.

— Оно действительно! Оно все еще в силе! — бабушка Сунь очень обрадовалась, коснувшись этой темы. — Если бы оно было уже недействительно, разве поместье послало бы эту старую слугу, чтобы вернуть вас! Вы не знаете, но эта старуха все прошедшие годы мечтала о вашем возвращении, — бабушка Сунь едва не задыхалась от слез, которые вновь и вновь наворачивались ей на глаза и которые ей постоянно приходилось утирать.

Фэн Юй Хэн открыла глаза и спросила у бабушки Сунь:

— Если соглашение все еще в силе, то как поместье Фэн посмело изгнать нас с мамой и братом в ту горную деревню?

Бабушка Сунь застыла, с глупым выражением лица уставившись на Фэн Юй Хэн. Яо Ши быстро схватила ее за руку и объяснила:

— Бабушка не знает, как тяжело нам приходилось все эти годы в горах. К счастью, А-Хэн, наша девочка, раньше читала вместе с дедом медицинские книги. Если бы не она, ни один из нас не выжил бы. И хотя выжить-то нам удалось, но этот ребенок стал более холодным и осторожным.

Бабушка Сунь кивнула. Еще раз посмотрев на Фэн Юй Хэн, она невольно спросила себя, был ли это просто холод? Почему она почувствовала такую проницательность в ее взгляде?

Как бы то ни было, молодой мисс лучше быть такой, чем как три года назад. Поместье Фэн — беспощадное место. Если бы ею по-прежнему можно было с легкостью манипулировать, она точно не дожила бы до брака.

— Эта старая слуга тоже не знает, — вспомнив предыдущий вопрос Фэн Юй Хэн, ответила бабушка Сунь. — В то время эта старая слуга чувствовала, что происходящее было странным. Молодая мисс с юных лет была связана с принцем, тогда почему семья Фэн так смело себя повела? Когда я думаю об этом теперь, возможно, семья Фэн не считала, что девятый принц будет иметь такое большое влияние.

— И каким же влиянием он обладает? — Фэн Юй Хэн очень интересовал жених первоначальной владелицы тела.

— Молодая госпожа может не знать этого, но два года назад девятый принц был назначен Императором на должность великого маршала и возглавил военную кампанию на северо-западной границе. Недавно он одержал там большую победу и уже через несколько дней должен вернуться в столицу.

Так вот оно что!

Фэн Юй Хэн прикрыла глаза, больше не задавая вопросы. Поверхностный анализ ситуации показал, что люди в поместье Фэн боялись, что девятый принц придет к ним, чтобы забрать причитающееся. Только поэтому семья поспешила вернуть их в поместье.

Но, если хорошенько подумать... Она нахмурилась. Похоже, все было совсем не так просто.

Расстояние от северо-западной границы до столицы было немалым. Даже если день и ночь гнать галопом, путь занял бы 20 дней. Фэн Юй Хэн не была знакома с географией династии Да Шунь, но все еще могла понять основные направления. Карета ехала уже пятый день, когда она чувствовала, что что-то не так. Путь к столице вел прямо на север, так почему они внезапно повернули на юг?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 9. Едва спаслись**

Яо Ши и Фэн Цзы Жуй отдыхали на заднем сиденье, а бабушка Сунь сидела рядом с ними. Опасаясь, что им станет слишком жарко, она медленно обмахивала их веером.

Фэн Юй Хэн доверяла бабушке Сунь, но совершенно не доверяла вознице. В частности после того, как он ударил Сюй Ши в деревне Си Пин, она была уверена, что он не был хорошим человеком.

— Бабушка, оставайся в карете, а собираюсь подышать свежим воздухом снаружи, — помахав бабушке Сунь, Фэн Юй Хэн отодвинула занавес и выбралась из кареты. Она пробралась к вознице и села рядом с ним.

Возница не ожидал, что она выйдет и застыл от удивления. С неестественной улыбкой на лице он приветствовал ее:

— Вторая юная госпожа.

Это была иерархия поместья Фэн. На данный момент выше ее по положению стояла старшая сестра Фэн Чэнь Юй. Именно она стала причиной падения Яо Ши с позиции главной жены и последующего возвышения Чэнь Ши. Сегодня именно Чэнь Ши носила звание главной жены.

— Дядя, должно быть, очень утомительно ехать сутки напролет, — сказала девушка, слегка откинувшись назад и прислонившись к стенке кареты. Ее правая рука осторожно скользнула в левый рукав и нежно погладила родинку в виде феникса.

— О чем говорит вторая юная госпожа? Это работа старого слуги, — возница потянул за поводья, не заметив странного тона Фэн Юй Хэн. Карета поехала еще быстрее.

Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась:

— Слуги поместья Фэн по-настоящему верные.

— Естественно, — возница отрывисто рассмеялся, все еще не понимая, что происходит. Двенадцатилетняя девочка просто не могла вызвать у него какие-либо опасения.

Однако, как ни крути, многие вещи зачастую идут не по плану, также как Фэн Юй Хэн, которую совершенно упустил из вида возница.

— Но это такой позор, — тихо сказала она, — как жаль, что столь верный слуга не знает пути. Если мы продолжим ехать по этой дороге, то никогда в этой жизни не достигнем столицы.

— Хм? — возница только сейчас начал что-то понимать и повернулся, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн. Первоначально искреннее выражение на его лице начало искажаться. В его глазах засиял опасный свет. — Вторая юная госпожа, что вы имеете в виду, говоря подобное?

Фэн Юй Хэн посмотрела на своего противника, их взгляды встретились друг с другом. Внушительная манера держаться двенадцатилетней девочки ничуть не уступала этому сорокалетнему мужчине.

— Я сказала, что эта дорога определенно не ведет к столице.

Возница снова натянул поводья:

— Тогда, вторая юная госпожа, куда, по-вашему, мы направляемся?

— Откуда мне знать, — она снова прислонилась спиной к карете. — Если хотите убить людей, чтобы избавиться от свидетелей, нужно действовать чисто и рационально. Заодно стоит убедиться, что вас не обнаружили до того, как вы начнете действовать. Огромное поместье Фэн не испытывает недостатка в экспертах. Но они ошиблись, когда слишком сильно недооценили нас троих, мать и детей, — сказав это, она насмешливо рассмеялась. — Кстати, это и правда смешно. Даже чтобы отправить меня на смерть этот так называемый "отец" не пожелал подарить мне лучшего противника.

— Ты... — лицо возницы стало очень свирепым. Хотя его прикрытие было раскрыто, а цель предупреждена, он по-прежнему верил, что двенадцатилетняя девочка не способна на какие-либо хитроумные трюки. Вне всякого сомнения, она просто блефовала. Но это все равно могло причинить ему неудобства. В худшем случае он мог просто бросить карету со всеми людьми, и это не стало бы слишком большой проблемой.

Его растили как стража семьи Фэн. По прибытии он получил тайный приказ от левого премьер-министра Фэн Цзинь Юаня. Яо Ши и ее дети ни за что не должны были вернуться в столицу. Од должен был убить их на обратном пути.

Что касается брачного соглашения с девятым принцем, он был предоставлен императорской семьей для старшей дочери первой жены. В настоящее время этот титул принадлежал старшей юной госпоже Фэн Чэнь Юй. По этой причине Яо Ши и лишили ее положения.

Возница холодно рассмеялся. У него больше не было причин скрываться. Он просто испытывал легкое любопытство, почему эта маленькая девочка так дерзко себя вела?

— Когда ты все поняла? — спросил он, уже сжимая в руке кинжал. Услышав ответ Фэн Юй Хэн, он сразу же нападет.

Фэн Юй Хэн также холодно рассмеялась, но прозвучало это мрачно и жутко.

— Если бы ты относился к Сюй Ши чуть менее грубо, я, возможно, не стала бы столь подозрительной.

— Только из-за этого?

— Не только, — она указала на его руки. — На вашей правой руке много мозолей, указывающих на то, что вы владеете оружием. Если бы вы были возницей, мозоль была бы лишь на указательном пальце.

Сказав эти слова, Фэн Юй Хэн не стала дождаться, пока противник начнет действовать. Вместо этого она взяла инициативу в свои руки. Она уже достала из своей аптеки пистолет с транквилизатором размером с ладонь и спрятала его в рукаве.

Мужчина застыл на месте от неожиданности. Фэн Юй Хэн быстро вскочила и, не прицеливаясь, выстрелила ему в шею. Наконечник задел его шею, кровь, брызнула ей на рукав и занавеску кареты, заставив закричать тех, кто находился внутри.

Фэн Юй Хэн схватила вожжи и столкнула тело мужчины с сидения. Затем с громким "Хия!", она развернула карету и поехала в сторону столицы.

До сих пор они ехали, борясь за свои жизни. Теперь же они действительно направлялись в столицу.

Теперь Фэн Юй Хэн с крайним нетерпением ожидала встречи с главой поместья Фэн. Она действительно хотела увидеть этого порочного отца. Хотела взглянуть, как именно выглядел этот ужасный человек.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 10. Неожиданно, но это он**

Двадцать дней спустя на горизонте показалась столица.

Фэн Юй Хэн, наконец-то, смогла расслабиться. На землях, находящихся под контролем императорской семьи, было куда безопаснее.

Карета остановилась у ворот столицы. Яо Ши отдернула занавеску и посмотрела на улицу, жалобно застонав.

Фэн Юй Хэн отряхнула с себя дорожную пыль и принялась утешать ее:

— Матушка, не волнуйся. Мы совсем скоро прибудем в поместье Фэн. Мы должны как можно скорее рассказать почтенному отцу о том, что случилось с возницей, чтобы он помог нам отыскать виновных.

Фэн Цзы Жуй сжал кулачки:

— Отец обязательно жестоко накажет этих плохих парней!

— Этого слугу прислали из поместья, поэтому господин непременно тщательно расследует это дело, — кивнула бабушка Сунь.

Однако Яо Ши лишь махнула рукой:

— Мы не можем так поступить. Мы только вернулись, поэтому не должны беспокоить вашего отца. Благополучно вернуться в поместье уже можно считать нашей удачей, что же касается возницы... мы скажем, что он упал и умер по пути. Об остальном и говорить не стоит.

— Если тот человек и правда был грабителем, то нам очень повезло. Если же нет... меня больше беспокоит его хозяин, который явно терпеть нас не может, — слова Фэн Юй Хэн заставили нахмуриться Яо Ши и бабушку Сунь.

На самом деле все они уже думали об этой возможности, но только Фэн Юй Хэн осмеливалась говорить об этом вслух. Бабушка Сунь, как слуга, от всей души радовалась, что юная госпожа из ее семьи теперь сможет жить лучше. Пусть Яо Ши и не возлагала больших надежд на поместье Фэн, она все же рассчитывала, что их будущее будет спокойным и безопасным. Но это дело с возницей могло стать прямой угрозой из благополучию. Чтобы избежать неприятностей, они специально не поднимали эту тему после случившегося. Если они хотели обмануть врага, сначала им нужно было обмануть самих себя.

— Матушка, нужно помнить, что всегда настают времена, когда ты понимаешь, что достаточно натерпелась и не можешь больше оставаться спокойной и сдержанной. Отступление не всегда ведет к солнечным небесам, — Фэн Юй Хэн сожалела, что характеру Яо Ши придется измениться, но она знала, что с этим нельзя спешить.

Сейчас... Она подняла глаза и посмотрела на общественную дорогу. Все, что она видела, — это огромные толпы обычных людей, взволнованно собравшихся на том же пути, по которому они собирались въехать в город. Среди них выделялась одна группа, медленно пробивавшаяся к городским воротам.

Эти толпы простых людей явно собрались здесь не без причины. Карета Фэн Юй Хэн быстро застряла в море людей. В то же самое время из города разнеслась песнь рога, возвещавшего о победе, и оттуда же вышла большая процессия, идущая им навстречу. Когда эти две группы встретились, путь быстро расчистился, а люди разошлись, встав по обеим сторонам дороги.

Кто-то из них принес корзины с цветами, другие держали в руках еду, третьи принесли кружки с напитками, а некоторые несли на руках детей, которые сдерживали стоящие в глазах слезы.

Кое-кто даже встал на колени, кланяясь процессии.

Фэн Юй Хэн смотрела на шествие, но ей то и дело мешали спины людей. В самом центре процессии под защитой воинов ехала украшенная цветами карета. Со всех сторон ее окна были закрыты темно-синими занавесками. По углам кареты ехали четыре офицера с торжественными выражениями на лицах.

Простолюдины продолжали кланяться карете. Девушка слышала, как в толпе раздавалось:

— Девятый принц вернулся с войны. Он смог закончить ее на два года раньше, чем приказал Император, он и правда наш бог войны!

— Да здравствует Его Высочество, девятый принц!

Окружавшие их люди в едином порыве опустились на колени, и карета Фэн Юй Хэн внезапно смогла выскользнуть из толпы.

Но никто не обратил на них внимания. Девятый принц вернулся с победой, поэтому все люди были заняты его восхвалением и празднованием. Многие из них предлагали вино проходящим мимо офицерам.

Но ни один из них не принял его.

Обычные люди уже привыкли к этому. Они знали, что военные правила были очень строги. Однако Фэн Юй Хэн заметила, что ни у кого во всей этой могущественной процессии на лице не было радости. Даже лица авангарда оставались мрачны.

И это при том, что девятый принц победил в войне. Это был неоспоримый факт. Она множество раз слышала подтверждение этой новости по пути — постояльцы всех постоялых дворов обсуждали это известие. Хорошие новости всегда очень быстро разносились повсюду.

Вот только это счастливое событие почему-то не выглядело таковым. Для этого должна быть причина.

Она снова присмотрелась к карете принца, на этот раз еще более внимательно. И тут, благодаря счастливому совпадению, легкий ветерок слегка отодвинул от окна занавеску как раз в тот момент, когда карета проезжала мимо нее.

Внутри показалось лицо человека, украшенное золотой маской, закрывавшей его от носа до лба. Небольшая выемка между бровями позволила ей разглядеть слабый проблеск фиолетового.

Фэн Юй Хэн неосознанно приподнялась на месте возницы. Она пристально смотрела в окно, пока ветер снова и снова играл с занавеской. Ее руки сжались на животе, а дыхание стало прерывистым.

Ее брат с матерью и бабушкой Сунь тоже вышли из кареты. Увидев ее в таком состоянии, они подумали, что это нормальная реакция, и больше не стали интересоваться. Но когда Фэн Юй Хэн увидела часть фиолетового цветка, ее сердце забилось с неистовой силой.

Это был он!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 11.1. Поместье Фэн показывает свое могущество**

Хэн Юй Хэн была уверена: это был тот самый человек, которого она встретила в горах в свою первую ночь в этом мире. Она не могла забыть ни соблазнительного очарования этого фиолетового лотоса, ни его прекрасного лица. Вот только девушка никак не могла понять, зачем он надел на себя эту маску.

— Этот человек — девятый принц? — спросила у Яо Ши Фэн Юй Хэн.

— А-Хэн, ты говоришь о человеке, сидящем в карете? — Яо Ши тоже посмотрела в ту сторону. — Раз уж мы на празднике в честь возвращения принца в столицу, то это и должен быть принц.

Бабушка Сунь уже опустилась на колени вместе с другими простолюдинами и принялась кланяться карете.

Фэн Юй Хэн глубоко задумалась, продолжая смотреть в сторону кареты, стоя на своей. Ей показалось, что когда занавеска приоткрылась, человек внутри кареты тоже посмотрел в ее сторону, но она не заметила, чтобы его взгляд останавливался на ней.

Наверное, он уже позабыл свое обещание. Посмеявшись над собственной глупостью, она отвернулась и села. Это же был девятый принц, член правящей семьи. Он был выдающимся человеком, принадлежащим к высшему обществу. Как он мог помнить какого-то ребенка с горы?

К тому же... почему, хотя он и одержал победу в войне, на лицах его солдат не было ни малейшего намека на радость?

Девятый принц... Фэн Юй Хэн внезапно охватила паника и девушка буквально выпалила вопрос:

— Бабушка Сунь, ты сказала, что семья Фэн отправила тебя забрать нас. Скажи-ка еще раз, зачем?

Бабушка Сунь поднялась с земли, и ее лицо расплылось в широкой улыбке:

— Юная госпожа, это все ради вашего брака с девятым принцем!

Яо Ши тоже стала выглядеть на редкость радостной:

— А-Хэн, дни нашей горечи подходят к концу. Своими недавними военными достижениями он сильно выделяется среди других принцев. Моей А-Хэн так повезло.

Фэн Юй Хэн никогда не верила в такую вещь, как везение. Она торопливо усадила Яо Ши и бабушку Сунь обратно в карету, а затем подсадила и маленького Фен Цзи Жуя. Внимательно следя за дорогой, они последовали прямо за медленно входящей в город армией.

Некоторые вопросы оставались неясными в ее сердце, на другие она уже получила ответы, вот только у нее не было времени хорошенько обдумать их.

Группа людей в карете быстро направилась к усадьбе Фэн. Неизвестный им человек, скрывавший свое лицо за золотой маской, взглядом провожал их карету, пока не заметил внутри нее совсем юную девушку. Как и прежде, она казалась худой и слабой, но выглядела еще более немощной, чем при их первой встрече в горах. Он решил, что, мчась с дальнего запада до столицы, она, должно быть, сильно настрадалась в пути.

— Иди и расследуй.

Этих нескольких слов хватило, чтобы Бай Цзэ, стоявший рядом с ним, сразу понял, что от него требуется. Поклонившись, он ответил:

— Слуга понимает.

\*\*\*

Стоя перед главным входом в поместье Фэн, Фэн Юй Хэн смотрела на табличку, написанную вертикально в соответствии с общепринятыми правилами и гласившую: "Резиденция левого министра Фэн". Эти четыре крупными иероглифами написанных слова вызвали только бурю насмешек в ее сердце.

Достойный левый премьер-министр осмелился бросить свою жену и предпочел ей наложницу. Он оставил собственную дочь в горной деревне, ни разу не побеспокоившись о том, как ей жилось. Ей действительно хотелось знать, как этот отец отреагирует на их появление.

Бабушка Сунь глубоко вздохнула и в который уже раз повторила:

— Они наконец-то вернулись, — она подхватила приехавших и пошла стучать в ворота.

Привратник открыл дверь. Увидев, что это была бабушка Сунь, он пару секунд удивленно смотрел на нее, а затем с громким стуком снова захлопнул дверь.

— Эй! — бабушку Сунь проигнорировали. Она рассердилась, вот только не знала, куда бы направить свой гнев. Ей оставалось только повернуться и утешить троих людей, стоявших за ней: — Госпожа, не волнуйтесь. Должно быть, слуга ушел, чтобы доложить о нашем приезде.

Фэн Цзы Жуй держался за руку Фэн Юй Хэн и не хотел ее отпускать. Это место было ему незнакомо, но вместе с тем было в нем что-то неуловимо знакомое. Это чувство заставило мальчика одновременно стремиться войти в него и бояться сделать это.

Им всем пришлось долго стоять, ожидая за дверью. Фэн Цзы Жуй уже успел целых три раза спросить:

— Отец не хочет нас видеть?

Когда он собирался задать этот вопрос в четвертый раз, дверь снова открылась.

Встречать их пришел величественно выглядящий домоправитель, Хэ Чжун, за которым последовали двое слуг. Он, казалось, узнал их. Выражение его лица представляло собой смесь неуверенности и неловкости, приправленной смущенной улыбкой. Только он собирался заговорить, как Фэн Юй Хэн остановила его одним единственным предложением:

— Как же трудно попасть в поместье Фэн.

Хэ Чжун уже давно привык сохранять хорошую мину при плохой игре. Услышав эти слова, он быстро ответил:

— Вторая юная госпожа слишком сурова. Это вина некоторых слуг, не знающих правил. Не соблаговолит ли вторая юная госпожа проследовать за этим старым слугой в главный зал. Хозяин, госпожа и основательница ждут вас в главном зале. Нам не стоит задерживаться. Что касается наказания слуги, вторая юная госпожа сможет проследить за этим позже, — несколькими словами он смог позаботиться обо всем.

Фэн Юй Хэн неосознанно излишне надавила на домоправителя. Раз уж она уже вошла в поместье Фэн, теперь ей предстояло внимательно наблюдать за здешними обитателями — что за демоны или злые духи проживают в этой усадьбе.

Хэ Чжун повел их к главному залу. Они обогнули стену с экраном (1), прошли через два извилистых коридора, миновали пруд с золотыми карпами и сад с множеством цветов, где отовсюду слышался щебет бесчисленных птиц.

Все слуги, которых они встречали по пути, оказались весьма пожилыми людьми: если им было не сто лет, то уж никак не меньше восьмидесяти. Все они выглядели неуверенными и, понизив голос, робко переговаривались между собой. Одна из их фраз достигла ушей Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа вернулась в поместье. Что же станет с браком старшей молодой госпожи?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Экран — своего рода защита от демонов и злых духов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 11.2. Поместье Фэн показывает свое могущество**

У девушки появилось нехорошее предчувствие. Девятый принц одержал победу в войне. Если поместье Фэн хотело подняться еще выше, то этот брак стал бы прекрасной возможностью. Они отправили бабушку, чтобы вернуть ее в столицу. Тогда зачем им было присылать еще кого-то, чтобы по дороге убить всех троих: и мать, и детей? Если хорошенько подумать, они не могли не заметить, как растет влияние девятого принца. А что касается брака между дочерью первой жены и им, если бы Фэн Юй Хэн умерла, это пошло бы на пользу Фэн Чэнь Юй.

Фэн Чэнь Юй... Она покопалась в воспоминаниях первоначальной владелицы тела. В том году она была на два года старше ее и действительно выглядела как дохлая рыба (1). Что касается матери Фэн Чэнь Юй, Чэнь Ши, так та сделала все возможное и невозможное, чтобы заполучить титул официальной жены. После чего Фэн Чэнь Юй, естественно, стала официальной дочерью семьи Фэн от первой жены.

Пройдя через поле пионов, они наконец-то добрались до главного зала поместья Фэн.

Девушка-служанка с преисполненным достоинства взглядом уже раздвинула занавески и ожидала их. Вот только улыбка на ее лице была слишком натянутой.

Яо Ши за весь путь так ни разу и не подняла головы. Ее робкое поведение повлияло и на Фэн Цзы Жуя, заставив его испугаться. Только Фэн Юй Хэн продолжала сохранять спокойствие. И все же она была заинтригована: за последние несколько лет поместье Фэн явно стало намного богаче. Однако за многие годы службы в армии, где ей не раз приходилось сталкиваться с трудностями, она прекрасно научилась скрывать свои эмоции.

Кроме оставшейся снаружи бабушки Сунь, которая была служанкой и не имела права находиться внутри, все остальные вошли в главный зал. Первой, кого они увидели стала элегантная и роскошно одетая пожилая женщина, сидевшая, гордо выпрямив спину. Хотя называть ее пожилой было бы не совсем верно, ведь ей не исполнилось даже шестидесяти, а ее волосы еще не совсем поседели. Однако ее статус в семье Фэн был очевиден — она на протяжении многих лет сохраняла свою позицию старшей. Даже украшения на ее головном уборе подчеркивали богатство и стабильность ее положения. Более того, она уже опиралась на трость из розового дерева. На рукоятке трости висела довольно крупная нефритовая статуэтка, инкрустированная золотом, вот только смотрелась она не очень хорошо. Все это вместе с возрастом придавало ей слишком высокомерный вид.

Пожилая женщина сидела за маленьким столиком возле мужчины лет сорока с суровым выражением лица. Его высокая фигура была облачена в длинный коричневый халат, воротник, манжеты и пояс которого были вышиты серебряными нитями и придавали ему благородный вид. На поясе висел хлыст, его явно переполняли амбиции.

Фэн Юй Хэн знала, что этим человеком был ее отец, Фэн Цзинь Юань. За это ей следовало поблагодарить одно из самых ярких воспоминаний первоначальной владелицы тела, где он нес ее на своих плечах и ласково трепал за щеки. Однако эти воспоминания никак не соответствовали холодному безразличию на лице, которое предстало перед ее глазами.

Рядом с Фэн Цзинь Юанем сидел жирный медведь.

Ага, медведь. Она не знала, какие еще слова можно использовать, чтобы описать Чэнь Ши.

Ей не было еще сорока, но она была настолько толстой, что казалась шарообразной. Ее шея слилась с подбородком, живот выпирал больше груди, не оставляя ни малейшего намека на талию, а запястья были толще медвежьих лап. При этом, вопреки всяческим ожиданиям, она любила носить обтягивающую одежду. Казалось, что если она вдохнет поглубже, можно будет услышать треск рвущейся ткани.

Чэнь Ши происходила из купеческой семьи. Несмотря на то, что она была замужем за премьер-министром, ей было сложно пользоваться богатством, принадлежавшим ей по праву рождения, из-за чего эта женщина и стала высокомерной. Она любила хвастаться, так как боялась, что иначе люди не узнают о том, насколько она богата. Неважно, золото, серебро или драгоценный нефрит — все они были, как на витрине, выставлены на ее теле. Только на ее голове красовалось столько украшений, что волосы было не разглядеть. И пусть запястья прикрывали рукава, зато все пальцы были унизаны кольцами.

Рядом с Чэнь Ши сидела старшая дочь семьи Фэн и в настоящее время дочь первой жены — четырнадцатилетняя Фен Чэнь Юй.

Фэн Чэнь Юй действительно оправдывала имя, которое дала ей Чэнь Ши. У нее были изящные руки, красивые глаза, подчеркнутые разлетающимися бровями, и лукавая, но восхитительная улыбка. На ней было сине-голубое платье, которое спадало складками до самой земли и подчеркивало ее изысканную фигуру. Запястье украшал цельный нефритовый браслет, подобранный в тон ее светлой и нежной коже. Когда она посмотрела на Яо Ши и ее детей, в глазах девушки отразились грусть и сочувствие. При виде такого выражения в ее глазах многие люди начинали испытывать к ней чувство нежной привязанности. Каждому было прекрасно известно, что старшая молодая госпожа Фэн Чэнь Юй походила на фею. Она даже к слугам в поместье относилась с уважением и любезностью. Как она могла сохранять спокойствие при виде того, как ее родственники в столь плачевном состоянии опустились перед ними на колени.

Фэн Цзинь Юань забеспокоился о своей старшей дочери:

— Чэнь Юй не волнуйся и отдыхай. Тебе не нужно беспокоиться, мы сами о них позаботимся.

Фэн Чэнь Юй покачала головой:

— Чэнь Юй много лет не видела мать Яо, сестренку Хэн и младшего брата Цзы Жуя. Отец, пожалуйста, разреши Чэнь Юй ненадолго остаться.

Фэн Цзинь Юань больше ничего не сказал. Фэн Юй Хэн последовала за Яо Ши, а затем потянула Фэн Цзы Жуя, усадив его к себе на колени.

Яо Ши заговорила первой:

— Наложница Яо Ши выражает свое почтение матери.

Фэн Юй Хэн подвела Фэн Цзы Жуя, и они вместе сказали:

— Мы выражаем свое почтение основательнице.

Однако ни один из них не упомянул Чэнь Ши.

В главном зале воцарилась тишина, если не считать Чэнь Ши, которая издала непримиримое фырканье, не переставая смотреть сверху вниз на Яо Ши.

Через некоторое время пожилая женщина хмыкнула, затем все снова затихли.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Игра с именем Чэнь Юй (沉 鱼), которое буквально переводится, как мрачная или дохлая рыба.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 12. Отец не неблагодарный человек**

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула и подняла голову, взглянув на пожилую женщину. Этого ведь достаточно?

Увидев, как Фэн Юй Хэн посмотрела на нее, старуха скривилась от отвращения. Но, по крайней мере, она оставалась терпимой, когда указала на Фэн Юй Хэн, говоря:

— Мы с вашим отцом всегда помнили о привязанности, с которой изначально относились к вам. Мы всегда думали о вас, дети. Вот почему мы послали людей, чтобы вернуть вас в поместье. И раз уж вы вернулись, то должны испытывать благодарность.

— Да, — кивнула Фэн Юй Хэн. Выражение ее лица оставалось непроницаемым, а когда она снова открыла рот, ее голос был бесстрастным и бесчувственным: — Всем прекрасно известно, что отец — самый любящий и праведный человек.

Эти слова заставили Фэн Цзинь Юаня раздуться от гордости, но он все же сохранил спокойное выражение на лице и кивнул. Кто ж знал, что Фэн Юй Хэн добавит к этому:

— Действительно, если бы отец не учитывал деньги, которые семья матери Чэнь потратила, чтобы помочь ему с имперским экзаменом, то мог бы и не отдать место официальной жены матери Чэнь. Это доказывает, что отец не неблагодарный человек. Нравственные нормы бесценны.

\*Бах!\*

Услышав эти слова, Чэнь Ши больше не смогла усидеть на месте. Она тут же бросила в девушку маленькую чашку, наполненную горячей водой. Чашка раскололась на части, словно распустившийся цветок, у ног Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн защитившая собой мать и брата, встала и посмотрела на эту швыряющуюся чашками медведицу.

У этой женщины и без того был вздорный характер, но когда она увидела перед собой такую дерзкую и уверенную в себе девушку, то буквально вскипела от гнева:

— Ты, низшее существо, невоспитанная девка! — Чэнь Ши сердито направилась к ней, выглядя так, будто собиралась дать ей пощечину.

Фэн Юй Хэн даже не понадобилось уклоняться. Вместо этого она опустила голову, наблюдая за движениями ее ног. Вскоре она увидела, как одна из ног Чэнь Ши окунулась в пролитый чай, а вторая наступила на осколки фарфора.

Она тут же отступила подальше, потянув за собой мать и младшего брата. Едва успев отойти, они услышали смачный удар!

Чэнь Ши поскользнулась и шлепнулась на пол. Одна ее рука приземлилась на осколки фарфора, а из порезов быстро хлынула кровь.

В мгновение ока главный зал погрузился в хаос.

Чэнь Ши визжала и выла, извиваясь на земле. Затем она в полном недоумении уставилась на медвежью лапу, которая кровоточила, поддерживая ее перед собой здоровой рукой.

Стоявшая рядом Фэн Чэнь Юй побледнела от такого потрясения и упала на колени рядом с Чэнь Ши, принявшись перевязывать ее ранки носовым платком. Затем она подняла голову, и на ее лице показалось очень нежное и заботливое выражение:

— Отец, скорее, позовите врача, нужно обработать матушкины раны!

Фэн Цзинь Юань несколько мгновений свирепо смотрел на Фэн Юй Хэн, затем перевел взгляд на Чэнь Ши. Он холодно хмыкнул, после чего приказал слуге:

— Сопроводите мою жену обратно в Золотой Нефритовый Двор. И попросите врача заняться ее раной.

Двое пожилых слуг подбежали, чтобы помочь Чэнь Ши покинуть зал, но разве могла Чэнь Ши так просто уйти? Она пару раз тряхнула своим мощным телом, и двоих пожилых слуг буквально отбросило в стороны. Обернувшись, она указала на Фэн Юй Хэн с братом и матерью и принялась кричать:

— У шлюхи всегда рождаются шлюшки! В вас и раньше не было ни капли порядочности, а прожив несколько лет в горах, вы и вовсе стали неуправляемыми! Со столь юного возраста смотришь на всех таким чарующим взглядом. И где же такой чистой девушке нужно гулять, чтобы приобрести этот соблазнительный взгляд?

Фэн Юй Хэн моргнула. По пути домой она увидела реку, которую использовала вместо зеркала, чтобы хорошенько себя рассмотреть. У нее оказался очень живой взгляд. Из всех черт ее нового лица глаза понравились ей больше всего. О каком соблазнительном взгляде она говорила? Эта проклятая мегера действительно позабыла о сдержанности и болтала все, что хотела.

Фэн Чэнь Юй же, напротив, всегда старалась выглядеть заботливой и разумной. Услышав, какую грубость Чэнь Ши сказала перед другими, она быстро подошла и закрыла рот матери.

— Матушка, ты, должно быть, ударилась головой и сейчас сбита с толку! — одной этой фразой она переложила вину за то, что Чэнь Ши оскорбила Фэн Юй Хэн, на ее плохое самочувствие.

Фэн Юй Хэн совершенно не беспокоила эта мегера. Вместо этого она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Она была его дочерью, дочерью его первой жены. Этот отец даже когда-то улыбался первоначальной владелице тела. Однако испытывал ли он теперь хоть какую-то привязанность к своей дочери?

— Чэнь Юй, помоги своей матери вернуться в Золотой Нефритовый Двор, — с потемневшим лицом сказал Фэн Цзинь Юань. Хотя ему и не нравился злобный взгляд Фэн Юй Хэн, Чэнь Ши ни своей речью, ни действиями не соответствовала своему статусу официальной жены семьи, и это заставило его почувствовать искреннее смущение.

— Да, отец. Не волнуйся, я позову врача, чтобы он позаботился о матушке. Лучше всего удалять первопричину болезни, — этими словами из Фэн Юй Хэн сделали виновницу произошедшего.

В уголках глаз Фэн Юй Хэн появилась улыбка. Похоже, что ее деньки в поместье Фэн не будут слишком уж скучными.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 13. Внутренний конфликт**

Немного поразмыслив об этом, Фэн Юй Хэн слегка повернулась, чтобы посмотреть на Чэнь Ши:

— Наложница-мать Чэнь, А-Хэн с отцом хотят, чтобы вы поскорее поправились. Что бы ни произошло, я уверена, что отец всегда будет помнить о том, что сделала для него семья Чэнь в том году, — сказала она, подумав: — "Видите, какая я справедливая".

— Хватит! — Фэн Цзинь Юань больше не мог этого слышать. На самом деле его дом нельзя было считать состоятельным, да и в столице они жили не так давно. В том году он действительно сделал все возможное на имперском экзамене и стал лучшим из лучших. С тех пор ему удалось добиться немалых успехов при королевском дворе, практически не встречая никакого сопротивления своему продвижению, результатом чего и стало нынешнее положение его семьи.

Сказанное Фэн Юй Хэн не было ошибкой. Во время имперского экзамена у семьи Фэн действительно были проблемы с финансами. Они не могли позволить себе помочь ему в учебе. Тогда единственная дочь купеческой семьи Чэнь, бывшая родом из той же деревни, попросила свою семью помочь ему. В результате он-таки смог принять участие в имперском экзамене. Чэнь Ши же многие годы оставалась в деревне, чтобы позаботиться о пожилой матери. Вот только став лучшим на имперском экзамене, этот мужчина взял и женился на Яо Ши, дочери императорского врача.

Это был долг семьи Фэн перед семьей Чэнь. Но, в конце концов, разве он не возвысил Чэнь Ши до статуса первой жены? Неужели он никогда не сможет расплатиться за этот долг?

— То, что случилось в прошлом, больше не подлежит обсуждению!

Услышав эти слова, Чэнь Ши потеряла голову:

— Муж, о чем ты говоришь? Неужели ты пытаешься сказать, что помощь моей семьи Чэнь, предоставленная твоей семье, ничего не стоит?

— Я не это имел в виду.

— Тогда что ты имел в виду? — Чэнь Ши была безжалостна. К ней в одно мгновение вернулось желание сражаться.

Фэн Юй Хэн держалась за мать и брата в ожидании занимательной сцены. Однако, вопреки ее ожиданиям, кое-кто оказался не настолько глуп, чтобы позволить ситуации развиваться по такому сценарию.

Догадавшись, что ничего хорошего от складывающейся ситуации ожидать не следовало, Фэн Чэнь Юй прикрыла матери рот, а затем повернулась к Фэн Юй Хэн и сказала:

— Младшая сестра А-Хэн, как ты могла назвать мою мать "наложницей-матерью"? Что ты хочешь этим сказать? Твои слова совершенно ее запутали, — говоря это, она тайком ущипнула Чэнь Ши. — Матушка, младшая сестра А-Хэн едва успела вернуться в поместье и совсем не знакома с этикетом. Похоже, в будущем ей нужно будет многому научиться.

Яо Ши, которая с самого начала была ошеломлена тем, что Фэн Юй Хэн назвала Чэнь Ши "наложницей-матерью", теперь, когда Фэн Чэнь Юй подняла эту тему, оставалось только преклонить колени и принять свое наказание.

Однако Фэн Юй Хэн решительно удерживала ее на ногах. Что бы ни случилось, она не могла позволить ей встать на колени.

Яо Ши настолько разволновалась, что начала дрожать и тихо взмолилась:

— А-Хэн, мы ведь только вернулись в поместье. Ты не можешь вести себя так.

Тогда Фэн Юй Хэн с ледяной улыбкой на устах повернулась и поклонилась Чэнь Ши:

— А-Хэн была неправа. Приношу свои извинения на... матери Чэнь. Просто я уже давно привыкла называть вас "наложницей-матерью". И так быстро старые привычки не меняются.

Чэнь Ши моментально вскипела от злости и хотела ответить. Однако, заметив это, старуха яростно ударила своей тростью об пол:

— Все вы ведете себя все более и более неразумно! Первая жена не ведет себя, как должно первой жене! Дочь наложницы не ведет себя, как дочь наложницы! Правила и обычаи семьи Фэн для вас пустой звук?

Чэнь Ши баюкала свою раненую руку. Со горючими слезами на глазах она жалобно воскликнула:

— Свекровь! Вы должны мне помочь и взять на себя ответственность за невестку!

— Взять ответственность? — пожилая женщина окинула взглядом Чэнь Ши. Ей никогда не нравилась эта невестка. Если бы семья Яо не оказалась замешана в преступлении, которое могло поставить под удар и семью Фэн, она никогда бы не позволила Чэнь Ши стать первой женой. — Скажи-ка мне, как ты хочешь, чтобы я помогла тебе, взяв на себя ответственность?

Чэнь Ши обернулась и посмотрела на Фэн Юй Хэн:

— В том году к нам приходил оракул, сказавший, что эта девушка — злой дух. После того как мы отослали ее, поместье на протяжении этих нескольких лет было мирным. Но стоило ей вернуться, и только посмотрите, как здесь стало неспокойно. Разве мы можем позволить этому злобному духу остаться в усадьбе?!

— Госпожа! — разозлилась Яо Ши. — Как А-Хэн может быть злым духом? Это был бред сумасшедшего!

— Тогда как вы объясните сегодняшние события? — Чэнь Ши выставила на всеобщее обозрение свою раненую руку. — Эта девушка таит в себе зло. И каждый здесь знает об этом. На мой взгляд, ее следует отправить в храм за городом.

Услышав о злом духе, о котором упоминалось еще три года назад, старуха надолго призадумалась. Все присутствующие в зале умолкли.

Наступившая тишина была разрушена прибежавшим слугой. Приблизившись к Фэн Цзинь Юаню, слуга что-то прошептал ему на ухо. За короткий промежуток времени на лице Фэн Цзинь Юаня сменилось множество выражений.

Этот слуга сразу же удалился, а Фэн Цзинь Юань махнул рукой и отдал приказ оставшимся слугам:

— Сопроводите наложницу Яо, вторую молодую мисс и второго молодого мастера во внутренний двор Ивы. Слуги позаботятся обо всем, включая еду, одежду и повседневные расходы, в соответствии с распоряжениями наложницы-матери.

— Что? — Чэнь Ши мгновенно разозлилась и в два шага остановилась перед Фэн Цзинь Юанем. — Муж, что ты говоришь?

Фэн Цзинь Юань стряхнул руку, которая вцепилась ему в запястье, и повторил:

— Я сказал, что позволяю Яо Ши, А-Хэн и Цзы Жую поселиться во внутреннем дворе Ивы.

— Ни за что! — взвизгнула Чэнь Ши. — Если они останутся в поместье, что станет с моей Чэнь Юй?

Фэн Чэнь Юй быстро закрыла рот Чэнь Ши. Она знала, что имела в виду Чэнь Ши: если Фэн Юй Хэн останется в поместье, тогда не видать ей этого брака, как своих ушей. Однако, хотя теоретически это было и так, реальность все же могла отличаться.

— Матушка, независимо от того, кто находится в поместье, Чэнь Юнь все равно остается дочерью первой жены. Этот факт не изменится, — учитывая ситуацию, эти слова прозвучали лучше, когда были сказаны дочерью первой жены.

Конечно же, Фэн Цзинь Юань понимал скрытый смысл слов Чэнь Ши. Тем не менее Фэн Чэнь Юй, не раздумывая, спасла его. Он не потратил свое время напрасно, когда воспитывал эту дочь. Что бы они ни делала, это вызвало у него чувство удовлетворения.

— Да, — он кивнул. — Чэнь Юй — дочь первой жены семьи Фэн. Этот факт никогда не изменится, — говоря это, он не сводил глаз с Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн тоже посмотрела на него. Ее глаза ни капли не походили на слегка сонные, но ослепительные глаза Фэн Чэнь Юй. Вместо этого глаза казались живыми и бездонными. Он не мог понять всю глубину ее глаз, просто взглянув на них.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 14. Что-то случилось с девятым принцем**

Фэн Цзинь Юань отвел взгляд. Он не знал, когда его дочь стала настолько испорченной и сомневался, можно ли это как-то исправить. Она едва успела вернуться в поместье, но, сказав всего лишь пару слов, ей удалось вывести из себя Чэнь Ши. Кроме того, выглядела она при этом так, словно и вовсе была ни при чем. Она просто считала, что это не ее проблема.

— Свекровь! — Чэнь Ши поняла, что от Фэн Цзинь Юаня ей ничего не добиться, поэтому повернулась к пожилой женщине, надеясь заручиться ее поддержкой.

Основательницу тоже порядком смутило и сбило с толку внезапное изменение отношения Фэн Цзинь Юаня к Яо Ши и ее детям, но она не была такой мелочной, как Чэнь Ши. Только что, выслушав донесение слуги, ее сын передумал, а значит, снаружи что-то произошло.

Она посмотрела на Чэнь Ши и снова стукнула тростью:

— Твой муж уже принял решение. Разве у тебя есть право возражать ему?! Чэнь Юй, сопроводи свою мать обратно во двор.

Пожилая женщина высказалась совершенно определенно, поэтому Фэн Чэнь Юй не осмелилась позволить Чэнь Ши закатить очередную истерику. Наклонившись к ее уху, она тихо прошептала:

— Не волнуйся, матушка. У отца на все это своя точка зрения. Он не станет несправедливо относиться к Чэнь Юй.

Украдкой бросив взгляд на лицо свекрови, Чэнь Ши смяла в руке носовой платок и без особого энтузиазма последовала за дочерью.

Когда она проходила мимо юного Фэн Цзы Жуя, то не смогла сдержать и так с трудом подавляемый гнев и яростно толкнула мальчика.

Как бы хрупкий ребенок смог устоять? Фэн Цзы Жуй попятился и с приглушенным стуком упал на пол.

Несмотря на то, что при падении он сильно ударился, мальчик не заплакал. Вместо этого он прерывисто задышал, и, сильно прикусив губу, сжал свои маленькие руки в кулачки.

Фэн Юй Хэн и Яо Ши подошли, чтобы помочь Фэн Цзы Жую подняться. Яо Ши почувствовала, как заболело ее сердце, и вытерла выступившие на глазах слезы, а Фэн Юй Хэн лишь легонько вздохнула. Тихим голосом, как будто бормоча про себя, но достаточно громко, чтобы все находящиеся в комнате смогли услышать, девушка сказала:

— Нас просто преследуют неудачи. По дороге домой внезапно умер возница, а теперь, когда мы вернулись в поместье, и здесь неспокойно. Если все и дальше будет так продолжаться, для нас лучше было бы оставаться в горной деревне.

Она специально упомянула внезапную смерть возницы, чтобы понаблюдать за реакцией присутствующих.

Быстро окинув взглядом весь зал, она увидела, что Чэнь Ши и Фен Чэнь Юй, выходя наружу, слегка споткнулись, а затем поспешно ушли.

Старуха никак не отреагировала, зато Фэн Юй Хэн заметила, как сузились зрачки Фэн Цзинь Юаня.

Она ухмыльнулась, разобравшись в ситуации.

Идя к внутреннему двору Ивы, Фэн Юй Хэн все время строила предположения, что же такого мог сказать Фэн Цзинь Юаню слуга. Она видела, что, когда Чэнь Ши предложила отправить ее в храм, Фэн Цзинь Юань был готов согласиться с ней, как и старушка.

Если бы она оставила усадьбу и вошла в храм, это предоставило бы им бесчисленные возможности.

После некоторых размышлений девушка пришла к выводу, что убийца, жертвами которого они едва не стали по дороге домой, не мог явиться за Яо Ши или Фэн Цзы Жуем. Как дочь преступника, Яо Ши была обречена на жизнь наложницы. Даже если она вернется в поместье, прежнего статуса ей не видать. А Фэн Цзы Жуй хоть и мог считаться сыном, сын Чэнь Ши, Фэн Цзы Хао, все равно оставался бы на шаг впереди. У Цзы Жуя не было никаких прав претендовать на что-либо в семье Фэн.

Фэн Юй Хэн чувствовала себя все более и более уверенной, что все было связано с ней. Даже ее ссылка три года назад казалась совсем не простым делом, хотя, по большей части, семья Фэн хотела избежать проблем из-за своей связи с семьей Яо.

Она так глубоко задумалась, что по пути не проронила ни слова. Слегка обеспокоенная ее молчанием Яо Ши тихо спросила:

— А-Хэн, возможно, ты устала от езды на карете? Что...

— Хм? — девушка обернулась, чтобы посмотреть на Яо Ши. — Матушка, ты что-то сказала?

— Я... — Яо Ши не знала, что и ответить на это. Поразмыслив, она спросила: — Почему ты так резко вела себя сейчас в главном зале?

— Ох, — она изогнула губы в улыбке, — раньше мы всегда следовали правилам семьи Фэн. И что из этого вышло? Возможно, матушке не хватило всех этих лет, проведенных в деревне Си Пин?

После упоминания о деревне Си Пин Яо Ши растерялась. Эти три года действительно лишили ее всякой надежды. Она и в поместье Фэн решила вернуться только ради того, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее. Жить под крылом семьи Фэн все же было куда лучше, чем прозябать в отдаленной деревне.

Бабушка Сунь, вернувшаяся с ними, еще не знала, как семья Фэн отнеслась к Яо Ши, и спросила:

— Что сказал господин по поводу того дела с возницей?

Яо Ши только вздохнула и ничего не ответила, Фэн Юй Хэн же, протянув руку, похлопала бабушку Сунь по плечу:

— Отец и бабушка не пожелали даже полслова сказать по этому поводу, — эта осторожная формулировка фраз была крайне неудобной. Поэтому она решила отбросить формальности и продолжила говорить по-своему: — Им абсолютно все равно, будем мы жить или умрем. Они даже не пытаются притвориться, что их это каким-то боком заботит. Так что матушка и бабушка, не надейтесь, что в усадьбе Фэн к нам будут хорошо относиться. Уже то, что они не затевают заговоры против нас, можно считать милосердием.

Она специально сказала эти слова для Яо Ши. Мама всегда нуждалась в том, чтобы ее медленно успокаивали и утешали, но сейчас было не самое подходящее время для этого. Сейчас ее больше всего беспокоило, что же все-таки сказал Фэн Цзинь Юаню его слуга.

Когда он внезапно передумал и позволил им остаться в поместье Фэн, означало ли это, что на данный момент он согласился на ее брак с девятым принцем? Но уж больно хорош был этот союз. Раньше семья Фэн делала все возможное, лишь бы устроить этот брак для Фэн Чэнь Юй, так почему же Фэн Цзинь Юань вдруг изменил свое решение?

Она вспомнила ауру уныния, окружавшую возвращающуюся армию. Единственная возможность...

Фэн Юй Хэн внезапно застыла на месте. Цзы Жуй не успел вовремя остановиться и споткнулся. Яо Ши тоже смущенно посмотрела на нее. Девушка же только нахмурилась, но ничего не сказала.

И все же одна мысль продолжала крутиться у нее в голове: — "Что-то случилось с девятым принцем!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 15. Осознание кризиса**

— Сестра, — маленькие ручки Фэн Цзы Жуя схватили ее и слегка встряхнули. — Что случилось?

Фэн Юй Хэн обернулась и, положив руку на голову Цзы Жуя, погладила ее:

— Ничего. Пойдем, — затем она спросила бабушку Сунь: — Далеко еще до двора Ивы?

Бабушка Сунь указала на небольшую дорожку, бегущую впереди, и ответила:

— Нужно пройти через эти лунные врата (1), затем по дорожке мимо маленького пруда, миновать небольшой сад, а после него останется всего 300 шагов.

Фэн Юй Хэн не могла не рассмеяться. Семья Фэн действительно относилась к ним с презрением. Мало того, что их новая резиденция располагалась у черта на куличках, так еще и слуга, который должен был проводить их во двор, так и не появился. К счастью, бабушка Сунь знала дорогу, в противном случае им неизбежно пришлось бы унизиться и спросить.

Этот двор был назван так не потому, что там росла плакучая ива. Яо Ши рассказала им следующее:

— Много лет назад в этом дворе росла одна ива. Молодой господин поместья Фэн, Цзы Хао, когда ему было тринадцать лет, влюбился в девушку по имени Лю'эр. В то время Фэн Цзы Хао еще был сыном простой наложницы, в то время как Лю'эр в лучшем случае можно было считать дочерью побочной ветви семьи. Они не имели права построить свой двор в усадьбе. Однако Фэн Цзы Хао искренне любил Лю'эр и умолял Чэнь Ши попросить за них отца. В конце концов, ваш отец согласился и позволил Чэнь Ши потратить собственные деньги на строительство внутреннего двора. Он предоставил ей для этого конюшню в дальнем углу усадьбы. К сожалению, жизнь Лю'эр оказалась короткой — она утонула еще до того, как успела перебраться во внутренний двор.

— Кстати, если подумать, смерть Лю'эр, была весьма странной, — бабушка Сунь припомнила события того времени. — Я помню этот год. Когда молодой мастер сказал Лю'эр, что даст ей двор, где она сможет жить, Лю'эр была просто в восторге. Каждый день она бегала помогать во внутренний двор и проводила там целый день, если было много работы. Молодой мастер и старшая молодая госпожа — кровные родственники, и, естественно, были очень близки. Однажды молодой господин должен был присутствовать на банкете и вернулся поздно, поэтому старшая молодая госпожа отнесла обед Лю'эр. Поев, Лю'ер какое-то время продолжала помогать, но когда она возвращалась той ночью, было уже очень поздно. Проходя мимо маленького пруда, она оступилась и утонула.

Фэн Цзы Жуй испугался этой истории, его крошечные кулачки крепко сжались в руках Фэн Юй Хэн.

— Боишься? — спросила она Фэн Цзы Жуя.

Мальчик поднял голову и посмотрел на сестру. В его глазах ясно читался страх, но он все равно покачал головой и ответил:

— Не боюсь.

— Очень хорошо, — она погладила его по затылку. — Цзы Жуй, хорошенько запомни, ты — ребенок усадьбы Фэн. Твое развитие и взросление будут более сложными, чем у других детей. Старшая сестра не всегда сможет обеспечить тебя и не сможет всегда и всюду оставаться рядом с тобой, чтобы тебя защитить, однако не бойся. Трудная жизнь — это не обязательно плохо. Но если ты хочешь выжить в таком безжалостном месте, тебе обязательно нужно научиться справляться с трудностями.

Она не стала успокаивать его. Вместо этого прямо сказала Фэн Цзы Жую, что в будущем ему придется непросто.

Этот шестилетний ребенок еще не мог понять все, что она говорила, но девушка должна была по крайней мере закалить его сердце и помочь разобраться в ситуации. Таким образом, когда появится враг, его не застанут врасплох.

Фэн Цзы Жуй с малых лет привык слушаться старшую сестру, поэтому он внимательно выслушал все, что сказала Фэн Юй Хэн и запомнил каждое слово.

Яо Ши посмотрела на своих детей, и ее образ мыслей постепенно тоже начал меняться. Ее А-Хэн как будто стала другим человеком, проведя одну ночь в горах. Она стала еще более безразличной, чем раньше. Она также была гораздо более резкой в своих словах, хотя и не до такой степени, чтобы быть жестокой или саркастичной. Словно в ней больше не осталось ни капли терпения.

Она не могла не почувствовать легкое беспокойство, но, видя, как крепко эти дети держатся за руки и идут вперед с высоко поднятыми головами, ей тоже захотелось жить полноценной жизнью. Их тяжелые дни в деревне Си Пин остались в прошлом. Они уже ели грязь и терпели мышей, снующих по их кроватям. Чего им теперь-то бояться?

Двор Ивы оказался очень маленьким местом. Здесь был только маленький дворик для приема гостей, три жилые комнаты, четыре флигеля, два кабинета и очень маленькая кухня. Те немногие деревья, что росли во дворе, давно засохли, поскольку за ними некому было ухаживать. Изначально по центру двора стояли стол и стулья, но годы ветров и дождей привели к тому, что они пришли в негодность до такой степени, что их уже невозможно было отремонтировать.

Карнизы были покрыты грязью, окна тоже нуждались в ремонте. К счастью, крыша сохранилась неповрежденной. Было очевидно, что когда Фэн Цзы Хао строил этот двор для Лю'эр, он делал это искренне.

Фэн Юй Хэн вспомнила рассказ бабушки Сунь. Что касается смерти Лю'эр, она чувствовала, что это был не обычный несчастный случай. Вот только с тех пор минуло много лет, а та девушка была лишь ребенком побочной ветви семьи, поэтому никто не стал продолжать расследование.

Во дворе стояло несколько слуг. Казалось, они прибыли сюда первыми и ожидали здесь их прихода. Всего их оказалось трое: одна бабушка и две служанки.

Увидев Яо Ши, бабушка вышла вперед. Изобразив на невыразительном лице профессиональную улыбку, она поклонилась:

— Приветствую наложницу Яо. Помнит ли наложница эту слугу?

Яо Ши взглянула на нее и тихо ответила:

— Бабушка Ли.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 16. Сделала дело, ешь смело**

— Правильно! Верно! — бабушка Ли приблизилась на полшага, чтобы поддержать Яо Ши, и провела их внутрь, не переставая по пути говорить: — Главная жена сказала этой служанке, что наложница Яо только что вернулась в поместье. Все будет как прежде. Ведь если бы мы пригласили новую девочку-служанку, то волновались бы, что она не сможет как следует о вас позаботиться. А пока я привела двух младших служанок, чтобы помочь вам обустроиться. Позже мы дадим наложнице-матери шанс заменить этих слуг.

— Мы благодарны главной жене, — Яо Ши слегка отстранилась, отняв свою руку у бабушки Ли. Эта служанка всегда поддерживала Чэнь Ши. Даже когда Чэнь Ши еще была просто наложницей, бабушка Ли при встрече низко кланялась ей и называла главной женой. Пути богов неисповедимы — случаются как взлеты, так и падения, и теперь, когда они вернулись в поместье Фэн, все изменилось.

Следуя за бабушкой Ли, их подошли поприветствовать две служанки. Одну из них звали Мань Си, вторую — Бао Тан.

Обе девочки выглядели лет на шестнадцать-семнадцать. Мань Си была немного выше и стройнее по сравнению с немного полноватой Бао Тан. Но Фэн Юй Хэн, сохранившей вкусы девушки двадцать первого века, легкая полнота казалась более привлекательной.

Она хорошенько присмотрелась к этим троим, молча стоявшим перед ней. Хотя все они и являлись служанками, их достойный внешний вид и манеры совсем не выглядели скромными. Обе молодые служанки даже нанесли легкий макияж. И в то же время одежда девушки, ее матери и брата была совершенно изношена, а столь длительная поездка в усадьбу заставила их выглядеть еще более потрепанными. Если не знать заранее, то вполне можно было предположить, что именно они здесь были слугами, а не хозяевами.

Бабушка Ли была старше и опытнее, а потому прекрасно умела скрывать свои истинные эмоции. Что бы она ни чувствовала в своем сердце, на ее лице всегда оставалась улыбка. А вот с Бао Тан и Мань Си дела обстояли иначе — Фэн Юй Хэн ясно видела презрение на их лицах. Присмотревшись к ним повнимательнее, девушка заметила, что обе они были одеты в прекрасные платья, сшитые из муслина и ниспадавшие до самого пола. Одно было желтым, а другое — бледно-зеленым. И как они собирались работать в такой одежде?

Внезапно ее настроение улучшилось:

— Раз уж все здесь, давайте приступим к работе! — Фэн Юй Хэн пару раз хлопнула в ладоши. — Во дворе полно пыли, ее уберут Мань Си с Бао Тан, бабушка Ли тоже поможет. Мы с бабушкой Сунь займемся уборкой внутри.

Говоря это, она подошла к углу дворика и подняла там две метлы, лежавшие на земле, затем резко бросила их Мань Си и Бао Тан:

— Пыль на окнах, грязь на крыше, грязные и сломанные вещи во дворе — все это должно быть убрано. Грунт нужно почистить мокрой щеткой. Я хочу знать, как все здесь выглядит на самом деле. Вы ведь слуги и сами должны это понимать без дополнительных объяснений. Ладно, давайте уже приступать. А когда закончите, сможем и пообедать.

Она высказала все это на одном дыхании и первой ринулась в бой: открыла дверь в главную комнату и вошла туда, подняв в воздух тучу пыли, после чего быстро закричала:

— Бабушка Ли, принеси таз с водой и прихвати еще один пустой.

Увидев, как Фэн Юй Хэн вошла в комнату, бабушка Сунь помогла Яо Ши и Цзы Жую. Остальные трое неловко наблюдали за ними, особенно странно себя чувствовали Мань Си и Бао Тан. Хотя они и являлись слугами, но всегда оставались рядом с главной женой в качестве ее личных служанок. Обычно они занимались только приготовлением чая или составляли компанию госпоже, занимая ее беседой. Им никогда раньше не приходилось выполнять такую грубую работу!

Обе девушки, смутившись, посмотрели на бабушку Ли, но увидели, как та беспомощно качает головой, зная, что ничего не может поделать с приказом. Хотя служанки и говорили, что помогают своим господам, на самом деле они просто делали вид, что помогают. Достаточно было взглянуть на одежду, которую они носили, и узнать положение, которое они занимали рядом с главной женой, чтобы понять, что ни одна наложница или господин не осмеливались приказывать им.

Вот только эта настойчивая юная госпожа, которая только что вернулась в поместье, не собиралась вести себя как все. Как раз наоборот, она приказывала им так, будто это было в порядке вещей, она даже сказала... что они не смогут поесть, пока не закончат с уборкой?

— Бабушка, — нахмурившись, сказала Мань Си. — Неужели нам и правда нужно выполнить всю ту грязную работу, что она велела нам сделать?

Бабушка Ли бросила на нее быстрый взгляд, затем опустила голову и ответила:

— Если хочешь вернуться к главной жене, я не стану тебя останавливать. Просто убедись, что хорошенько обдумала приказ главной жены. Если вернетесь, так ничего и не сделав, берегите свою кожу!

Эти слова до полусмерти испугали обеих девочек, и они не посмели заговорить снова. Верно, они пришли в этот двор, чтобы выполнить миссию. Если они вернутся сразу же после прибытия, главная жена с них кожу живьем сдерет!

Подумав об этом, они не перестали переживать о надетых на них нарядах. Подняв метлы и сморщив носики, они принялись подметать. Бабушка Ли тоже направилась к колодцу у входа во двор, чтобы принести воду.

Четверо, что вошли в комнату, уже засучили рукава и приступили к работе. Даже Фэн Цзы Жуй помогал с уборкой.

Изначально бабушка Сунь не хотела беспокоить свою госпожу, но, увидев состояние комнаты, поняла, что если они не вычистят ее вместе, то здесь даже присесть негде будет. Затем она посмотрела, как Яо Ши управляется с уборкой, и ей стало ясно, что она привыкла к этому за те годы, что прожила в деревне. Старуха украдкой отвернулась и смахнула с глаз слезы. Старая служанка больше не заикалась о том, чтобы отправить свою госпожу отдыхать.

Бабушка Ли управилась очень быстро и, принеся воду, вылила ее в пустой таз. Фэн Юй Хэн выжала тряпку и пошла вытирать стол.

Работа шла полным ходом, когда внезапно из-за пределов двора донесся голос:

— Здесь так пыльно! Что за адское место?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 17. Фэнь Дай и Сян Жун**

Фэн Юй Хэн повернула голову и посмотрела в открытую дверь. У входа во двор находились две девочки, обе выглядели лет на десять. Та, что шла впереди, была одета в покрытое изысканной вышивкой розовое платье. Одной рукой она плотно прижимала ко рту квадратный носовой платочек, а в другой руке держала небольшую сумочку. Выражение презрения на ее лице во много раз превосходило даже Мань Си. Девочка на ходу ногой отбрасывала со своего пути лежавшие во дворе стулья, при этом ее движения казались нарочитыми и властными.

Следующая за ней девочка была немного застенчивой. На ней было водянисто-голубое платье, а ее личико казалось невинным. Хотя она также держала носовой платок, прикрывая нос и рот, но при этом совершенно не выглядела недовольной. Вместо этого она оглядывалась по сторонам с блестящими от любопытства глазами. Увидев, как идущая впереди девушка отпинывает стулья, она слегка потянула ее за рукав и попросила:

— Четвертая сестра, не веди себя так.

— Тогда как мне себя вести? Третья сестра, не волнуйся. Когда отец позволил им остаться жить здесь, он ясно дал понять, что они просто бельмо на глазу. Родители Яо Ши причинили всем массу неприятностей, и поместью Фэн очень повезло, что это никак его не коснулось. Даже просто возвращение их в усадьбу можно считать огромной услугой. Так неужели нам все еще нужно публично выслуживаться перед ними?

Фэн Юй Хэн узнала их по голосам. Это были две другие дочери от наложниц: третья молодая госпожа, Фэн Сян Жун и четвертая молодая госпожа Фэн Фэнь Дай.

У первоначальной владелицы тела было слишком мало воспоминаний, связанных с этими младшими сестрами. Она только знала, что они обе были на два года моложе ее и родились в один год, единственное различие между ними состояло в том, что матерью одной была третья, а другой — четвертая наложница.

Вот так вот разговаривая, обе девушки подошли к двери. В то же самое время в дверном проеме показалась Фэн Юй Хэн с тазом грязной воды. Подойдя к двери, она, не глядя, выплеснула воду во двор. Раздался тихий вскрик:

— Ах! — Фэн Фэнь Дай оказалась с головы до пят залита грязной водой. Девушке показалось, что ее сердце забыло, как биться. Что касается Фэн Сян Жун, которая стояла за ней, ее лишь слегка забрызгало, так что она особо не пострадала.

— И какой раб здесь слеп, как собака?! — Фэн Фэнь Дай не успела глаза протереть, а уже принялась кричать. — Будь он проклят! Я хочу, чтобы их всех утащили отсюда и забили до смерти! Убейте их! А-а-а!

Пока первая девушка вопила как сумасшедшая, Фэн Сян Жун прекрасно видела того, кто выплеснул воду. Этим человеком оказалась хозяйка этого двора — их вторая старшая сестра.

Фэн Сян Жун поспешно подошла к Фэн Фэнь Дай и попыталась утихомирить ее:

— Четвертая младшая сестра, перестань кричать. Поскорее вернись к себе и переоденься. Будет плохо, если кто-нибудь увидит тебя в таком виде.

Стояли последние дни лета, и хотя ранним вечером становилось прохладно, днем по-прежнему было очень жарко, поэтому на девушках была одежда из тонкой парчи. И когда на одежду попадала вода, она прилипала к телу, даже нижнее белье начинало просвечивать.

Фэн Фэнь Дай разрывалась от раздражения и смущения. Скрестив руки на груди, она открыла глаза, чтобы свирепо глянуть на Фэн Юй Хэн, которая все еще держала таз в руках. В ее глазах горела такая ярость, что, казалось, будто они полыхают огнем.

— Фэн! Юй! Хэн! — она скрежетала зубами, называя это имя. Если бы Сян Жун не удерживала ее, она действительно бросилась бы вперед, желая на клочки разорвать это нежное личико.

Однако Фэн Юй Хэн только подняла таз и беспечно сказала:

— Четвертая младшая сестра, мы только что очистили этот дверной проем, но вы даже не смотрите, куда идете. Благодаря вам, здесь налилось полно воды, которую снова придется убирать. Как проблематично! — повысив голос, она крикнула: — Мань Си! Быстрее очистите дверной проем!

Лицо Фэн Фэнь Дай побелело от ярости, когда она пальцем указала на Фэн Юй Хэн:

— Ты... ты... — какое-то время она тихо бормотала про себя, не зная, как вообще начать проклинать. Из-за того, что девочка выросла в богатой семье, слова "слепой, как собака" уже казались ей чем-то за гранью дозволенного. Она была не уверена, что ей позволено говорить подобное. Но даже если бы ей позволили, ее словарный запас явно был слишком скудным.

Стоящая в стороне Фэн Сян Жун тоже не знала, что и сказать. На самом деле она была очень застенчивой, но, стоило ей услышать, что Фэн Юй Хэн вернулась, как она тайком бросила всех своих слуг и побежала к двору Ивы. Кто же знал, что, подойдя ко входу, она встретит Фэнь Дай, также сбежавшую от своих слуг.

Едва появившись, Фэнь Дай принялась отпускать дерзкие замечания. Вот только вторая старшая сестра, Фэн Юй Хэн, которая провела несколько лет вдали от усадьбы, где научилась быть умной и сообразительной, напугала ее до такой степени, что она боялась и слово сказать. На некоторое время воцарилось молчание, слышался только звук капель воды, падающих с Фэнь Дай.

— Большое спасибо младшим сестрам за то, что пришли навестить, но сейчас наш двор слишком грязный, кругом беспорядок. Я пока не могу пригласить вас на чай. Поэтому, пожалуйста, пока что возвращайтесь к себе. Что касается четвертой сестры, устроившей здесь бардак, не волнуйтесь, я не стану рассказывать взрослым. Ведь младшие сестры пришли сюда, чтобы увидеть меня по доброте душевной, и будет нехорошо наказывать их за это, — держа в руках таз, Фэн Юй Хэн произнесла эти слова с таким искренним выражением, словно все было именно так, как она описала.

Фэн Фэнь Дай была в шоке от ее слов, даже Сян Жун чувствовала себя так же.

Лгать с таким искренним видом, эта вторая старшая сестра действительно была что-то с чем-то!

Увидев, что обе девочки от удивления застыли на месте, Фэн Юй Хэн подняла руку и жестом попросила их удалиться. Выпроваживая гостей, всегда лучше было опускать излишние церемонии.

Фэн Фен Дай была взбешена до такой степени, что заскрипела зубами, но она не посмела спровоцировать Фэн Юй Хэн на еще большие неприятности. Четвертая наложница, Хань Ши, уже предупреждала ее не создавать проблем Яо Ши, а вместо этого сначала понаблюдать за развитием отношений в усадьбе. Это было особенно важно из-за того, что они слышали, будто Фэн Цзинь Юань лично взял на себя ответственность за то, чтобы позволить им остаться в поместье. За этим наверняка должно было что-то стоять.

Однако Фэн Фэнь Дай еще с юного возраста невзлюбила Фэн Юй Хэн. Раньше одна из них была дочерью первой жены, а другая — дочерью наложницы. Тогда у нее не было возможности ни побить, ни украсть у нее, но теперь-то все изменилось!

Услышав, что Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, Фэнь Дай возненавидела себя за то, что не могла сразу же пойти и пару раз пнуть ее. Разве она могла послушно оставаться в стороне? Вот только девочка и предположить не могла, что ей не только не удастся ударить, но ее и саму растопчут при этом. Результат этого визита во внутренний двор Ивы оказался поистине мучительным.

— Хм! — она сердито посмотрела на Фэн Юй Хэн и бросила ей суконную сумочку, что держала в руке. — В том году вторая старшая сестра уехала очень поспешно, оставив после себя немало нарядов. Я сохранила их ради второй сестры, и раз уж вы вернулись, то я возвращаю их вам. Хотя жаль, конечно. Эта одежда была сшита для дочери первой жены, но теперь ты стала дочерью обычной наложницы. Тебе больше не доведется носить такие прекрасные вещи.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Верно, я — дочь наложницы, и теперь мы обе в одной лодке, — она снова бросила взгляд на насквозь промокшую Фэнь Дай. Приняв озабоченный вид, она спросила: — Четвертая сестра, тебе не кажется, что будет плохо разгуливать в таком виде? Давай сделаем так: Мань Си, сними одежду и отдай ее четвертой молодой госпоже.

— Это... — Мань Си почувствовала себя крайне подавленной. Как ее только втянули в этот конфликт между сестрами? — Вторая молодая госпожа, не то, чтобы эта слуга не хотела дать свою одежду четвертой молодой госпоже, просто, сами посмотрите, эта слуга на голову выше четвертой молодой госпожи. Эта одежда будет ей слишком велика!

Фэн Юй Хэн ослабила свою хватку:

— Ну, раз уж все так, тогда, четвертая сестра, просто выбери безлюдное место и беги побыстрее. Если задержишься, боюсь, сюда может прийти еще кто-нибудь, и тогда твои дела действительно станут плохи.

Фэн Фэнь Дай действительно была еще ребенком. Услышав эти слова, она запаниковала, позабыв о собственном гневе. Приподняв подол платья, она развернулась и побежала, оставив до сих пор потрясенную Фэн Сян Жун в одиночестве стоять во дворе. Весь ее визит сюда можно было считать ошибкой.

Фэн Юй Хэн посмотрела на эту младшую сестренку. Она была не такой хитрой, как Чэнь Юй, и не такой резкой, как Фэнь Дай, скорее она выглядела робкой и кроткой, чем немного походила на Яо Ши.

— Третья сестра, я надеюсь, после того, как мы расстались, у тебя было все хорошо?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 18. Те, кого обожает Фэн Юй Хэн**

— Э-э? — услышав, что Фэн Юй Хэн внезапно изменила свой тон, Сян Жун растерялась до такой степени, что не знала, как ей ответить. Какое-то время поразмыслив, она кивнула: — У меня все в порядке, а как ты, вторая сестра? — не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, она посмотрела на Яо Ши, — Мама... Мать-наложница, с вами ведь все хорошо?

Когда девушка услышала, как Сян Жун неосознанно хотела назвать Яо Ши матерью, улыбка на лице Фэн Юй Хэн стала более естественной.

Но Яо Ши с холодным безразличием кивнула в ответ, так ничего и не сказав.

Испытывая крайнее смущение, Сян Жун потянулась к рукаву и достала из него небольшой бумажный пакет. Передав его Цзы Жую, она сказала:

— Мать-наложница все еще ждет меня. Я еще навещу вторую сестру, если у меня появится возможность, — с этими словами она развернулась и убежала.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как Сян Жун убегала все дальше и дальше, и ее воспоминания медленно прояснялись.

Она помнила, что Сян Жун и Фэнь Дай родились в один год и при этом обе были на два года младше ее. С малых лет Сян Жун нравилось повсюду следовать за ней. Тогда ее волосы были собраны в маленькие хвостики на затылке, а сама она была довольно пухленькой, словно младенец с новогодней открытки. Когда она занималась каллиграфией с учителем в павильоне, эта девочка, подперев щечки руками, лежала на животе на каменном столике неподалеку и просто смотрела на них.

В то время она все еще была дочерью первой жены. Эти уроки устроила для нее усадьба, и у дочерей наложницы было слишком низкое положение, чтобы обучаться вместе с ней. К сожалению, тогда она не обращала особого внимания на желание младшей сестры сблизиться с ней, вплоть до того происшествия с семьей Яо, после которого она с матерью и братом оказались высланы из поместья. В день их отъезда она видела, как плакал этот ребенок, когда они все дальше и дальше удалялись от поместья.

Услышав тихий вздох Яо Ши, Фэн Юй Хэн обернулась и передала пустой тазик бабушке Сунь. Приказав слугам, чтобы они продолжали работать, она потянула Яо Ши с Цзы Жуем обратно в комнату.

Цзы Жуй открыл бумажный пакет, который держал в руках. Внутри него оказалось несколько мягких пирожных, с первого взгляда было видно, что их только-только испекли.

Ребенок с жадностью вдохнул их вкусный аромат, едва не пуская слюнки. Однако он все же не осмелился поесть, и вместо этого с тревогой посмотрел на Фэн Юй Хэн.

Девушка осмотрела пирожные, после чего кивнула Цзы Жую:

— Можешь есть, — услышав ее слова, ребенок с радостью накинулся на угощение, не забыв поделиться ими с сестрой и матерью.

В этот момент в комнату вошла бабушка Сунь, неся в руках матерчатую сумку, которую бросила Фэнь Дай, и говоря:

— Хотя четвертая молодая госпожа всегда была властной, в последние несколько лет она так себя не вела. Сразу понятно, что она пришла на разведку. Неужели мы успели чем-то обидеть ее?

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула:

— Некоторым людям вовсе не обязательно возвращать свои долги, прежде чем они пожалеют, что влезли в них. Такие люди вечно находят проблемы там, где их нет. Даже при полном штиле они могут вызвать волны в три этажа высотой. Тем более, когда мы только что прибыли. Она просто решила открыто заявить о своем превосходстве. К сожалению, в поместье Фэн никто и никогда не позволял говорить дочерям наложниц. Я дочь наложницы, но и она тоже.

Яо Ши приняла протянутую бабушкой Сунь сумку и открыла ее. Внутри оказалась одежда, которую Фэн Юй Хэн носила еще до того, как покинула усадьбу. Одного взгляда на эти наряды хватило, чтобы глаза Яо Ши покраснели.

Фэн Юй Хэн понятия не имела, как утешать всегда такую эмоциональную Яо Ши. В своей предыдущей жизни она привыкла иметь дело с военными — окружавшие ее люди не издавали ни звука даже тогда, когда им кости ломали. Что она могла сказать кому-то, вроде Яо Ши, которая начинала лить слезы по любому поводу?

К счастью, с ней были Фэн Цзы Жуй и бабушка Сунь, особенно Цзы Жуй, у которого всегда хорошо получалось утешать других. Увидев, что глаза Яо Ши покраснели, он тут же вложил свои ладошки в руки своей дорогой матери и, подняв голову, успокаивающим голосом произнес:

— Дорогая матушка, не плачь. Эта одежда теперь слишком мала сестре, но она все еще подойдет Цзы Жую.

Яо Ши рассмеялась, затем улыбнулась и, сжав ручки Цзы Жуя, сказала:

— Глупый ребенок, это одежда для девочек, как ты можешь носить ее?

Фэн Цзы Жуй несколько раз моргнул, ответив:

— Все в порядке, пока матушка улыбается.

Пусть Яо Ши и улыбалась, однако она по-прежнему чувствовала беспокойство. Притянув Фэн Юй Хэн поближе к себе, она указала на улицу:

— Бабушка Ли была кормилицей Чэнь Ши. Она бы точно не отправила к нам собственную кормилицу только для того, чтобы помочь.

Бабушка Сунь подхватила:

— Что касается Мань Си и Бао Тан, то главная жена по-настоящему любит ценные вещи. Потому и дала своим служанкам имена, вроде Цзинь Юй, Мань Си или Бао Тан. Эти четверо — самые верные личные слуги главной жены.

— Лично мне очень нравится этот ребенок, Сян Жун. Когда она пришла навестить нас, я волновалась, что могу втянуть ее в наши неприятности, поэтому не посмела к ней слишком хорошо отнестись. Пока эти трое рыщут вокруг, вполне возможно, что каждое сказанное нами слово дойдет до Золотого Нефритового двора, — добавила Яо Ши.

На лицах Яо Ши и бабушки Сунь отражалось беспокойство, однако Фэн Юй Хэн считала, что в происходящем не было ничего необычного. Вот если бы усадьба Фэн не прислала своих людей следить за ними, это и правда было бы странно.

Девушка еще раз взглянула на сложенную в сумке одежду: она казалась немного потрепанной, платья, которые никто не носил последние несколько лет так бы точно не выглядели. Один рукав платья был совершенно изношен. Когда Фэн Юй Хэн была дочерью первой жены в поместье Фэн, она не занималась ничем, что могло бы довести ее наряды до подобного состояния.

Если задуматься, должно быть, после их отъезда из поместья вещи из ее комнаты забрала Фэн Фэнь Дай. Для дочери наложницы эти ткани считались бы исключительно хорошими. Между их возрастом было всего лишь два года разницы, поэтому сейчас эта одежда едва ли подходила Фэнь Дай.

Основательно износив одежду, она решила вернуть ее ей? Уголки губ Фэн Юй Хэн приподнялись в улыбке. Иногда ей действительно сложно было понять чувства и мысли детей. Использовать какие выходки, чтобы досадить ей? Поистине слишком наивно!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 19. Наложница-мать**

Фэн Юй Хэн выглянула на улицу и поняла, что был уже полдень. Раньше за работой они не чувствовали голода, но, стоило им попробовать часть угощения, которым с ними поделился Цзи Жуй, как голод стал весьма ощутимым.

Пусть она и сказала, что пока весь двор не будет очищен, трое служанок, работавших снаружи, не смогут поесть, это были просто слова. Девушка совершенно не собиралась так плохо обращаться со слугами, поэтому приказала бабушке Сунь:

— Служанки, что прибирают двор, могут пока отдохнуть. Они смогут продолжить после того, как поедят. И еще, как мы должны питаться в этом поместье? Я видела в нашем дворике кухню. Нам нужно готовить самим?

Бабушка Сунь покачала головой:

— Это просто маленькая кухня, которой может в случае необходимости воспользоваться госпожа. Обычно же пища трижды в день готовится в главном дворе усадьбы. Затем кухонная прислуга разносит ее по дворам. Госпожа и юная госпожа, должны быть, проголодались. Пожалуйста, отдохните немного, пока я схожу на кухню.

Бабушка Сунь сразу же вышла из комнаты и, позвав с собой трех служанок, вместе с ними направилась в главный двор.

Фэн Юй Хэн не ожидала многого от еды в поместье Фэн. Основываясь на том, как с ними обращались сегодня в поместье, даже просто получить продукты для приготовления пищи уже было бы неплохо. Лучше было уменьшить свои ожидания и не надеяться на хорошую и сытную еду. А что касается того, насколько люди останутся голодными, это будет зависеть от их аппетита.

Мысленно приготовившись ко всему, Фэн Юй Хэн больше не возлагала больших надежд на обед. Воспользовавшись моментом, когда Яо Ши и Цзы Жуй отвернулись, она коснулась правой рукой родинки в форме феникса на своем левом запястье и, сосредоточившись, быстро схватила два "Сникерса".

Она сорвала обертки прямо внутри пространства, после чего вытащила батончики. Она вручила по одному Цзы Жую и Яо Ши со словами:

— Мне их дал эксцентрик, которого я встретила в горах. Мне не хотелось это есть, но маме с Цзы Жуем сейчас нужно хоть немного перекусить. Лучше не ожидать слишком многого от здешней еды.

Когда она встретила в горах девятого принца, то использовала эту встречу в качестве оправдания, пояснив тогда, что эксцентрик не только поделился с ней медицинскими знаниями, но и дал ей немного денег.

Именно так Фэн Юй Хэн объяснила происхождение тех двадцати таэлей серебра. Ей пришлось это сделать, потому что, когда они возвращались обратно в столицу, им потребовались деньги для оплаты постоялых дворов и еды. Она и использовала-то эти деньги лишь потому, что другого выхода не оставалось.

Девушка немного сожалела, что ей пришлось их потратить. Поначалу она вообще не собиралась этого делать — тот человек был первым, с кем ей довелось контактировать после прибытия в этот мир. Это чувство походило на то, что испытывали новорожденные животные — первый увиденный человек воспринимается ими как "мать".

К тому же она никогда не отрицала, что была поражена тем лицом. Даже несмотря на то, что у него были сломаны обе ноги и выглядел он весьма изможденным, фиолетовый цветок лотоса на его лбу был тем, что она просто не могла выбросить из головы.

К счастью, по возвращении в столицу их связало еще одно обстоятельство.

Человек, с которым, как она полагала, ей больше не суждено было встретиться в этой жизни, каким-то образом оказался ее женихом. Хотя отношение поместья Фэн любого сбило бы с толку, люди, что заботились о Фэн Юй Хэн, не позволили бы, чтобы ее место занял другой человек.

— Что это? — полюбопытствовала Яо Ши, держа в руках "Сникерс".

Фэн Цзы Жуй лизнул свой и, обрадовавшись, сказал:

— Это так сладко.

Фэн Юй Хэн ущипнула брата за щеки. Этот ребенок был очень худой — там почти нечего было щипать.

— Это своего рода десерт. Очень сладкий и питательный, — пояснив это, она наблюдала, как Яо Ши подносит батончик ко рту. У нее на лице было такое выражение, словно она очень хотела его съесть, но все равно боялась сделать это. Девушка добавила: — Не переживайте, что с виду они не очень. Это действительно вкусно. Матушка, просто попробуй и сама увидишь.

Только услышав эти слова, Яо Ши решилась и откусила кусочек. Цзы Жуй последовал ее примеру, затем оба воскликнули:

— Так вкусно!

Фэн Юй Хэн смогла вздохнуть с облегчением:

— Если вам понравилось, тогда все хорошо.

— А-Хэн, а ты почему не ешь? Неужели у тебя были только эти две порции? — Яо Ши откусила совсем немного и протянула батончик Фэн Юй Хэн. — Ешь быстрее! Все будет в порядке, если мама съест немного меньше, но ты же еще растешь. Ты и за один прием пищи не всегда можешь наесться досыта, так что не стоит пропускать его в ожидании следующего.

На сердце у Фэн Юй Хэн потеплело. Она взяла батончик и откусила кусочек, прежде чем вернуть его Яо Ши:

— Уже одно то, что матушка беспокоится обо мне, делает А-Хэн совершенно счастливой. Я не голодна.

— Матушка взрослая, так что ей нужно есть побольше. А Цзы Жуй еще маленький и просто не сможет много съесть. Я поделюсь со старшей сестрой, — мальчик разломал батончик на две части и отдал одну Фэн Юй Хэн. — Старшая сестра, поешь. Цзы Жуй недавно уже съел пирожные, и сейчас не очень голоден.

Фэн Юй Хэн не стала отказываться и взяла протянутую им половинку. Все втроем они продолжили есть, улыбаясь друг другу.

Пока они с улыбкой наслаждались моментом счастья, Яо Ши вспомнила о некоторых вещах и, обняв сынишку и дочь, посоветовала им:

— Послушайте. С тем, как мы жили в деревне, теперь покончено. Сейчас мы вернулись в поместье Фэн и должны следовать правилам усадьбы. Вы больше не можете называть меня матерью, вместо этого вы должны обращаться ко мне как к наложнице-матери.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 20. На самом деле отец любящий и справедливый**

Фэн Цзы Жуй не понимал, почему он должен так поступать, поэтому с несчастным видом спросил:

— Почему?

— Потому что в этом поместье у вас только одна мать, и это Чэнь Ши. Не только у вас двоих, но и у всех остальных детей в поместье Фэн может быть лишь одна мать, — объяснила ему Яо Ши.

Фэн Цзы Жуй по-прежнему ничего не понимал, но не стал больше спрашивать. Надув щечки, он опустил голову и тяжело вздохнул.

Яо Ши обратилась к Фэн Юй Хэн:

— А-Хэн, ты старшая сестра. Есть некоторые вещи, которые невозможно изменить только потому, что вам того захотелось. По крайней мере, сохраняйте видимость таких отношений перед другими людьми.

Фэн Юй Хэн кивнула, показывая, что все поняла. Яо Ши посчитала, что это уже можно было считать большим достижением. Она не могла просить свою дочь сразу же полностью измениться.

— Цзы Жуй, — девушка погладила брата по голове, — у нас с тобой всегда будет только одна мама, но перед посторонними нам придется притвориться. И только. Пока что называй ту женщину матерью. Рано или поздно наступит день, когда с нами не будут так обращаться.

Фэн Цзы Жуй понял, что ему все больше и больше нравится слушать свою сестру, особенно после того, как они покинули деревню. По сравнению с прошлым, сейчас его старшая сестра казалась совсем другой. Маленькие дети не знают, как более красочно что-либо описать, но мальчик считал, что она стала более сильной, и теперь он еще больше восхищался ею.

Он уверенно кивнул:

— Цзы Жуй будет слушать все, что говорит сестра. С этого момента мы будем притворяться и называть ее матерью. И только.

Фэн Юй Хэн удивило выражение лица Цзы Жуя, Яо Ши же, глядя на детей, снова почувствовала растерянность.

Она уже испытывала нечто подобное по пути к внутреннему двору Ивы. Именно с того времени и ее собственное мышление начало едва заметно меняться. Сейчас же эти неуловимые изменения постепенно становились сильнее. Как будто появилась некая сила, заставившая ее вновь ощутить вкус к жизни, которой она не осмеливалась жить прежде. Именно она заставила ее с нетерпением ожидать и радоваться изменениям, происходящим в Фэн Юй Хэн.

Вскоре после этого вернулась бабушка Сунь вместе с бабушкой Ли, Мань Си и Бао Тан.

На лице бабушки Сунь оставалось спокойное выражение, пока остальные трое слуг несли за ней подносы, на которых стояли чаши и лежали палочки для еды, напоминая им, что настало время обеда.

Войдя в комнату, бабушка Ли, изобразив на лице профессиональную улыбку, жестом приказала молодым служанкам разложить на столе чаши и палочки для еды, после чего обратилась к Яо Ши:

— Наложница-мать Яо, пожалуйста, ешьте скорее.

Взглянув на то, что было в посуде, Яо Ши нахмурилась, а Фэн Цзи Жуй и вовсе беспомощно смотрел перед собой, не смея поверить своим глазам. Фэн Юй Хэн же просто рассмеялась от гнева.

Что это они сюда принесли? Это вообще еда для людей?

Крошечная тарелка, даже наполовину не заполненная рисом, причем сам рис и не подумали очистить от шелухи. Тарелка отварной редиски, тарелка с измельченным свежим салатом и миска с супом, в которой плавало два стебля от овощей. Нигде не видать ни капли масла, ни кусочка мяса.

Увидев, как эти трое озадаченно смотрят на поданные им блюда, бабушка Ли про себя улыбнулась.

Существовало немало способов поиздеваться над людьми внутри поместья без использования насилия или выкрикивания проклятий, а некоторые из этих способов и вовсе доводили людей до смерти. Второй молодой мисс было всего двенадцать. Вся ее предыдущая демонстрация силы была лишь игрой на публику и могла напугать только такого ребенка, как четвертая юная госпожа. Прекрасно разбираясь в ситуации, как она, с которой всегда так хорошо обращались, могла испугаться ребенка?

Мань Си и Бао Тан также внимательно наблюдали за своими так называемыми "хозяевами". Они с трудом скрывали свое злорадство, ожидая, когда вторая госпожа ударится в слезы. В конце концов, со второй мисс в жалком состоянии будет куда легче справиться и поиздеваться, чем иметь дело с внушающей ужас второй госпожой, какой они видели ее ранее.

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула, а затем внезапно схватила за руку бабушку Ли. Бабушка Ли так испугалась, что отступила на пару шагов и отчаянно попыталась вырвать у девушки свою руку, однако вдруг обнаружила, что вторая молодая госпожа обладает почти ненормальной силой. Девичьи тонкие ручки, словно стальные тиски, удерживали ее на месте, и как бы она ни старалась, не могла выдернуть руку из этой хватки.

— Вторая молодая госпожа, — бабушка Ли не на шутку перепугалась. — Вторая молодая госпожа хотела что-то сказать?

Глядя на Фэн Юй Хэн, действительно создавалось впечатление, будто ее приунывшее личико вот-вот готово было заплакать.

— Наложниц из поместья Фэн и правда кормят таким? Как вообще можно проглотить нечто подобное?

Бабушка Ли вздохнула с облегчением, понимая, что небольшой уступки будет достаточно.

И только Яо Ши и Фэн Цзы Жуй вместе с бабушкой Сунь, которые все это время были рядом с Фэн Юй Хэн, хорошо понимали ее характер. Они не верили, что Фэн Юй Хэн смогут довести до слез какие-то блюда. В худшем случае у нее на уме был еще какой-то дьявольский трюк. На самом деле им даже было немного интересно узнать, к чему это все приведет.

И, конечно же, чувство счастья, которое эти трое слуг начали ощущать, моментально развеялось, как только Фэн Юй Хэн продолжила:

— Поначалу я думала, что отец сослал нас в ту горную деревушку, потому что желал избавиться от нас. Кто ж знал, что он лишь заботился о нашем благополучии!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 21.1. Это онихомикоз?**

Глаза бабушки Ли широко распахнулись. Разве можно было так говорить?

Фэн Юй Хэн продолжала:

— Отец ясно сказал следовать указаниям наложницы-матери, чтобы мы могли обустроиться здесь, но кто знал, что наложницы-матери поместья Фэн едят подобное? Такая пища намного хуже даже того, чем мы питались, живя в деревне Си Пин. Скажи, разве отец отослал нас не ради того, чтобы мы жили лучше? Выходит, отец на самом деле любящий и справедливый!

Яо Ши и Фэн Цзы Жуй изо всех сил старались не рассмеяться, а бабушка Сунь и вовсе выглядела очень довольной, думая о том, что в последнее время вторая юная госпожа действительно изменилась и больше не станет терпеть издевательства в поместье. Мало того, что над ней нельзя издеваться, так она еще и научилась мстить. С того момента, как они вернулись в усадьбу, кто только не приходил, желая им насолить, однако в итоге все они ушли отсюда несолоно хлебавши.

У бабушки Ли, Мань Си и Бао Тан ноги подкосились. Если все так и продолжится, как им со всем этим справиться? Своими действиями эта вторая юная госпожа полностью разрушила все их планы! Разве им не говорили, что Яо Ши была труслива и легко поддавалась чужому влиянию? Разве не говорили, что вторая молодая госпожа была безразлична ко всем издевкам и никогда не стала бы мстить? Тогда почему вторая юная госпожа не только отбивалась, но и сражалась с великой силой, как небесный конь, парящий в вышине(1)?

И неужели эта Яо Ши походила на кого-то слабого и податливого? Пусть она не сказала ни слова упрека и вежливо относилась к ним, но стоило только чему-то произойти, как она обратила свой взгляд к дочери. Она прекрасно спелась с этой юной госпожой.

Фэн Юй Хэн по-прежнему мертвой хваткой держала руку бабушки Ли, отчего лоб старушки покрылся потом. Она продолжала делать все возможное и тайно накапливала силу, собираясь одним быстрым движением выдернуть свою руку.

В результате она приложила слишком много силы, так как Фэн Юй Хэн в нужный момент внезапно отпустила ее руку. Бабушка Ли, громко ойкнув, резко села на пол.

Мань Си и Бао Тан, которые быстро подошли помочь ей подняться, услышали, как Фэн Юй Хэн распорядилась:

— Быстрее приступайте к работе. Похоже, солнце скоро начнет садиться. Давайте постараемся сделать как можно больше до темноты. И нет необходимости идти на кухню за ужином, мы оставим эту еду для вас троих. Ха, пища, которую усадьба Фэн дает своим наложницам и их детям никуда не годится, после этого, кто знает, как они обращаются со слугами.

Девушка сказала все это с серьезным выражением лица. Казалось, будто она искренне беспокоится о еде, которую давали бабушке Ли и другим служанкам.

Совершенно лишившуюся дара речи бабушку Ли вывели во двор Мань Си с Бао Тан. В глубине души старушка понимала, что должна отыскать возможность рассказать об этом главной жене. Эта вторая юная госпожа совершенно отличалась от того, что она о ней помнила!

Как только все посторонние ушли, Фэн Цзы Жуй наконец широко улыбнулся. Даже Яо Ши и бабушка Сунь не удержались от улыбки.

Улыбаясь, Яо Ши покачала головой:

— А-Хэн, ты на самом деле... — она и сама не знала, какое слово использовать, чтобы описать свою дочь, поэтому так и не закончила предложение.

— Вторая юная госпожа слишком гордая! — подхватила бабушка Сунь, а затем продолжила, пытаясь успокоить Яо Ши: — Госпожа, не обвиняйте вторую юную госпожу. За те три года, что вас здесь не было, усадьба Фэн очень сильно изменилась. Если бы вторая юная госпожа осталась такой же, как раньше... — она указала на посуду, оставшуюся стоять на столе, — мы все умерли бы от голода.

Яо Ши кивнула:

— Я все это понимаю и не собиралась в чем-либо обвинять А-Хэн, но нам нужно подумать о том, как мы будем здесь жить. Если нас каждый день будет ждать такая еда, то что же нам делать?

Фэн Юй Хэн, схватив Яо Ши за руки и сжав их, сказала:

— Матушка, не волнуйся. Даже если они продолжат в том же духе, голодная смерть нам не грозит, — затем она обратилась к бабушке Сунь: — Бабушка, ты ведь еще не ела, верно?

Увидев, как та смущенно кивнула, она вытащила еще один шоколадный батончик:

— Поешь немного, я купила это по дороге. Мы уже успели перекусить, а это осталось для бабушки.

Как только бабушка Сунь посмотрела на батончик, на ее глаза моментально навернулись слезы.

Она видела, как росла Яо Ши, а затем лично помогала ей воспитывать Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуя. Вскоре после их отъезда ей начало казаться, что она больше никогда не сможет увидеть этих мать и детей, не говоря уже о том, чтобы съесть что-то, врученное ей А-Хэн.

Старушка быстро отвернулась и смахнула слезы, затем поднесла ко рту еду, что ей дали. Только после еды она почувствовала, как к ней возвращается уверенность, и спросила:

— Что это? Оно очень вкусное.

Фэн Цзы Жуй ответил первым:

— То, что готовит старшая сестра, всегда очень вкусно.

Фэн Юй Хэн тоже не особо хотелось вдаваться в подробности, поэтому она поспешно уклонилась от вопроса, сменив тему:

— Бабушка Сунь, пожалуйста, через некоторое время снова сходи на кухню. Посмотри, возможно, тебе удастся заполучить хотя бы сырые ингредиенты и немного дров. Из этого мы сами приготовим себе ужин.

— Хорошо, — ненадолго задумавшись, кивнула бабушка Сунь.

Фэн Юй Хэн добавила:

— Если действительно ничего не сможешь взять, посмотри, могут ли они дать тебе какие-нибудь обрезки и приправы. Принеси все, что было срезано с овощей, если оно чистое, и мы сможем приготовить из этого что-нибудь вкусненькое.

Уборка во дворе Ивы продолжалась до позднего вечера. Бабушка Ли и обе служанки устали и проголодались, их одежда перепачкалась, а макияж потек. Они уже давно не выглядели как главные слуги поместья.

Бабушка Сунь принесла им блюда, которые с обеда стояли нетронутыми в комнате. При виде столь скудной пищи их лица скривились от недовольства, но они были так голодны, что у них не оставалось иного выбора, кроме как съесть все, что им принесли.

Фэн Юй Хэн же использовала обрезки овощей и приправы, которые бабушка Сунь принесла с главной кухни, чтобы приготовить несколько блюд.

Время от времени она доставала из своего личного пространства какие-то вещи. Сначала это были два яйца, затем она взяла немного крови, использовавшейся в китайской медицине, и добавила ее в рисовую кашу. После нескольких лет, проведенных в горной деревушке, мать с детьми страдали от небольшой анемии. Моментально излечить он нее тело не представлялось возможным. Кроме того, ей нужно было действовать осторожно и убедиться, что никто не видел, как она доставала все эти вещи из личного пространства.

Ужин получился ароматным, однако в нем не было и намека на мясо. Но даже так, благодаря Фэн Юй Хэн, добавившей в него немного ингредиентов из своей личной аптеки, блюда вышли на удивление вкусными.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Отсылка к "Небесным коням" древней Ферганы. Открывший Шелковый путь из Китая на Запад путешественник и дипломат Чжан Цянь как-то рассказал Императору У-ди, что в Ферганской долине вельможи Давани разводят прекрасных коней неземного происхождения. На окружающих долину горных хребтах будто бы водятся дикие крылатые жеребцы, приручить которых из-за их божественной природы невозможно...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 21.2. Это онихомикоз?**

Бабушка Сунь решила, что всегда будет ходить на главную кухню, чтобы попросить там ингредиенты. И разумеется, старая служанка просто не могла позволить молодой госпоже всегда готовить еду, она тоже должна была принимать участие.

Вот только у Фэн Юй Хэн имелись другие мысли по этому поводу, которые она сразу же высказала:

— Я сама продолжу готовить. Я немного разбираюсь в медицине, поэтому знаю, как приготовить еду, которая поможет матушке выздороветь.

— Тогда может ли вторая молодая госпожа научить эту старую служанку?

— В этом нет необходимости, — тихо сказала Фэн Юй Хэн. — За столько лет в деревне я привыкла готовить. Если бабушка сможет помочь, позаботившись о матушке и Цзы Жуе, это уже будет очень хорошо.

Услышав ее слова, бабушка Сунь больше не стала спорить, однако она решила высказаться о том, что считала неприемлемым принимать пищу за одним столом со своими хозяевами:

— С завтрашнего дня эта старая служанка будет есть вместе с бабушкой Ли. Если мы продолжим вести себя так, то это может вызвать порицание у других, а если весть об этом дойдет до главной жены, тогда лишних хлопот будет просто не избежать.

Фэн Юй Хэн не стала настаивать, но дала ей совет:

— Бабушка Ли и те две служанки — не самые хорошие люди. Бабушка, пожалуйста, будь осторожна.

Бабушка Сунь согласно кивнула:

— Юная госпожа, не волнуйтесь. Для этой старой служанки привычно находиться там, а заодно будет легче следить за их действиями. Как только что-нибудь разузнаю, сразу приду и доложу второй юной госпоже.

Только услышав это, Фэн Юй Хэн успокоилась.

Во дворе Ивы было три комнаты, и они втроем спокойно смогли занять по одной. Учитывая юный возраст Цзы Жуя, Фэн Юй Хэн разрешила бабушке Сунь остаться жить вместе с ним.

Мань Си и Бао Тан пришлось разместить в одном из флигелей, а комнату поменьше отвели для бабушки Ли.

Из-за того, как плохо они справились с обедом, Фэн Юй Хэн специально взвалила подготовку ко сну на плечи бабушки Ли. Она отправила старушку за постельным бельем, заранее предупредив, чтобы та не смела выкинуть чего-нибудь лишнего. К хозяевам и слугам будут относиться одинаково: чем бы ни воспользовалась бабушка Ли, ее хозяева ответят ей тем же.

В результате желающая спать в комфорте бабушка Ли принесла им более качественные постельные принадлежности.

Бабушка Сунь помогла всем троим застелить постели. Мань Си и Бао Тан вели себя очень послушно и отправились за водой для своих хозяев, чтобы им было чем умыться. Бабушка Ли тоже согрела немного воды, и все смогли принять ванну.

Заботиться о Фэн Юй Хэн должна была Мань Си. Девушка с самого начала с осторожностью относилась к этой служанке, так как ее ногти были идеально отполированы и окрашены тонким слоем лака, но Мань Си совершенно не ожидала, что ей целый день придется выполнять такую тяжелую работу. Лак уже давно потрескался и истерся. В результате, пока служанка сновала перед глазами Фэн Юй Хэн, девушке удалось заметить, что ее ногти были не в порядке...

Ноготь на указательном пальце оказался неровным, с углублениями и бороздками, а кое-где даже виднелись трещинки. Ногти на обоих больших пальцах были темно-коричневыми и утолщенными, их буквально покрывали трещины. Ногти на других ее пальцах тоже были мутного синевато-коричневого оттенка.

Можно было не сомневаться, что у нее онихомикоз (1).

Вот только люди в древние времена не понимали, что такое онихомикоз. Что уж говорить о служанках в этой величественной усадьбе. Подцепив такую болезнь, они ни за что не посмели бы обратиться к врачу. Ведь если бы об этом стало известно, то их сразу же изгнали бы из поместья. Хозяевам было бы все равно, какого ранга эти слуги и заразна ли эта болезнь. Пока эта болезнь представляет хоть малейшую угрозу их собственному здоровью или была неприятна на вид, они определенно прогонят их подальше от усадьбы.

Мань Си налила воды в бочку. Увидев, что Фэн Юй Хэн стоит в стороне и даже не собирается раздеваться, чтобы принять ванну, она почувствовала небольшое любопытство и спросила:

— Вторая молодая госпожа?

Фэн Юй Хэн продолжала разглядывать ее руки. Хм, вода, которую она налила ранее, прошла через руки Мань Си. Эта девушка выглядела такой добродушной, когда проверяла температуру воды.

— Мань Си, пусть меня не любят в поместье Фэн, да и я не прикладываю никаких усилий, чтобы полюбить их, но, встречаясь со мной, люди по-прежнему приветствуют меня, называя второй молодой госпожой. Если вторая молодая госпожа семьи Фэн внезапно заразится странной болезнью, от которой ее ногти и кожа покроются стригущим лишаем, как думаешь, семья Фэн вызовет врача или погонит меня? Думаешь, они не станут искать источник моей болезни? — принялась рассуждать Фэн Юй Хэн.

Этими словами она отомстила. Побледнев от страха, Мань Си неосознанно втянула руки в рукава, отчего кувшин, что был у нее в руках, упал, залив водой весь пол.

— Вто... вторая молодая госпожа, что вы хотите этим сказать?

Фэн Юй Хэн резко ударила по столу:

— Что хочу сказать? Я не думаю, что мой отец из большой любви и заботы возвысил Чэнь Ши — женщину столь же ядовитую, как змея. Достойная главная жена семьи Фэн действительно отправила больную грибковой инфекцией служанку, чтобы помогать нам с домашними делами. Разве она не надеялась, что болезнь передастся мне, приговорив меня к смерти?

Два слова "грибковая инфекция" прояснили все для Мань Си. Если бы она не догадалась теперь, то действительно была бы слишком глупа. Служанка испугалась. Она настолько сильно испугалась, что опустилась на колени, не заботясь о том, какое положение занимала в поместье вторая молодая госпожа. Она принялась неистово кланяться, с глухим стуком ударяясь лбом об пол.

— Смилуйтесь, вторая юная госпожа! Смилуйтесь, вторая юная госпожа!

Фэн Юй Хэн пододвинула к себе стул и села на него. Она молчала до тех пор, пока Мань Си не успокоилась, и только тогда сказала:

— Хотя я дочь наложницы и обвинять главную жену неуважительно, но она ничем не лучше, раз замышляет подобное.

— Это... это не имеет ничего общего с главной женой, — Мань Си так перепугалась, что даже ее ноги дрожали. — Во всем виновна лишь эта служанка... главная жена не знала. Я прошу вторую молодую мисс не рассказывать главной жене. Умоляю, вторая молодая госпожа, смилуйтесь надо мной! — Мань Си снова принялась молить о пощаде, стучась головой об пол.

Фэн Юй Хэн терпеть не могла привычку этого времени кланяться, как только появлялась такая возможность. И как ей теперь закончить разговор? Если служанка продолжит в том же духе, то вскоре потеряет сознание. И о чем тогда с ней говорить?

— Если ты продолжишь, то я сейчас же отправлюсь к главной жене! — пригрозила она. — Хм, а еще мне нужно будет рассказать обо всем бабушке. Здесь не о чем беспокоиться. Только о том, что все они дышали зараженным воздухом, разве не ужасно?

...................

1. Грибковая инфекция, поражающая ногти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 22.1. Ночное знакомство с Сосновым двором**

— Не делайте этого, вторая юная госпожа! — Мань Си по-настоящему испугалась и подползла ближе, желая обнять ногу Фэн Юй Хэн. Но подняв свои руки, она вспомнила об инфекции на пальцах, и ее ладони так и застыли в воздухе. Она не могла ни приблизиться к хозяйке, ни отступить.

Фэн Юй Хэн вдруг полностью изменила свое отношение к ней, внезапно схватив Мань Си за руки и поднеся их к своему лицу.

— Вторая юная госпожа, — Мань Си хотела отнять руки, но обнаружила, что не может этого сделать.

— Не двигайся. Дай взглянуть.

Мань Си было одновременно очень стыдно и страшно. Ее ногти выглядели так уже более полугода. Чтобы окружающие ничего не заметили, ей приходилось вставать посреди ночи, чтобы нанести лак для ногтей, днем же она старалась выбирать работу, никак не связанную с водой. Только так она могла скрыть от всех правду. Но теперь...

— Мань Си, — Фэн Юй Хэн внимательно изучала ее ногти, — ты ведь знаешь, чем занимался мой дедушка, верно?

Мань Си удивилась, а затем неосознанно кивнула:

— Я... я слышала об этом, — не было ни одного человека в поместье Фэн, который не знал бы о семье Яо.

— Хм, в детстве я была очень близка с дедушкой, а еще прочитала приличное количество медицинских книг и изучила немало методов лечения. В то время я была маленькой, но очень любознательной, и потому выучила очень много рецептов лекарств. Ты поверишь, если я скажу, что могу вылечить эту инфекцию?

Мань Си на мгновение замерла. Иногда радостное событие происходит слишком внезапно, оставляя человека просто неспособным сразу же осознать его. Рот девушки открывался и закрывался несколько раз, но из него не выходило ни звука.

Фэн Юй Хэн резко хлопнула ее по плечу, только после этого служанка пришла в себя, радостно вскрикнув:

— Правда?

— Не совсем, — девушка оттолкнула ее руки и откинулась на спинку стула. — О чем мы там говорили раньше? Ах да, мне нужно сообщить матери и бабушке.

— Вторая юная госпожа! — сердце Мань Си забилось с перебоями, оно словно то опускалось в живот, то поднималось, вставая комком у нее в горле. — Вторая молодая госпожа, прошу, сжальтесь над этой служанкой! Прошу, вторая юная госпожа, спасите меня! Умоляю, спасите!

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Ты одна из лучших служанок матери. Если ты хочешь, чтобы тебя спасли, то должна попросить помощи у нее. Я же всего лишь дочь наложницы, которую здесь не очень-то любят. Как я могу спасти тебя?

Мань Си была довольно умна и догадалась, что хотела ей сказать Фэн Юй Хэн. Чтобы защитить свою семью, жизнь и положение, они всегда должны были четко понимать вопросы, стоящие перед ними. Главная жена, без сомнения, являлась ее хозяйкой, но при этом была крайне ненадежна. Она всегда была одной из главных служанок, но даже ее время от времени наказывали вычетом месячного жалованья, а согласно строгим правилам усадьбы, ее даже могли побить тростью. Если бы у нее был выбор, она точно не захотела бы служить такой хозяйке. Тем более сейчас, когда вся ее жизнь находилась в руках Фэн Юй Хэн. Если она не поклянется ей в верности, то этим же вечером ее могут изгнать из усадьбы Фэн.

Хорошенько обдумав все это, Мань Си перестала колебаться. Она отступила на два шага, снова опустилась на колени и со всей серьезностью поклонилась Фэн Юй Хэн:

— Эта слуга признает свою хозяйку. Первая причина заключается в том, что это назначение было дано мне поместьем и от него невозможно отказаться. А вторая причина — мое личное благополучие, и это выбор, который я сделала сама. Пока вторая юная госпожа может вылечить эту слугу, эта служанка будет совершенно послушной.

Фэн Юй Хэн довольно кивнула:

— Подними голову, — когда ее глаза встретились с глазами Мань Си, во взгляде девушки можно было прочесть одобрение.

Мань Си чувствовала, как глаза второй юной госпожи изучают ее. Казалось, будто она видела ее насквозь, и ни одна, даже самая малая мысль, не могла ускользнуть от взора этой госпожи.

Через некоторое время Фэн Юй Хэн отвела свой пытливый взгляд и спросила Мань Си:

— У тебя есть еще какие-то просьбы? Просто озвучь их сейчас.

Действительно, у Мань Си имелась еще одна просьба, и Фэн Юй Хэн с легкостью заметила это. Когда люди лгут или размышляют о чем-либо, их зрачки начинают заметно сокращаться с особенной частотой. Способности и знания, полученные ею в корпусе морской пехоты, не пропали даром.

Мань Си осталась довольна ее вопросом и тут же ответила:

— Я умоляю вторую юную госпожу спасти и мою мать.

— Твою мать? Она тоже заразилась грибковой инфекцией? — догадалась Фэн Юй Хэн.

— Да, — заплакав, ответила Мань Си. — Но болезнь моей матери тяжелее моей. Она заболела еще три года назад, и болезнь повлияла не только на ее руки, но и на ноги. Раньше она тоже была здесь служанкой, но как только эту странную болезнь обнаружила экономка, ее тут же изгнали. Я умоляю вторую юную госпожу спасти мою мать.

Так вот как все было.

— Я могу излечить грибковую инфекцию у вас обеих, но эта болезнь не проходит за день или два.

— Эта слуга понимает, — Мань Си вытерла слезы. — В будущем что бы ни приказала вторая молодая госпожа, эта служанка без малейших колебаний выполнит это. Еще я буду без промедления сообщать о любых новостях, связанных с главной женой.

Что за насмешка судьбы! Даже если вторая юная госпожа не станет лечить ее, она уже знала о ее болезни. Разве она могла позволить себе ослушаться?

— Очень хорошо, — жестом девушка велела Мань Си подняться. Еще раз бросив взгляд на ее ногти, она потянулась к рукаву и вытащила из ящика в своей аптеке бутылочку лака для ногтей. — Подойди, я помогу тебе скрыть это на несколько дней. Подожди, пока я не упрочу свое положение в поместье Фэн, а после я посмотрю, как смогу вылечить твою болезнь.

О лечении она подумает в последнюю очередь. Мань Си чувствовала, что тот лак, который нанесла на ее ногти вторая юная госпожа, был во много раз лучше, чем ее собственный! Кроме того, вторая юная госпожа сказала, что этот лак не пропускает воду и может прослужить целых семь дней после нанесения, да и выглядел он гораздо красивее! Теперь ей не придется просыпаться каждую ночь, чтобы в тайне от всех накрасить ногти.

Вот почему нет необходимости тратить деньги, чтобы завоевать сердце человека, достаточно лишь узнать, чего он желает.

Закончив с нанесением лака, Фэн Юй Хэн позвала бабушку Сунь, чтобы заменить бочку с водой. Только тогда Мань Си вспомнила, что проверяла температуру воды своими руками. Вторая юная госпожа была очень внимательна. И похоже, ее болезнь была заразной. Чем больше Мань Си думала об этом, тем больше переживала. Но она могла лишь надеяться, что скоро излечится от этой странной болезни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 22.2. Ночное знакомство с Сосновым двором**

Не позволяя Мань Си помочь, Фэн Юй Хэн помылась самостоятельно. Она оставила Мань Си стоять неподалеку и рассказывать ей о том, на что надеялась Чэнь Ши, отправляя сюда троих своих слуг. А еще она хотела узнать, какие тайны скрывает поместье Фэн.

Семья Фэн не обманула ее ожиданий: они и в самом деле хотели избавиться от нее по пути в поместье и отдать Фэн Чэнь Юй принадлежавшее ей место рядом с девятым принцем. Однако сегодня утром Фэн Цзинь Юань внезапно передумал, из-за чего Чэнь Ши начала волноваться. Вот только Фэн Цзинь Юань проявил твердость в этом деле, так что Чэнь Ши, действующей в интересах своей дочери, оставалось только убедиться, что двор Ивы находится под полным ее контролем.

Когда девушка закончила мыться, Мань Си принесла ей новый набор одежды.

— Это передали слуги усадьбы. У каждого из трех хозяев будет по одному набору, куда входит и нижняя одежда. Сейчас уже поздно, и юной госпоже стоит сразу переодеться в нижнюю одежду, — сказала Мань Си, подавая одежду Фэн Юй Хэн.

Надев нижнюю одежду, Фэн Юй Хэн подошла, желая взглянуть на платье. Оно было приемлемого ярко-розового цвета, вот только, когда она коснулась материала, он оказался жестким и плотным, а текстура ткани была грубой, словно песок. Нося одежду из такой ткани, не будет ничего странного, если она исцарапает ей всю кожу.

— Кто принес эту одежду? — спросила девушка.

— Это была бабушка Ли. Эта слуга и Бао Тан должны только прислуживать второй молодой госпоже. За все дела, относящиеся к главному двору, отвечает бабушка Ли, — ответила Мань Си. Говоря это, она подошла и потрогала платье, а затем нахмурилась: — Почему такая грубая ткань?

— Эта старая служанка когда-то была кормилицей Чэнь Ши, но она не имеет права принимать собственные решения. Судя по всему, Чэнь Ши пытается подловить меня.

Мань Си расстроилась:

— И что же нам делать? Если я пойду в главный двор и попрошу другую одежду, главная жена непременно узнает об этом.

— Да все в порядке. Просто никому об этом не говори. У меня есть неплохая идея, как можно это использовать, — небрежно махнув рукой, ответила девушка.

Мань Си кивнула и принялась тазиком убирать из бочки использованную воду, выливая ее снаружи.

Только когда служанка закончила с уборкой, у Фэн Юй Хэн появилось время, чтобы побыть в одиночестве.

Даже с учетом ее опыта жизни в 21 веке, девушке пришлось признать, что количество информации, полученной ею после возвращения в поместье Фэн, было поистине слишком огромным.

Очень запутанные межличностные отношения усадьбы Фэн и эти лицемерные так называемые "семейные отношения" сегодня на многое открыли ей глаза. Хотя ей и удалось заполучить на свою сторону служанку, Мань Си, она по-прежнему была далеко от того, чтобы почувствовать себя в безопасности. В этом месте не существовало такого понятия, как неопровержимое доказательство. Кроме безмозглой Фэн Фэнь Дай, каждого человека здесь можно было назвать экспертом по части скрытных действий.

Лично она никогда не боялась открытого противостояния, но с тайными интригами ей не приходилось сталкиваться уже много лет.

Похоже, ей нужно будет хорошенько попрактиковаться и закалить свой характер. Однако был один вопрос, что она просто не могла игнорировать. По какой причине Фэн Цзинь Юань так внезапно передумал?

Девушка выглянула в окно. Кажется, ей придется прогуляться по усадьбе Фэн под покровом ночи.

Прогулка по усадьбе Фэн стала возможна только благодаря тому, что у нее был мешок со старой одеждой, принесенный ей Фэн Фэнь Дай.

Хотя эту одежду ей сшили несколько лет назад, и сейчас была малость коротковата, к счастью, все годы, проведенные в деревне, она постоянно недоедала, поэтому ее тело не слишком сильно выросло за это время. Она вполне могла влезть в эту одежду, в любом случае, она была лучше, чем новое платье из наждачной бумаги. Девушка только что приняла ванну, и ей совсем не хотелось опять натягивать грязную одежду, которую она носила сегодня днем.

Фэн Юй Хэн решила, что наденет свою старую одежду и прогуляется по поместью. Она просто не могла позволить другим людям запереть ее навсегда в этом убогом внутреннем дворе. Ей стоило самой проявить инициативу и принести несчастья тем, кто по-настоящему умирает от скуки.

До полуночи оставалась еще четверть часа, когда маленькая и изящная фигурка стремительно выпорхнула из двора Ивы.

Она последовала за своими воспоминаниями с того утра, когда они шли по тропинке от главного зала во дворе Пионов.

Ночью усадьба Фэн была погружена в тишину, полностью освобождаясь от дневного шума и гама. Помимо порывов ветра позднего лета, игравших с ветвями и листьями деревьев, вокруг стояла мертвая тишина.

Своей целью девушка выбрала кабинет Фэн Цзинь Юаня, однако она была практически незнакома с планировкой поместья Фэн, а ее ноги были короткими. К тому времени, как ей удалось добраться до кабинета, девушка вся запыхалась. Фэн Юй Хэн тут же решила сделать укрепление физической силы частью своей повседневной жизни.

Кабинет Фэн Цзинь Юаня находился в Сосновом дворе, чье название действительно соответствовало его внешнему облику. Во всему двору была разлита смола. Это помогло ей лучше понять характер Фэн Цзинь Юаня, и девушка почувствовала, что ему на самом деле совершенно не подходит сосна (1). Весь двор был засажен соснами и кипарисами, вот только они не улучшали его внешний вид, а совсем наоборот, полностью закапали его смолой.

Войдя во двор, она заметила, что свет в главном здании еще горит. Время от времени на его фоне виднелась человеческая тень. Она поняла, что риск был оправдан.

Девушка уже догадывалась, что Фэн Цзинь Юань не сможет лечь сегодня пораньше — слишком уж внезапными были случившиеся события. Правда, стоящая за тем шепотом должна быть раскрыта, и чем раньше она узнает эту новость, тем лучше.

Она не осмеливалась пройти дальше во двор. Было попросту невозможно, чтобы кабинет главы семьи никто не охранял. Действовать поспешно было бы глупо.

Поздним летом погода была крайне переменчива. Внезапно луна скрылась за черными тучами, и Фэн Юй Хэн быстро воспользовалась темнотой, чтобы спрятаться за садом камней.

Окинув взглядом двор, она, не обращая внимания на небольшие сосны, посмотрела на высокие кипарисы.

Она приняла во внимание состояние своего тела и хотела бы иметь что-нибудь из своей предыдущей жизни, что помогло бы ей забраться наверх, но сейчас это было нереально. А благодаря тому, что Фэн Юй Хэн была настороже, она смогла заметить подол чьего-то одеяния, видневшийся между высокими кипарисами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сосна в китайской живописи символизирует духовную стойкость, мужество, жизненную силу, сдержанность, постоянство и долголетие.

Что касается семейных ценностей то, благодаря сдвоенным иголкам, сосна служит символом супружеского счастья и верности.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 23.1. Бесполезные ноги и обезображенное лицо**

Как и ожидалось, территория была под охраной. Она вспомнила, о чем рассказывала бабушка Сунь на обратном пути в столицу. За последние несколько лет Фэн Цзинь Юань натренировал немало тайных телохранителей. Все охранники были круглыми сиротами, не имевшими ни жен, ни детей, и повиновались они только Фэн Цзинь Юаню, а не всему поместью Фэн.

Она не могла с точностью сказать, сколько людей охраняло этот двор, но и продолжать сидеть на месте, ничего не делая, тоже не представлялось возможным. По человеческой тени, то появлявшейся, то исчезающей внутри комнаты, можно было догадаться, что кто-то в кабинете ходил взад и вперед. Это могло означать, что что-то пошло не так, разрушив первоначальные планы Фэн Цзинь Юаня. И даже более того, это привело его мысли в хаос, из-за чего он просто не мог спокойно сидеть или стоять на одном месте.

Фэн Юй Хэн тоже было трудно оставаться неподвижной. Она неосознанно дотронулась рукой до родинки в форме Феникса и неожиданно очутилась в своей аптеке.

В стенном шкафу в комнате отдыха была припрятана армейская подзорная труба длиной в половину ее руки. Это была отличная вещь, которую ей удалось стянуть у морской пехоты. Теперь же для нее нашлось лучшее применение.

Вытащив подзорную трубу, Фэн Юй Хэн поплотнее прижалась к расщелине в одном из камней в саду, хорошенько скрывшись от глаз посторонних, и только тогда поднесла трубу к глазам.

По одному охраннику в позиции на восемь часов, на десять часов, двенадцать часов, два часа, четыре часа...

Размещение охранников в Сосновом дворе было очень продуманным. Внутренний двор был частично оцеплен людьми, что обеспечивало ему хорошую защиту. Но у двери охранников не было! Умные люди никогда не позволят перекрыть все подходы к по-настоящему важным местам. Они всегда оставят свободными вход или выход, чтобы специально заманить туда незваных гостей.

К счастью, Фэн Юй Хэн была наблюдательным человеком. Она не только была умна, но и обладала прекрасными навыками. А еще у нее было читерское личное пространство.

Она забросила подзорную трубу обратно в аптеку и внимательно оценила расстояние. Двигаясь легкими шагами, она прошла по самому большому кругу кипарисов, направляясь к задней части кабинета. Каждый раз, входя в поле зрения охранника, она мигом пряталась в своем пространстве.

Девушка полностью изучила возможности этого пространства еще по дороге назад в столицу. Они не ограничивались только тем, чтобы с помощью сознания вытаскивать оттуда предметы, она могла попасть в него и сама. Пока ее рука могла прикоснуться к родинке в форме Феникса и сама она пребывала в сознании, девушка могла в мгновение ока скрыться в своей аптеке.

Более того, она могла перемещаться с помощью этого пространства. В ходе своих экспериментов она обнаружила, что каждый раз, входя туда, она оказывалась у главного входа на первом этаже. И независимо от того, куда она направится, влево или вправо, внутри аптеки, туда же она переместится и снаружи.

Другими словами, если бы она пошла налево в своем пространстве, то переместилась бы на столько же шагов и в реальном мире.

А если бы девушка поднялась на второй этаж, ей пришлось бы сначала вернуться на первый, иначе она появилась бы в воздухе и шлепнулась на задницу.

Фэн Юй Хэн, старательно отмеряя шаги, приблизилась к очередному охраннику, а затем вошла в свое пространство. Внутри него она переместилась как можно дальше влево, а затем вышла, очутившись в слепой зоне охранника.

Ей пришлось проделать этот трюк еще пять раз, прежде чем она, наконец, смогла добраться до заднего окна кабинета.

Она не собиралась делать ничего наподобие дыры в окне, так как никогда бы не поверила, что находящийся внутри человек не заметит отверстия.

Войдя в пространство, она направилась прямиком на второй этаж и, когда вышла оттуда, оказалась на крыше кабинета.

Приникнув к крыше, девушка осмотрела черепицу. Отыскав плохо державшуюся пластину, она медленно и осторожно убрала ее. Теперь в кровле кабинета появилось небольшое окошко размером с кулак.

Фэн Цзинь Юань метался по комнате, не останавливаясь ни на мгновение. Рядом с ним стоял мужчина в коротком темно-синем халате, на поясе которого висел меч, а сам он выглядел довольно подтянутым и проворным. Должно быть, это был личный телохранитель.

Фэн Юй Хэн затаила дыхание и приложила ухо к щели, желая узнать, о чем говорили эти двое. Однако на протяжении времени горения одной палочки благовоний изнутри доносился лишь звук шагов, прерывавшийся полной тишиной.

Немного заскучав, девушка подняла голову и огляделась по сторонам. Как раз в этот момент Фэн Цзинь Юань перестал мерить пол и сказал охраннику:

— Поговорим позже.

— Понял, — ответил охранник, сложил руки в прощальном жесте, открыл дверь и исчез.

Фэн Юй Хэн почувствовала себя так, будто у нее открылось второе дыхание. Они поговорят позже? Тогда она подождет.

Конечно, она не могла все это время в ожидании лежать на крыше, поэтому девушка вернула часть черепицы на место и вошла в аптеку. Она приготовила себе чашку чая из хризантем и около двух часов отдыхала, прежде чем вернуться в реальный мир.

Появившись на том же самом месте, где была раньше раньше, она снова открыла дыру в черепице, а вскоре в комнату вернулся охранник.

— Мастер, новость подтвердилась. Девятый принц действительно получил тяжелые ранения во время последней битвы на северо-западе. Обе его ноги теперь бесполезны, а лицо изуродовано, более того, сегодня днем его посетил имперский врач, который пришел к заключению, что его состояние безнадежно, и он не сможет иметь детей.

\*Бах!\*

Сердце девушки, сидящей на крыше, стремительно сжалось от боли, и ее тело отреагировало соответственно. Громкий звук, раздавшийся с крыши, предупредил телохранителя внутри кабинета. Девушка успела почувствовать только дикий порыв ветра, но это заставило ее быстро вернуть черепицу на место и, коснувшись родинки, спрятаться в личном пространстве.

Забравшийся на крышу охранник осмотрел все вокруг, но не обнаружил даже тени человека.

Он много лет занимался боевыми искусствами, специализируясь на маскировке, потому заметил, что всего несколько минут назад там действительно кто-то был. Даже сейчас он ощущал присутствие этого человека.

Однако перед ним никого не было. Не было даже волоска, не говоря уже о самом человеке.

Он нахмурил брови, а потом услышал голос Фэн Цзинь Юаня:

— Вернись, Цань Ян.

Одним движением он вернулся в кабинет. Через некоторое время свеча погасла, и Фэн Цзинь Юань ушел, заложив руки за спину, а Цань Ян спрятался в углу кабинета.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 23.2. Бесполезные ноги и обезображенное лицо**

Фэн Юй Хэн воспользовалась этим моментом, чтобы сбежать из Соснового двора. Только покинув его окрестности, она решилась вновь показаться в реальном мире, но все равно возвращалась в свой двор обходными путями.

К тому же ее настроение теперь совершенно отличалось от того, с которым она собиралась на эту вылазку в кабинет. Когда телохранитель Цань Ян упомянул про северо-запад, перед ее глазами невольно появился образ человека с фиолетовым лотосом. Она встретила его с серьезно ранеными ногами в горах на северо-западе.

Фэн Юй Хэн отчетливо помнила, что случилось той ночью. Как она вместе с пожилым врачом перевязывала ему ноги. Она даже внимательно проследила за техникой врача, когда тот вправлял кости — все определенно было сделано надежно. А если добавить к этому то, что она лично помогла зафиксировать кости, то его ноги должны были полностью восстановиться в течение трех-четырех месяцев, при отсутствии каких-либо осложнений. Как бы то ни было, он не смог бы ходить около месяца, и имперский врач определенно не назвал бы его ноги "бесполезными".

Она знала, что означало это слово. Оно означало, что человек никогда больше не сможет встать на ноги. В тот раз это явно было не так, возможно ли...

На ее глаза навернулись слезы, а дыхание слегка участилось. Она вспомнила, как Цань Ян упомянул, что его лицо было изуродовано. Выходит, в ту ночь, после того как она ушла, этот человек не смог в безопасности покинуть горы. Он попал в засаду и снова получил серьезные ранения.

Их было всего двое. Бай Цзэ пришлось нести своего хозяина, который не мог ходить. И если они столкнулись с засадой, он не мог полностью использовать свою силу. В результате обе его ноги стали бесполезными, а лицо оказалось изуродовано.

Фэн Юй Хэн неосознанно сжала кулаки и закусила губу.

Этот человек с фиолетовым лотосом на лбу был первым, кто заговорил с ней после перерождения. Они спорили и вместе пережили испытания. Поначалу она думала, что, переродившись, окажется в одиночестве. В любом случае, можно было считать, что им обоим сильно повезло, но кто бы мог подумать, что человек, на лечение которого она потратила так много сил, снова окажется серьезно ранен чужими руками.

Ненависть волнами нахлынула на нее, как только она поняла причину внезапного изменения поведения Фэн Цзинь Юаня.

Принц, лишившийся надежды унаследовать трон, как семья Фэн могла позволить Фэн Чэнь Юй выйти за него замуж? Лучше было вернуться к первоначальному плану и позволить Фэн Юй Хэн стать невестой девятого принца. Они будут продолжать следовать стандартам, установленным Императрицей, и оставят за Фэн Чэнь Юй славу самой красивой девушки в столице, продолжая ожидать лучшей возможности. Ведь предназначенный ей человек когда-нибудь станет драконом среди людей.

С этими бесчисленными мыслями, пролетавшими у нее в голове, на сердце у девушки стало неспокойно. Однако это не повлияло на ее привычку все время держаться настороже. С расположенной справа каменистой тропинки доносился тихий девичий голос, смешанный с мужским кряхтением.

Фэн Юй Хэн остановилась и принялась красться в том направлении, откуда исходили все эти звуки. Как и ожидалось, в глубине двора, под навесом, она увидела совершенно раскрепостившихся мужчину и женщину.

Зеленые одежды девушки были сняты и разбросаны повсюду. Ее туфли валялись неподалеку от того места, где она стояла.

Фэн Юй Хэн, не раздумывая, сделала несколько шагов, подняла обувь и развернулась, намереваясь уйти.

Но уходя, девушка услышала, как мужчина сказал:

— Цзинь Чжэнь, ты уже столько лет следуешь за главной женой, почему она не вознаграждает тебя более приятными вещами?

Фэн Юй Хэн застыла на месте, а потом развернулась и посмотрела назад. Цзинь Чжэнь? Так звали одну из лучших служанок Чэнь Ши.

— Ли Чжу, несогласие с госпожой считается преступлением, которое карается смертью, — быстро ответил голос девушки, и в нем прозвучал намек на предупреждение.

— Я никому об этом не расскажу. Почему бы тебе не поделиться со мной?

Девушка тихонько фыркнула:

— Кто знает, вдруг ты когда-нибудь сделаешь меня несчастной, тогда, возможно, я и проболтаюсь об этом.

— О, боги, дорогая! Разве я посмею сделать тебя несчастной? Даже если ты захочешь забрать мою жизнь, я с радостью отдам ее тебе!

— Так-то лучше, — голос Цзинь Чжэнь слегка задрожал. От его звучания у человека невольно начинало покалывать в ушах. — Но если говорить о том, что не знает никто в поместье... Главная жена похожа на ходячий сундук с сокровищами, вот только вырвать что-нибудь из ее цепких пальцев сложнее, чем взойти в небеса.

— Даже если другие не могут, что насчет вас четверых?

— Нас четверых? — Цзинь Чжэнь внезапно рассмеялась. — Ли Чжу, о, Ли Чжу, мы четверо, возможно, можем считаться ее лучшими служанками и стоять перед твоей матерью, но на самом деле все, что нам остается, — это лишь послушно склонять свои головы. Если бы все было так, как ты сказал, разве твоя мать не получала бы большую выгоду? Я была добра к тебе, не должен ли ты ответить взаимностью?

Если бы она не упомянула об этом, все было бы хорошо, но, только услышав ее слова, Ли Чжу моментально рассердился:

— Эта старуха ценит свои сокровища больше, чем собственную жизнь. Как я могу о чем-то просить? Пф, я-то думал, что работа на богатого господина принесет хоть какую-то выгоду. Кто ж знал, что этот человек окажется настолько скупым.

Фэн Юй Хэн не собиралась продолжать слушать, так как эти двое принялись нашептывать друг другу сладкие глупости. Унося с собой обувь Цзинь Чжэнь, девушка вернулась во внутренний двор Ивы.

Проанализировав подслушанный разговор, она догадалась, что Ли Чжу приходился сыном бабушке Ли, единственной служанке главной жены, которая имела при ней право голоса. Если бы стало известно о том, что сын кормилицы вступил в тайную связь с ее личной служанкой, их обоих ожидали бы крупные неприятности!

К сожалению, этим вечером у нее не было настроения баловаться, в противном случае, она обязательно хорошенько припугнула бы парочку голубков.

К тому времени, как она вернулась во внутренний двор Ивы, было уже начало шестого.

Фэн Юй Хэн никогда не питала надежд на полноценный сон в свою первую ночь в поместье Фэн, но и не думала, что не сможет заснуть из-за этого мужчины.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 24.1. Попробуй запугать меня, и я отберу у тебя еду**

Обняв колени, девушка свернулась калачиком на кровати, вспоминая ночь в горах, когда встретила этого человека с пурпурным лотосом между бровей. Перед уходом она еще раз удостоверилась, что обе его ноги будут в порядке. Мало того, что они как следует их обработали, она еще и снабдила его антибиотиками. Она сама видела, как он принял таблетки.

Фэн Юй Хэн испытывала легкое сожаление, но она могла винить только то, что это был ее первый день в этом мире. Она была настолько занята изменениями, произошедшими с ее телом, что упустила из внимания целый ряд вещей, о которых ей стоило бы позаботиться.

Этот мужчина прятался в горах с тяжелыми ранами, так что за ним явно охотились враги, и при этом с ним находился только один слуга. С какой стороны ни глянь, его ситуация была чрезвычайно опасной, но она отбросила всякое беспокойство, как только подлечила ему ноги, да еще и забрала все деньги, что были у него при себе.

"Черт!" — она мысленно выругалась, а затем снова погрузилась в уныние.

Не уходить? А разве у нее была причина, чтобы остаться? Да даже если бы она осталась с ними, при встрече с врагом смогла бы она хоть чем-то ему помочь? Неужели ей нужно было затащить его в свою личную аптеку?

Фэн Юй Хэн покачала головой — это была явно плохая идея. Все, что было чересчур необычным, люди считали злом. Она не могла позволить себе прослыть злым духом. В эту эпоху людей, которых посчитали монстрами, могли просто сжечь или запереть в бамбуковой клетке.

Чем больше она думала обо всем этом, тем больше расстраивалась, поэтому отправилась в свое пространство.

Девушка сверху донизу перерыла аптеку, она очень долго искала, но так и не смогла найти никаких лекарств, способных исцелить сломанные ноги и изуродованное лицо.

В отчаянии сидя на полу, она почувствовала себя так, словно ее окатило волной холодного воздуха, несмотря на то, что в аптеке поддерживалась постоянная температура.

Фэн Юй Хэн помнила ту ночь от начала и до конца. Тело этого мужчины выглядело довольно изможденным, но он все равно не походил на человека, оказавшегося в беде. А еще она помнила, что, когда впервые увидела его, на ее лице появилось глупое выражение.

А теперь до нее дошли новости о его обезображенном лице!

Неудивительно, что она видела его в маске, когда он въезжал в столицу. Неудивительно, что великая армия не показала и намека на радость, несмотря на победу.

Война была выиграна, но их командир оказался настолько тяжело ранен, что больше не сможет иметь детей.

Как мужчина может продолжать после этого жить!

Фэн Юй Хэн чувствовала, как этот дерьмовый мир снова и снова испытывает ее терпение. Человек, о котором она заботилась, был неизвестным образом изувечен. И при этом она понятия не имела, кем же был этот враг.

Загнали ее в неизвестное место, наполненное неизвестными ей людьми? Поиздевались над ней, превратив ее в двенадцатилетнего ребенка?

Ничего. Если провести много времени в незнакомой обстановке, та, в конце концов, станет знакомой, а она сама будет продолжать расти с каждым днем.

Но если они разрушили то, что принадлежит ей, кем бы ни были эти преступники, им непременно придется заплатить за это сполна.

Это была бессонная ночь. Только на рассвете, девушка вернулась в постель и смогла немного поспать.

Утром Фэн Юй Хэн разбудил голосок Фэн Цзы Жуя. Маленький проказник пробрался в ее постель и, обняв сестру за шею, позвал:

— Старшая сестра, старшая сестра, быстрее вставай.

Фэн Юй Хэн села и заспанными глазами посмотрела на ребенка. Ее разум сразу же прояснился.

— Иди ко мне, — рукой она подтянула Цзы Жуя к себе. — Снимай эту одежду, мы их не будем ее носить.

Она не забыла о собственном платье, которое на ощупь казалось наждачной бумагой. Если уж ее одежда была позорно низкого качества, разве могли Яо Ши и Цзи Жуй получить что-нибудь лучше?

Вскоре в комнату вошла бабушка Сунь, за ней, неся деревянный таз, следовала Мань Си.

— Юная госпожа, с одеждой госпожи возникли проблемы, — прошептала бабушка Сунь, подойдя к Фэн Юй Хэн. — Материал-то вроде был неплохой, но после того, как она поносила одежду, ее кожа окрасилась. Теперь все ее тело покрыто пятнами краски.

Бабушка Сунь продолжала говорить, наблюдая, как Фэн Юй Хэн снимает одежду с Цзи Жуя. Слегка вздрогнув, она спросила:

— Одежда молодого господина тоже покрыта краской?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Краска не вызывает кровотечение, — девушка подняла одежду брата и какое-то время рассматривала ее, затем подняла воротник и показала бабушке Сунь. — Бабушка, посмотри сюда.

Бабушка Сунь подошла и только тогда заметила, что воротник одежды Цзи Жуя был покрыт множеством крошечных игл.

— Юная госпожа! Вы должны сообщить об этом хозяину! — рассердилась бабушка Сунь. — Господин обязательно должен узнать, что кто-то пытается навредить второму молодому господину. Это уже не какой-то пустяк!

Фэн Юй Хэн пожала плечами и саркастически рассмеялась:

— Сообщить?! Скорее всего, он сам это и сделал.

— Вторая юная госпожа! — бабушка Сунь приложила указательный палец к губам, призывая ее к молчанию, а затем указала на Мань Си, которая до сих пор находилась в комнате.

— Все в порядке, — расслабленно ответила Фэн Юй Хэн, а затем посоветовала бабушке Сунь: — Замените одежду Цзи Жуя и матери на одежду со вчерашнего дня. И принеси одежду, покрытую краской, эта молодая госпожа собирается прогуляться по поместью.

Бабушка Сунь была шокирована:

— Куда хочет отправиться вторая юная госпожа? Согласно правилам, сегодня утром мы должны выразить уважение основательнице.

— Правила? — уголки губ Фэн Юй Хэн приподнялись. — Поместье Фэн не проявляет к нам ни малейшего уважения, но смеет заикаться о правилах? Хорошо, тогда я пойду и поздороваюсь с основательницей.

Этим утром завтрак готовила бабушка Сунь, потому что Фэн Юй Хэн слишком поздно встала.

Хотя, встала она рано или поздно, не имело большого значения. Из-за нехватки ингредиентов она не смогла бы приготовить ничего значительно отличающегося. Сложно что-то сделать из ничего. Тем не менее она взяла из своей аптеки немного ягод годжи и передала их бабушке Сунь, продолжая говорить ей, что они были куплены в пути. Бабушка Сунь не стала больше ни о чем расспрашивать, потому что именно у Фэн Юй Хэн было серебро и именно она отвечала за покупку продуктов питания и предметов первой необходимости по дороге в поместье. Получив ягоды, она взяла за руку Цзы Жуя и вышла.

Когда они ушли, Мань Си смущенно подошла к кровати и тихо спросила:

— Вторая юная госпожа, вы собираетесь надеть платье с прошлой ночи?

Фэн Юй Хэн покачала головой.

— Разве у нас нет одежды, которую вернула нам Фэнь Дай? Просто выбери наугад какое-нибудь платье, которое я могла бы надеть. Все будет хорошо. И уложи с собой это платье из наждачной бумагой, я заберу его позже, — сказала девушка, разглядывая одежду, которую только что снял Цзи Жуй. Некоторое время поразмыслив, она добавила: — Мань Си, тебе придется мне подыграть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 24.2. Попробуй запугать меня, и я отберу у тебя еду**

Мань Си послушно кивнула:

— Как пожелаете, вторая юная госпожа.

Вскоре бабушка Сунь принесла ей в комнату завтрак. Увидев, что Мань Си все еще в комнате, она недовольно сказала:

— Мань Си, деточка, тебе не нужно прислуживать в этой комнате. Я видела, как бабушка Ли и Бао Тан собирались на кухню, чтобы позавтракать. Разве ты не пойдешь с ними?

Мань Си не успела ответить, поскольку Фэн Юй Хэн опередила ее:

— Кто позволил им завтракать на кухне?

Сказав это, она встала и вышла из комнаты. Конечно же, во дворе стояли бабушка Ли и Бао Тан, ожидающие Мань Си.

Увидев, что Фэн Юй Хэн вышла, бабушка Ли быстро приблизилась, чтобы поприветствовать ее:

— Приветствую вторую юную госпожу! Эта старая служанка увидела, что бабушка Сунь уже приготовила завтрак на маленькой кухне, поэтому эта старая слуга решила отвести Мань Си с Бао Тан на главную кухню, чтобы позавтракать вместе с другими слугами.

Мань Си была очень умна. Она понимала, как должна вести себя перед бабушкой Ли и Бао Тан, поэтому сразу же начала действовать. Услышав слова бабушки Ли, она подошла к ней, а затем продемонстрировала неуважительное отношение к Фэн Юй Хэн. Обернувшись, она слегка поклонилась и грубо сказала:

— Тогда эта слуга пойдет с бабушкой Ли.

— Подождите-ка, — Фэн Юй Хэн рассмеялась, после чего изобразила на своем лице холодную улыбку. — Возможно, я всего день назад вернулась в поместье, но благодаря чуткому руководству бабушки Ли и этих двух девушек уже успела усвоить некоторые из правил усадьбы. Наложница, родившая дочь, до конца своих дней может рассчитывать лишь на то, чтобы питаться отходами с кухни. Тогда что едят слуги? Мать лично одолжила бабушку А-Хэн, так разве может А-Хэн позволить бабушке есть еду рабов? Было бы лучше поесть вместе с нами.

Договорив, она не стала дожидаться, когда они отреагируют, и направилась обратно в свою комнату, по пути отдав несколько приказов:

— Бабушка Сунь, отнеси немного каши с гарнирами бабушке Ли и двум девушкам. Если не хватит, то отдай им часть еды, предназначенной для меня и наложницы-матери. Пусть нашей каши и может быть недостаточно, но она все равно будет лучше пищи для слуг. Раз уж вы стали частью внутреннего двора Ивы, я, как ваша хозяйка, не позволю, чтобы над моими слугами издевались. В будущем никому не разрешается есть на главной кухне.

Услышав это, как могла бабушка Сунь не понять? Она должна была нарочно дать побольше супа этим трем служанкам. Кроме того, если они останутся в дворе Ивы, то им придется есть и спать исключительно во внутреннем дворе Ивы.

На лицах бабушки Ли и обеих девушек застыли горькие выражения, в глубине сердца они ругались без остановки. В конце концов, они служили другому хозяину, но только так они могли продолжать действовать тайно. Им все равно приходилось соблюдать приличия.

Бабушка Сунь принесла кашу с гарнирами в комнату, расположенную во флигеле, и тоже осталась есть вместе с ними. Разница заключалась в том, что она уже, по приказу Фэн Юй Хэн, съела свою порцию. Еда перед ней стояла просто для вида. Она сидела вместе с ними, пила суп, в котором не плавало ни зернышка риса, и слушала, как эти трое с горечью жалуются на свою судьбу. Бабушка Сунь чувствовала, что уже много лет так ничем не наслаждалась.

Покончив, наконец, с "кашей", Бао Тан испустила протяжный вздох. Ей казалось, что она только что закончила сражение. Она потерла свой раздутый живот и хотела уже было пожаловаться, когда к ним, держа в руках новое платье, зашла вторая юная госпожа.

Служанка ткнула локтем Мань Си и прошептала:

— Кто знает, какие еще странные идеи появились у второй юной госпожи.

Мань Си притворилась сбитой с толку:

— Кто знает. Ведь не заставит же она нас снова заниматься рабским трудом? — на самом деле она уже поняла, что происходит. Незадолго до этого вторая юная госпожа велела ей подыграть, и она была на восемьдесят процентов уверена, что пьеса вот-вот начнется.

Пока они переговаривались, Фэн Юй Хэн успела войти во флигель. Все слуги моментально поднялись на ноги.

Бабушка Ли, увидев платье, которое принесла хозяйка, почему-то забеспокоилась, почувствовав легкое сожаление. Характер второй юной госпожи полностью отличался от информации, предоставленной им главной женой. Если бы она знала об этом раньше, то предпочла бы какое-то время понаблюдать за ней, прежде чем решить, как с ней бороться.

К сожалению, что бы они там ни говорили, было уже слишком поздно. Лицо Фэн Юй Хэн светилось улыбкой, которую сложно было бы прочитать, а ее глаза смотрели прямиком на Мань Си:

— Вскоре мне нужно будет сходить в главный зал, чтобы отдать дань уважения основательнице. Мань Си будет сопровождать меня. Это одежда, которую прошлой ночью подарили моей наложнице-матери. Быстро надень ее. Одежда наложницы-матери должна выглядеть приличнее, чем одежда слуги. Мы не можем позволить другим с пренебрежением смотреть на внутренний двор Ивы.

На лице Мань Си появилось мучительное выражение, она попыталась отказаться:

— Эта слуга недостойна носить одежду госпожи. Это противоречит правилам, — говоря это, она повернулась к бабушке Ли в надежде, что та поддержит ее несколькими словами. Раз уж вторая юная госпожа решила разыграть этот спектакль, она должна была справиться с ним на отлично.

Бабушка Ли, как и ожидалось, открыла рот, пытаясь переубедить хозяйку:

— Вторая юная госпожа, подобное не разрешается. Наложница-мать Яо — наша хозяйка. Как слуга может носить одежду хозяина? Кроме того, она тоже должна будет отдать дань уважения основательнице. Возникнут большие проблемы, если основательница узнает об этом.

— Если носить одежду втайне, то это не будет противоречить правилам. И раз уж хозяйка дарит ее в качестве награды, то принять одежду, значит проявить уважение к своей госпоже, — Фэн Юй Хэн и сама не верила в то, что говорила. Но ее слова все равно звучали логично и их сложно было бы опровергнуть. — Я бедная хозяйка, неспособная даже как следует отблагодарить своих слуг. Я могу только подарить вам вещи, которые были даны мне. Жаль, что у моего платья маловат размер, иначе, я отдала бы свою одежду старшей сестре Бао Тан.

Услышав это, Бао Тан быстро сжала руки:

— Эта слуга не посмеет попросить вещи второй юной госпожи. Второй юной госпоже было бы лучше оставить их у себя.

— Ах, но хорошие вещи созданы не для того, чтобы наслаждаться ими в одиночку. Позвольте мне хорошенько подумать о том, кому я могу это подарить, — кивнув, сказала Фэн Юй Хэн, после чего резко развернулась и вышла из комнаты. Уходя, она оставила еще один приказ: — Мань Си, быстрее переодевайся. Я спешу выразить свое уважение основательнице.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 25.1. Белый лотос и обычный кувшиночник**

Основательница жила во внутреннем дворе Изящного Спокойствия, и от него до внутреннего двора Ивы, безусловно, было никак не меньше миллиона миль.

Мань Си показывала путь, давая пояснения на ходу:

— Раньше основательница жила в павильоне Ясного Солнечного Света, но когда вторая юная госпожа покинула усадьбу, главная жена отремонтировала и заняла ее двор. Тогда основательница посчитала, что в освободившемся дворе Изящного Спокойствия было лучше и просторнее, поэтому перебралась туда, после чего двор Ясного Солнечного Света достался третьей наложнице.

Фэн Юй Хэн кивнула и ускорила шаг.

— Вторая юная госпожа, нет необходимости в спешке. Основательница любит поспать, поэтому ни за что не встанет так рано.

Губы девушки изогнулись в легкой улыбке:

— Я спешу не для того, чтобы с ней увидеться, просто хочу, чтобы ты шла быстрее. Когда ты немного вспотеешь, одежда станет краситься еще сильнее.

Мань Си была примерно одного роста с Яо Ши. Если бы не дефектная ткань, это платье действительно смотрелось бы на ней хорошо.

— Запомни, когда мы придем к основательнице, веди себя как обычно. Говори и действуй так, будто ничего не случилось. Никто не должен заметить, что что-то в тебе изменилось, — напомнила она Мань Си. — Неполадки с этой одеждой помогут нам раскрыть преступников, но если ты не будешь хоть немного защищаться, тогда они могут подумать, что здесь что-то не так.

— Не волнуйтесь, юная госпожа. Эта слуга понимает, — кивнула Мань Си, но, обдумав все еще раз, не могла не забеспокоиться: — Можно сказать, что главная жена строга со слугами, однако она заботится о нас четверых: Цзинь, Юй, Мань и Тан. А еще она печется о бабушке Ли. Как только мы ушли, бабушка Ли определенно уже обо всем доложила главной жене. Вы... собираетесь сделать что-то, способное опечалить главную жену?

Фэн Юй Хэн не могла не рассмеяться:

— А когда это я позволяла ей быть счастливой? Вчера, стоило мне только вернуться, как она указала на меня пальцем и принялась ругаться. Если бы не дочь, прикрывавшая ей спину, кто знает, какие еще ужасные вещи она могла бы мне высказать? Когда я только-только вернулась в поместье, меня ничто не смогло испугать, неужто ты считаешь, что эта женщина успела пробудить в себе какие-нибудь способности, просто поспав одну ночь?

Мань Си еще никогда не приходилось общаться с человеком, говорившим так же, как Фэн Юй Хэн. Одна часть ее находила это странным, а другая половина — считала забавным.

Какой слуга хотя бы раз в жизни не хотел пожаловаться на своих хозяев? С характером главной жены к Цзинь, Юй, Мань и Тан относились немного лучше, чем к остальным, но они все равно практически не получали от этого никаких преимуществ. Теперь, когда Фэн Юй Хэн высказала все это, Мань Си почувствовала, что на душе у нее стало намного легче.

— Вторая юная госпожа права.

— Однако ваша старшая юная госпожа действительно кажется куда более умной хозяйкой, чем Фэн Фэнь Дай, — девушка вспомнила вчерашнюю встречу с Фэн Чэнь Юй в главном зале и то выражение жалости, что было написано на ее лице, когда она помогала Чэнь Ши выпутаться из сложной ситуации. Похоже, ее старшая сестра унаследовала хитрость своего отца. Возможно, для сражения с ней придется приложить некоторые усилия.

Как там говорится в одной поговорке? Ходящие босиком, не боятся тех, кто обут(1)! У нее, Фэн Юй Хэн, не было ничего, так что ей совершенно не о чем было беспокоиться. Фэн Чэнь Юй же, напротив, была другой. Она гордо носила титул первой красавицы в столице, кроме того, была хорошо известна как способная, добродетельная и чистая девушка, представлявшая все поместье Фэн. К тому же она обладала высокой самооценкой, что не позволяло ей поступать как заблагорассудится.

Человеку, который слишком многое боялся потерять, сложно будет использовать свои ноги и кулаки. Особенно против Фэн Юй Хэн, которую не пугали проблемы. Она начинала беспокоиться только тогда, когда не было никаких проблем. Вот только не стоило считать эту странную личность примером человеколюбия.

Две девушки довольно долго прогуливались и даже сделали несколько кругов, благодаря чему одежда, которую надела Мань Си, наконец-то, окрасила ей всю шею. Добившись успеха, служанка и ее госпожа медленно побрели ко двору Изящного Спокойствия.

Едва войдя во двор, они побежали, догнав Фэн Чэнь Юй, которая тоже пришла, чтобы выразить свое уважение. Фэн Чэнь Юй была одета в фиолетовое платье с изумрудной вышивкой, расшитое изящными орхидеями. На ее плечи была накинута нефритово-зеленая накидка из тончайшей кисеи, а талию подчеркивал один единственный свисающий вниз мягкий пояс. Все это вместе заставляло ее выглядеть еще прекраснее.

При виде Фэн Юй Хэн у нее вроде как не было причин испытывать враждебность из-за событий предыдущего дня. Вместо этого она проявила инициативу и, схватив ее за руку, сделала вид, что проявляет внимательность и заботу:

— Вторая сестра, тебе хорошо спалось прошлой ночью? Двор Ивы расположен довольно далеко, а еще это самое тихое место в усадьбе. Раньше мне очень нравился этот двор, и я несколько раз спрашивала о нем отца, но он не хотел отдавать его мне. Похоже, отец все еще больше любит вторую сестру.

Когда она говорила, ее глаза буквально сияли от искренности. Любой, посмотревший сейчас на нее, подумал бы о ней как о старшей сестре, которая заботилась о своей младшенькой. Увидев такое поведение старшей молодой госпожи, слуги двора Изящного Спокойствия почувствовали за нее гордость. Присутствие в усадьбе такой хозяйки немного облегчало жизнь здешним слугам.

Вот только под этой маской искренности скрывался неопознанный монстр. Перед глазами Фэн Юй Хэн стоял чистый, белый цветок лотоса, однако на самом деле он был ничем не лучше обычного кувшиночника.

— Старшая сестра, о чем ты говоришь? Последние несколько лет я провела в горах. Все это благодаря старшей сестре, нашедшей путь к сердцу отца. А-Хэн не посмеет соперничать со старшей сестрой за его любовь. Особенно, когда наш отец такой любящий и справедливый человек. Будь то отцовская любовь к дочери или финансовая помощь, предоставленная наложницей-матерью Чэнь, старшая сестра всегда останется на первом месте в сердце отца.

Пока она говорила все это, ее лицо выглядело еще более невинным, чем у Фэн Чэнь Юй. Теперь уже Фэн Чэнь Юй не знала, что с этим делать, но чувствовала, что что-то было не так.

— Ох, нет, я действительно заслуживаю смерти! — Фэн Юй Хэн как будто внезапно что-то осознала и замялась, переминаясь с ноги на ногу. — Каждый раз, стоит мне только открыть рот, как из ниоткуда появляется эта "наложница-мать Чэнь". Действительно, сложно так быстро отказаться от старой привычки. Правильно будет называть ее матерью. Хорошо еще, что отца рядом не было, иначе А-Хэн была бы наказана. Старшая сестра ведь не разболтает об этом отцу, верно?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Идиома, сходная по значению с "Бойтесь того человека, которому нечего терять".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 25.2. Белый лотос и обычный кувшиночник**

— Вторая сестра действительно умеет хорошо пошутить, — что голос, что взгляд Фэн Чунь Юй уже не казались такими радостными, как прежде. — Я постепенно обучу тебя правилам, которые ты не понимаешь. И как только наш разговор свелся к сплетням? Пойдем скорее. Основательница останется недовольна, если ей придется нас ждать.

— Большое спасибо старшей сестре, — девушка подняла к ней свое маленькое улыбающееся лицо. И эта улыбка сияла еще ярче, чем раньше.

Служанку, пришедшую с Фэн Чэнь Юй, звали Хуан Лин. Она была главной личной служанкой старшей юной госпожи и, естественно, была близка со служанками главной жены. Увидев следующую за Фэн Юй Хэн Мань Си, Хуан Лин мигом поняла план Чэнь Ши. Однако, когда она заметила, что шея Мань Си покраснела словно от какой-то сыпи, девушка почувствовала сильное любопытство.

Служанка осторожно приблизилась к Мань Си и тихо спросила ее:

— Сестра Мань, почему задняя сторона твоей шеи так покраснела?

Мань Си притворилась удивленной и подняла руку к затылку:

— Покраснела? Я уже давно почувствовала, что она чешется, и этот зуд появился сразу после того, как утром я надела эту одежду.

Хуан Лин какое-то время рассматривала одежду Мань Си. У нее имелось несколько догадок по этому поводу, но она не была в них уверена. После этого короткого разговора обе служанки проследовали за своими хозяйками в комнату.

Когда они вошли, Фэн Сян Жун и Фэн Фэнь Дай уже находились внутри. Фэнь Дай уселась рядом с основательницей, своими маленькими ручками массируя ее ноги. Пожилая женщина слегка прикрыла глаза, по выражению ее лица можно было сказать, что она наслаждается этим. С другой стороны, Сян Жун с каменным лицом молча сидела на стуле.

Фэн Чэнь Юй изящно сделала два шага вперед, после чего слегка поклонилась, ясным и нежным голосом обратившись к основательнице:

— Чэнь Юй опоздала выразить свое почтение, но я надеюсь, что основательница не будет на меня за это в обиде. Просто Чэнь Юй хотела облегчить боли в пояснице у основательницы и поэтому сделала мягкие подушки. Попробуйте подложить их под поясницу.

Сказав это, она взяла несколько мягких подушек у передавшей их Хуан Лин. На первый взгляд эти подушки казались совершенно обычными, но, если присмотреться внимательнее, можно было заметить разницу. Подушки были обиты первоклассной сычуаньской парчой, покрытой необычайно изысканной вышивкой, не только изображавшей любимые древовидные пионы основательницы, но их даже украшали золотые нити.

Фэн Чэнь Юй лично поднесла их к основательнице и помогла ей положить подушки под поясницу. И только увидев, как та довольно кивнула, девушка позволила себе немного расслабиться. Однако на ее лице по-прежнему было написано легкое беспокойство:

— Кажется, до сих пор поясница основательницы болела только в зимние месяцы? Как так вышло, что она разболелась в конце лета?

— Эх, — основательница вздохнула и, махнув рукой, отослала Фэн Фэнь Дай. — Я старею. С каждым годом становится все хуже и хуже.

— Чэнь Юй — дитя семьи Фэн. Всем, что у меня есть, я обязана этой семье. Чэнь Юй готова отказаться от чего угодно, пока основательнице это нравится, — ее слова по-прежнему звучали красиво.

Обе разговаривали так, словно в комнате больше никого не было. За всеми этими делами Фэн Чэнь Юй заставила всех забыть о Фэн Юй Хэн. Однако девушка никуда не спешила. Она спокойно стояла посреди комнаты, ожидая, пока бабушка и внучка закончат обмениваться любезностями, затем, следуя примеру Фэн Чэнь Юй, отвесила глубокий поклон:

— А-Хэн выражает свое почтение основательнице.

Фэн Чэнь Юй придала своему лицу извиняющееся выражение:

— Ах, это была моя вина. Я ведь только что вошла вместе с сестрой А-Хэн, но так увлеклась подушками для основательницы, что позабыла о собственной младшей сестре.

Когда закончила говорить, Фэн Фэнь Дай в ярости закатила глаза, сжав кулаки.

Ей не нравилась ни Фэн Юй Хэн, ни Фэн Чэнь Юй. Говоря иными словами, она ненавидела всех дочерей первой жены. Причина этого чувства заключалась в том, что, помимо собственных наложниц, все внимание в этой усадьбе было приковано к дочери первой жены. А до нее никому не было дела. Она боялась, что когда-нибудь о ней и вовсе могут забыть.

Как чуть ранее, когда она так долго массировала ноги основательницы, что у нее даже запястья заболели, но девочка так и не дождалась ни единого слова благодарности. Как только пришла Фэн Чэнь Юй, той хватило лишь пары подушек, чтобы полностью украсть себе все внимание.

Фэн Фэнь Дай ненавидела их. И не имело значения, была ли это пережиток прошлого — Фэн Юй Хэн или нынешняя дочь первой жены Фэн Чэнь Юй.

Основательница бросила один единственный взгляд на Фэн Юй Хэн и тут же нахмурилась.

— Как ты посмела надеть подобное?

На ней была старая одежда, которой несомненно было уже несколько лет, она была явно мала и коротка девушке. Основательнице это совсем не понравилось.

Фэн Юй Хэн не пугало такое холодное отношение, ведь как раз на такой эффект она и рассчитывала. Поэтому девушка торопливо принялась объяснять:

— Основательница говорит, что А-Хэн плохо одета? Но... но почему тогда эту одежду принесла мне вчера четвертая младшая сестра? Сестра сказала, что сберегла эту одежду, когда я покинула поместье. Как только я вернулась в усадьбу, она поспешила вернуть ее мне. Основательница, А-Хэн лишь вчера вернулась в поместье и не хочет противиться словам своих сестер. И раз уж четвертая сестра взяла на себя труд принести эту одежду, я просто обязана носить ее.

Пока она говорила, гнев Фэн Фэнь Дай вспыхнул с новой силой. Сбоку от нее сидела Фэн Сян Жун, слегка наклонив голову, она подумала про себя: — "Точно. Так держать. Вторая сестра, мне все более и более любопытно узнать, что ты скажешь еще".

Фэн Юй Хэн не разочаровала ее, когда обернулась, подошла к Мань Си и, забрав у нее принесенное с собой платье, направилась к Фэн Фэнь Дай:

— Четвертая сестра, вторая сестра чувствует себя очень тронутой тем, что тебе так сильно нравится моя одежда. Просто эту одежду сестра уже носила, и раз уж она не разонравилась тебе за последние несколько лет, то второй сестре действительно стоит извиниться. Смотри, это платье мне вчера прислали из главного двора. Я дарю его четвертой сестре. Надеюсь, сестренке оно понравится.

Фэн Юй Хэн впихнула одежду прямо в руки Фэн Фэнь Дай. Придя в себя, та отреагировала и попыталась отступить, но когда ее рука скользнула по ткани, послышался крик:

— Ой! Что это вообще?!

Этот крик привлек всеобщее внимание, и взгляды всех присутствующих тут же сосредоточились на одежде.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 26.1. Кто хочет навредить тебе?**

Фэн Сян Жун была озадачена:

— Это платье! Какая приятная расцветка.

— Как такое платье вообще смогли сшить! — сказала Фен Дай, отступая. Она не решалась снова прикоснуться к платью, словно оно было пропитано ядом. — Быстрее уберите его! Унеси его! Фэн Юй Хэн ты что, пытаешься навредить мне? Это платье способно содрать всю кожу с того, кто его наденет!

Фэн Юй Хэн выглядела совершенно невинно:

— Четвертая сестра, почему ты не понимаешь добрых намерений своей старшей сестры. Это действительно то самое платье, которое мне лично доставила служанка матери, бабушка Ли. Разве усадьба могла дать что-то настолько некачественное своим собственным дочерям? Четвертая сестра, перестань шутить.

— Да кто здесь шутит?! — Фэн Фэнь Дай рассердилась. — Мне не нужна эта ужасная вещь. Ты намеренно пытаешься навредить мне!

— Разве я могу причинить вред собственной сестре? Это и правда хороший подарок, полученный мной от бабушки Ли.

— Дай мне пройти!

— Все замолчите! — потерявшая терпение основательница яростно посмотрела на Фэн Юй Хэн. — Стоит тебе прийти, и сразу начинаются беспорядки. Как вышло, что дочери наложниц поместья Фэн позволяют себе такое поведение! — всего несколькими словами она и Фэн Фэнь Дай сделала виноватой. — Вам стоило бы внимательнее наблюдать за Чэнь Юй. Она ведет себя достойно и уравновешенно, никогда не бывает слишком взволнованной или грустной. А теперь посмотрите на себя!

— Бабушка! — Фэнь Дай почувствовала себя обиженной ни за что. — Ведь очевидно же, что Фэн Юй Хэн хотела использовать это платье в попытке навредить мне. Почему ты не наказываешь ее за этот проступок?

— Четвертая сестра слишком неблагоразумна, — заметила Фэн Чэнь Юй. — И как ты можешь так разговаривать с бабушкой!

Пожилая женщина так рассердилась, что с силой ударила тростью об пол. Опираясь на нее, она попыталась встать, но бедро подвело ее, и в тот же миг как она поднялась, женщина упала обратно и повалилась на спинку кресла, застонав:

— О, боги.

Увидев, что боль в бедре основательницы внезапно усилилась, присутствующие мигом прекратили свои споры. Фэн Чэнь Юй быстро бросилась вперед и поддержала ее, спросив:

— Бабушка, нам позвать врача?

Основательница лишь махнула рукой:

— Даже если они и посмотрят, толку не будет. Это постоянная болезнь, а горькие лекарства, что они назначают, никогда не помогают.

Чэнь Юй поправила подушку и помогла основательнице медленно откинуться на нее.

— Так хорошо? Если неудобно, тогда мы можем подложить обе подушки вместе.

Основательница снова махнула рукой:

— Не нужно. Все и так хорошо.

Фэн Юй Хэн какое-то время наблюдала за страдальческим выражением лица основательницы. Разобравшись в ситуации, она задумалась, после чего сказала:

— Бабушка, боль начинается с талии, а дальше идет вниз по задней поверхности бедра, затем по наружной поверхности голени, спускаясь до самых стоп, ноги болят на всем протяжении? К тому же, когда вы чихаете или кашляете, боль усиливается?

Основательница сначала не собиралась обращать на нее внимания, но Фэн Юй Хэн очень подробно описала ее симптомы. Она неосознанно ответила девушке:

— Откуда ты знаешь?

Фэн Юй Хэн не ответила на вопрос, но, посмотрев на мягкие подушки, продолжила говорить:

— Эта болезнь называется грыжей позвоночного диска. Первым симптомом является боль только в пояснице, но если бабушка уже чувствует боль в ногах, то это запущенный случай.

Основательница поняла далеко не все, но все равно испугалась. Услышав, что ее болезнь уже запустили, она перестала сдерживаться и спросила:

— Можно ли ее как-нибудь вылечить?

— Это зависит от многих вещей, — искренне ответила девушка. — Но пока вы больны, вам нужно оставаться в постели. Это самое основное и в то же время самое важное при лечении.

По сути, если боль уже распространилась до пятки, то лучшим методом была бы операция, вот только она не могла использовать что-либо, связанное с разрезанием человека, с этими древними людьми. Она могла только использовать физиотерапию, чтобы попытаться помочь.

— Оставайтесь в постели не менее двадцати дней. За это время не сгибайте поясницу. Кроме того... — Фэн Юй Хэн снова посмотрела на подушки.

Чэнь Юй была весьма наблюдательной и заметила, куда был направлен взгляд сестры. Она тут же задумалась об этом.

Фэн Юй Хэн тем временем продолжала:

— Кровать должна быть с твердой, нельзя спать на мягком. На самом деле эти подушки — худшее, что можно сделать при такого рода болезни. Чем больше вы их используете, тем хуже будете себя чувствовать. Однако в этом нет вины старшей сестры. Она определенно не могла этого знать, когда подарила их бабушке.

Лицо основательницы вытянулось при этих словах. Разве Фен Чэнь Юй и будущее семьи Фэн могло вызвать у нее подобные чувства? Конечно же, важнее всего была ее собственная жизнь.

При виде этой сцены Чэнь Юй быстро опустилась на колени:

— Бабушка, внучка действительно этого не знала! Подушки были сделаны из самых лучших материалов. Я надеялась, что это покажет, насколько сильно я уважаю свою бабушку! — она повернулась к Фэн Юй Хэн. — Мне интересно, где вторая сестра почерпнула эти медицинские знания? Это подтверждено врачом?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Если вас это так беспокоит, то я позову врача, чтобы он сам мог взглянуть. Тогда и увидим, верно ли я говорю. Кроме того, не стоит снова приглашать врачей, которые до этого осматривали бабушку. Нужно поискать врачей получше.

Она больше не собиралась ничего говорить и, поклонившись основательнице, села рядом с Фэн Сян Жун.

Но основательница чувствовала, что услышала еще недостаточно. Она велела стоявшей неподалеку бабушке Чжао убрать подушку, после чего продолжила задавать вопросы:

— Помимо постельного режима, что еще нужно?

Фэн Юй Хэн с серьезным видом ответила:

— Существует также массаж, но для этого требуется опытный и умелый врач, в противном случае очень легко добиться противоположного эффекта. Еще было бы хорошо совместить его с целебной мазью, но хорошее лекарство тоже трудно отыскать, — сказав это, девушка сделала паузу, посмотрев на все еще стоящую на коленях Фен Чэнь Юй. — Бабушка, позвольте старшей сестре встать, — от ее глаз не ускользнуло выражение, появившееся на лице Фэнь Дай, всегда испытывавшей радость от несчастья других.

Она не могла не вздохнуть. Дети в эти древние времена действительно слишком рано взрослели. Этой девочке было всего десять лет, так откуда у нее столь зловредный характер?

Основательнице действительно не хотелось, чтобы Чэнь Юй преклоняла колени, но она больше всего на свете дорожала собственной жизнью. И уже одно то, что ее болезнь была серьезной, заставило пожилую женщину вспыхнуть от гнева. Немного успокоившись, она поспешно разрешила Чэнь Юй подняться:

— Быстрее вставай, бабушка не винит тебя.

— Большое спасибо, бабушка. Можете быть уверены, Чэнь Юй обязательно найдет хорошего врача, чтобы он осмотрел вас, — с покрасневшими глазами ответила ей Чэнь Юй.

— Хорошо, — основательница благодушно похлопала ее по руке. — Ты действительно заботливое дитя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 26.2. Кто хочет навредить тебе?**

На лице Фэн Чэнь Юй появилась заботливая улыбка, а затем она снова заговорила, как будто внезапно о чем-то вспомнила:

— Конечно! Как я могла забыть, что дедушка второй сестры был самым знаменитым императорским врачом во дворце? Младшая сестра в детстве какое-то время тоже изучала медицину.

Услышав это, Фэнь Дай сразу же высказалась:

— Какой еще самый знаменитый императорский врач? Разве не его лечение убило наложницу высшего ранга, после чего Император сослал его в Хуанчжоу. Бабушка, вы не должны слушать чепуху, что несет Фэн Юй Хэн. Какой толк от ее бессвязной болтовни?

— Ты должна называть ее второй сестрой, — быстро напомнила ей Фэн Чэнь Юй.

Фэнь Дай издала звук "О", но не стала повторять свои слова.

При упоминании семьи Яо основательница опустила голову. Верно, именно лечение убило ту высокопоставленную наложницу. Как после этого его можно было считать великим врачом?

Она верила тому, что сказала ей Фэн Юй Хэн, но теперь решила не следовать ее советам. Она махнула рукой стоявшей рядом с ней бабушке Чжао:

— Быстрее верни подушку, которую принесла Чэнь Юй. Без нее мне не обойтись.

Фэн Юй Хэн не собиралась спорить с ними. Как бы то ни было, она сказала все, что нужно было сказать. А поверят ей или нет, ее это не волновало. Тем более, что девушка прекрасно понимала, как устроены людские сердца, особенно сердца пожилых людей и детей. Чем больше им запрещаешь, тем больше они хотят сделать это. Девять из десяти за то, что эта женщина добавит еще один мягкий слой на свою кровать. Разве ей не рекомендовали жесткую кровать? Нет, она определенно захочет спать на мягком, и чем мягче, тем лучше!

Ну и пусть тогда старуха страдает. Когда болезнь станет неизлечимой, у нее появится возможность обмануть их.

В комнате наступила тишина. Фэн Юй Хэн почувствовала, что ей стало немного скучно, и посмотрела на Мань Си.

Мань Си прекрасно понимала намеки и подняла руку, чтобы почесать себе шею. Почесываясь, она всем своим видом показывала, как ей неловко от этого.

Хуан Лин первой заметила ее действия и тут же вспомнила покраснение, которое видела раньше. Она быстро сказала:

— Сестра Мань Си, с тобой все в порядке?

Как только девушка открыла рот, все взгляды обратились к Мань Си.

Фэн Чэнь Юй тоже была очень заинтригована:

— Мань Си, если ты нездорова, то тебе не следует находиться подле второй сестры.

Мань Си быстро вышла на середину комнаты и с уважением поклонилась основательнице, затем повернулась, обратившись к Фэн Чэнь Юй:

— Старшая юная госпожа, эта слуга не чувствует себя больной. У меня просто шея зудит.

Фэн Сян Жун, быстро смекнула, что происходит, и спросила:

— Откуда на твоей шее взялось красное пятно?

— Эта слуга не знает. Эта слуга ничего не знает.

Фэн Юй Хэн внезапно ахнула, затем поднялась, желая поближе рассмотреть одежду Мань Си, после чего вскрикнула:

— Как такое возможно?

Основательница нахмурилась:

— Ну что теперь?

Фэн Юй Хэн указала на одежду, надетую на Мань Си:

— Эта одежда красится!

Основательница, рассердившись, сделала выговор Мань Си:

— Ты живешь в этой усадьбе уже много лет и до сих пор не знаешь, как обращаться с одеждой? Может быть, все служанки моего поместья Фэн одеты в плохо окрашенную одежду? Разве не понимаешь, что этим можешь опозорить свою хозяйку?

— Основательница, эта одежда... Ее мне подарила вторая юная госпожа, — Мань Си приняла обиженный вид.

Хм?

Взгляды всех присутствующих вернулись к Фэн Юй Хэн, но они увидели, что девушка тоже выглядела обиженной:

— Верно, именно я дала ей эту одежду, но я думала, что это хорошая вещь. Бабушка Ли принесла это платье вчера вечером для наложницы-матери Яо. Она сказала, что эта одежда была специально подобрана людьми из поместья для наложницы-матери Яо. Тогда наложница-мать посетовала, что мы только прибыли в поместье, но у нас нет даже денег, чтобы отблагодарить наших слуг. Кроме того, весьма неожиданно, но оказалось, что из трех наших слуг, одна была кормилицей матери, а две другие — ее главными служанками. Наложница-мать и я долго думали об этом, и мы посчитали, что одежда, которую дала нам усадьба, — лучшее, что у нас есть. Поэтому я подарила эту одежду Мань Си.

После ее слов все сразу поняли, в чем было дело. Похоже, Чэнь Ши хотела причинить беспокойство Яо Ши и ее детям. Однако, в конце концов, Фэн Юй Хэн была похожа на Будду и подарила эту одежду. А теперь о случившемся узнала даже основательница.

Фэн Чэнь Юй, испытывая невероятное сожаление, впилась взглядом в Хуан Лин, обвиняя служанку в излишнем любопытстве.

Фэн Сян Жун же убедилась, что все это было подстроено второй сестрой.

Теперь все поняли, что во внутренний двор Ивы отправили некачественную одежду. И хотя происшествие с первым платьем осталось без внимания из-за обострения болезни основательницы, проблему со вторым скрыть было намного сложнее. Посмотрев на Фэн Юй Хэн, можно было увидеть на ее лице крайне несчастное выражение. Сян Жун считала все это очень забавным.

Когда дело зашло так далеко, если основательница не предпримет сейчас никаких действий, тогда позже ей будет еще сложнее все объяснить. Кроме того, несмотря ни на что, она и правда очень любила Фэн Юй Хэн, когда та была маленькой. В том году, когда Фэн Цзинь Юань захотел жениться на Яо Ши, она лично согласилась на это.

В те дни семья Яо занимала поистине значительное положение. Семья Фэн, у которой не было поддержки в столице, женившись на старшей дочери первой жены семьи Яо, определенно поднялась в этом мире. Что же касается той, которая так много лет заботилась об основательнице, Чэнь Ши, она попросила Фэн Цзинь Юаня сделать ее наложницей.

В течение первых нескольких лет чрево Яо Ши не оправдывало ожиданий, а тем временем Чэнь Ши родила свою старшую дочь. Но это была не дочь первой жены, и основательница не испытывала к ней особой любви. Но все изменилось, когда родила Яо Ши и основательница увидела маленькое личико Фэн Юй Хэн. А после родился Фэн Цзы Жуй, и она стала еще счастливее.

К сожалению, хорошие времена продлились недолго. Семья Яо неожиданно столкнулась с трудностями. Всего за одну ночь они были понижены в должностях, и вся семья оказалась выслана в Хуанчжоу.

В ту же ночь семья Фэн понизила Яо Ши, возведя на место главной жены Чэнь Ши.

Вспоминая об этом сейчас, основательница понимала, что обвинения против семьи Яо никоим образом не касались семьи Фэн, но то, как семья Фэн отнеслась к Яо Ши и ее детям, многих глубоко разочаровало.

Основательница задумалась обо всем этом, и выражение ее лица стало более эмоциональным. Фэн Фэнь Дай и Фэн Сян Жун ничего не понимали, а Фэн Чэнь Юй занервничала, наблюдая за бабушкой.

Было заметно, как обращенный к Фэн Юй Хэн взгляд основательницы постепенно изменился от отвращения к безразличному, и затем снова перешел от безразличия к жалости. Если все так и продолжится, то ветер в усадьбе Фэн снова может перемениться.

Нехорошо!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 27.1. Чэнь Ши расстается с сокровищем**

— Бабушка, — прошептала Фен Чэнь Юй, прерывая поток мыслей основательницы. — В раннем детстве вторая сестра успела многому научиться у мастера Яо. Чэнь Юй просто подумала, что не будет никакого вреда в том, чтобы попробовать описанные ею методы. Теперь, когда наложница-мать Яо вернулась в столицу вместе со второй сестрой и Цзы Жуем, нам нужно восстановить отношения между нашей семьей и семьей Яо. Чэнь Юй поговорит с матерью о том, чтобы в конце года отправить семье Яо подарок.

— Нет! — основательница оказалась резко вырвана Фэн Чэнь Юй из своих мечтаний. Семью Яо лично наказал Император. Разве поддерживать с ними отношения не то же самое, что плюнуть в лицо Императору? — Возвращение в поместье Яо Ши не имеет ничего общего с семьей Яо. Да и нет такого правила, согласно которому семья мужа обязана делать подарки семье наложницы. Больше даже не заговаривай о таком, — взмахнув рукой, она поставила точку в этом вопросе.

Фэн Юй Хэн не возражала. Был или нет в поместье старейшина, способный защитить ее, девушку это совершенно не волновало. Кроме Яо Ши и Цзы Жуя, ее больше никто не заботил в этой усадьбе. Если они хотят сражаться, тогда пусть приготовятся идти до конца. И не важно, что первоначальная владелица тела погибла в горной деревне и теперь ее место занял другой человек.

Она снова села и откинулась на спинку стула. В то же время Фэнь Дай отодвинула стул, случайно соприкоснувшись с краем ее одежды. Фэнь Дай вытащила свой носовой платок и дважды обмахнула им соприкоснувшееся место, затем убрала платок, вызывающе взглянув на Фэн Юй Хэн.

Девушка несколько раз моргнула и тоже достала носовой платок, чтобы отряхнуть край своей одежды. Затем она передала его Мань Си, сказав:

— Возьми и избавься от него.

Лицо Фэнь Дай позеленело от гнева. Она до сих пор не могла понять, как справиться со своей второй сестрой, поэтому могла лишь сидеть и сердито сжимать свои руки.

В этот момент кто-то громко крикнул со стороны двора:

— Свекровь уже встала?

Это была Чэнь Ши.

Основательнице действительно не нравилось, когда Чэнь Ши творила нечто подобное. Если она хочет уронить свое собственное достоинство, то пожалуйста, но и ее тащить за собой было неправильно. Что еще за "уже"? Сколько сейчас времени? Для кого вообще это крик?

Фэн Чэнь Юй заметила, что выражение лица основательницы не предвещало ничего хорошего, поэтому быстро направилось поприветствовать мать. Взяв под руку Чэнь Ши, она сказала:

— Матушка действительно знает, как порадовать бабушку, — говоря это, она видела, что Чэнь Ши держит в руках жадеитовое ожерелье. Она никогда не видела его раньше, поэтому оно точно было приобретено недавно. Жадеитовые бусины были искусно вырезаны, показывая, насколько редок и драгоценен этот вид минерала.

Чэнь Юй вспомнила, что вчера днем двор навещал их молодой дядя. Во время каждого своего визита он дарил матери множество прелестных вещиц. Должно быть, ожерелье она получила вчера именно от него.

Придя к такому выводу, она тут же заговорила:

— Мама, разве не эти бусы вы хотели подарить бабушке? Они из того самого прозрачного жадеита, такой редкий и дорогой предмет и правда должен храниться у основательницы. Это было бы правильно!

Как только прозвучали эти слова, все застыли на месте. Даже сама Чэнь Ши оказалась шокирована. Посмотрев на украшение в своих руках, а затем на подмигнувшую ей Чэнь Юй, она сообразила, что до ее прихода в комнате что-то случилось. Затем она подумала о вещах, о которых рассказывала бабушка Ли, сообщавшая ей обо всех, от большого до маленького, событиях в дворе Ивы. Ее взгляд остановился на Фэн Юй Хэн.

Эта девчонка, должно быть, опять что-то натворила!

Она не верила в некоторые вещи, о которых говорила бабушка Ли. В ее памяти Яо Ши и ее дети были не из тех, кто способен дать сдачи. Возможно ли, что жизнь в горах изменила их?

Фэн Чэнь Юй увидела, что Чэнь Ши застыла в оцепенении, и незаметно сжала ей руку:

— Мама, почему вы все еще стоите? Быстрее дайте бабушке взглянуть!

Чэнь Ши оставалось только вытерпеть все это, несмотря на то, как было больно ее сердцу.

Вчера ее младший брат, Чэнь Ло, преподнес ей приятный подарок, но теперь ей приходилось расстаться с ним, едва получив. Как она могла смириться с подобной потерей?

Однако у нее не оставалось иного выбора, кроме как отдать ожерелье. Если бы об этом попросил кто-то другой, она не стала бы беспокоиться, даже если бы это был сам Фэн Цзинь Юань. Но когда говорила Фен Чэнь Юй, все становилось иначе. На эту дочь она возлагала все свои надежды и на самом деле любила ее даже больше, чем бестолкового сына. Добавьте к этому то, что Чэнь Юй была девушкой с собственным мнением, которое всегда было обоснованным... И раз уж дочь сказала подарить их, у нее не было другого выбора, кроме как отдать бусы.

Чэнь Ши, морально подготовившись к утрате и сжав в руке бусины, смирилась с необходимостью этого шага. Она шагнула вперед и, улыбнувшись, передала бусы основательнице:

— Свекровь, это всего лишь мелочь ради вашего удовольствия. Смотрите, какой хороший подарок принесла вам невестка!

Основательница, услышав, как Чэнь Юй говорит о прозрачном жадеите, почувствовала себя очень тронутой. Сейчас ее больше не заботило то, что ранее прокричала Чэнь Ши. Ее глаза были буквально прикованы к бусинам.

Сердце Чэнь Ши разрывалось от боли, но ей приходилось делать вид, будто она была счастлива объяснить:

— Мне неизвестно, насколько он редкий, но вчера ко мне приходил младший брат. Раньше он всегда приносил много приятных безделушек, но на этот раз подарил только это. Если подумать, если бы эти бусы не были до невозможности дорогими, то разве такой надежный человек, как он, подарил бы мне только одно ожерелье?

Смысл этих слов был предельно ясен. То, что ей присылали раньше, было прекрасным. Выходит, вещь, подаренная на этот раз, стоила столько же, сколько все предыдущие подарки вместе взятые.

Основательница не могла этого не понять, а поняв, просто не могла скрыть своего счастья. Она держала бусинки в руке, как будто они были редким сокровищем, и едва ли не покрывала их поцелуями.

Фэн Юй Хэн и раньше приходилось видеть жадных людей, но она еще никогда не встречала семью, столь же жадную, как эти свекровь и невестка. Что тут сказать, наиболее надежным способом сохранить свои отношения было разделение некоторых общих интересов.

Вот только она не могла позволить этим людям чересчур расслабляться. Ведь она пришла в этот двор вовсе не для того, чтобы выразить свое уважение основательнице. Она пришла, чтобы хорошенько рассорить их.

В этот момент она заметила Цзинь Чжэнь, следовавшую за Чэнь Ши. На ней было парчовое платье с высоким воротником, казалось, что в середине дня ей вовсе не было жарко.

Это могло сработать. Эта служанка любила прихорашиваться, и хозяйка привыкла к подобному, но даже высокий воротник не смог полностью скрыть слабый красный след на ее шее.

Засос?

Девушка внимательнее присмотрелась к нему. Мм, это действительно был засос.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 27.2. Чэнь Ши расстается с сокровищем**

В этот момент Фэн Юй Хэн поджала губы, что не ускользнуло от внимания Фэн Сян Жун, заставив ее задрожать и неосознанно подтолкнуть сестру своим локтем.

Фэн Юй Хэн повернула голову и тихо спросила:

— Сян Жун, что ты делаешь?

Фэн Сян Жун некоторое время собиралась с духом, прежде чем, наконец, проговорить:

— Вто-вторая сестра, ч-что ты собираешься делать?

Девушка в ответ усмехнулась:

— Когда люди голодны, они едят. Когда их мучает жажда, они пьют. Точно так же, когда им нечего одеть, они будут искать одежду. Возможно, они хотят замять этот вопрос, но я им этого не позволю.

Сказав это, она встала и подошла прямо к Цзинь Чжэнь.

Фэн Сян Жун, конечно, не догадывалась, что задумала ее сестра, но она подсознательно пожелала Цзинь Чжэнь удачи, после чего взяла чашку с чаем и приготовилась смотреть представление.

Фэн Чэнь Юй тоже заметила ее движение, но не успела она даже рта раскрыть, как Фэн Юй Хэн удивленно сказала:

— Так, значит, одежда у слуг матери тоже красится!

Комната погрузилась в тишину.

Ха! Фэн Юй Хэн, твое намерение заполучить одежду действительно не остановить!

Чэнь Ши прекрасно понимала все, что было связано с теряющей цвет одеждой. Бабушка Ли уже сообщила ей, что Мань Си носила эту одежду. В то время она все еще не совсем проснулась и разволновалась из-за слов бабушки Ли. Она моментально взбодрилась и поспешно направилась во внутренний двор Изящного Спокойствия.

Но, говоря, что одежда ее служанок тоже красится, что она имела в виду?

Чэнь Ши повернула голову и увидела, что Фэн Юй Хэн внимательно рассматривает воротник Цзинь Чжэнь, которая в замешательстве тоже оглянулась на нее.

Конечно, это легко можно было бы пропустить, но на шее Цзинь Чжэнь и правда имелось красное пятно; кроме того, она пристально не рассматривала эту девушку раньше. И почему та надела платье с высоким воротником, когда на улице еще конец лета?

Цзинь Чжэнь, очевидно, догадалась, что увидела Фэн Юй Хэн, вот только она понятия не имела, что именно эта девушка прошлой ночью унесла ее туфли. И хотя Фэн Юй Хэн видела перед собой засос, она специально продолжала говорить об одежде. Похоже, как и сказала бабушка Ли, они все недооценили вторую юную госпожу, которая полностью изменилась, прожив несколько лет в горах.

Она хотела где-нибудь спрятаться, но когда служанка отступила на шаг, Фэн Юй Хэн последовала за ней. Это продолжалось до тех пор, пока Цзинь Чжэнь не уперлась спиной в угол стола, откуда ей уже было некуда отступать. Только тогда юная госпожа смогла схватить ее за воротник и спросить:

— Цзинь Чжэнь, если это не красящаяся одежда, тогда что? Может быть, это сыпь? Если да, то нам нужно пригласить врача, чтобы он мог хорошенько ее осмотреть!

Цзинь Чжэнь испугалась и, задрожав, неосознанно выпалила:

— Вы не можете позвать врача! — что за шутка. Внимательные глаза доктора сразу же узрят истину. Она была просто служанкой. Пусть и первоклассной, но все же служанкой. Очевидно, что врач не станет с ней церемониться и выложит все как есть. Подумав об этом, Цзинь Чжэнь сразу же изменила свой тон: — Вы правы, эта одежда тоже красится.

Чэнь Ши вдохнула поглубже и закричала:

— С каких это пор я даю тебе плохо покрашенную одежду?

Чэнь Юй быстро ущипнула ее, а затем попыталась сгладить слова матери:

— Конечно, совершенно невозможно, чтобы эту одежду они получили от матери. Недавно мы получили новые ткани для пошива одежды в усадьбе. Возможно, они были немного некачественными. Наверное, было бы лучше заменить всю одежду.

Фэн Юй Хэн прищурилась. В прошлой жизни она видела немало нечестных людей, но эта Чэнь Ши была совершенно бесчестной личностью. С юных лет Фэн Чэнь Юй делала все возможное, чтобы помочь ей справиться с проблемами и выйти сухой из воды. Для нее это тоже, должно быть, было весьма утомительно.

Девушка больше не обращала внимания на Цзинь Чжэнь, она уже достигла своей цели, и этого было достаточно. Все прочее ее не интересовало.

Цзинь Чжэнь задрожала, когда вернулась на середину комнаты. Заметив, каким взглядом смотрит на нее хозяйка, она запаниковала и опустилась на колени:

— Во всем виновата эта слуга. Эта слуга была слишком невнимательна, когда надела эту одежду. Эта слуга сейчас же вернется и переоденется в другое платье, — сказав все это, она взглянула на главную жену. Увидев, что у той на лице по-прежнему написана ярость, она не могла не посмотреть на Фэн Чэнь Юй, взглядом умоляя ее о помощи.

Фэн Чэнь Юй кивнула ей вместо Чэнь Ши:

— Тогда возвращайся первой и переоденься.

Чэнь Ши снова посмотрела на Цзинь Чжэнь, при этом она выглядела так, словно была готова проглотить ее целиком. Цзинь Чжэнь отступила, почувствовав, как волосы у нее на голове встают дыбом. Она боялась, что позже ее будет ожидать физическое наказание. Служанка ничего не могла с этим поделать, но втайне немного злилась на Ли Чжу.

С такой суматохой больше невозможно было скрывать проблему с некачественной одеждой.

Основательница догадалась, что всему виной была Чэнь Ши, но она не ожидала, что Фэн Юй Хэн разоблачит ее всего несколькими словами. К счастью, Чэнь Юй уже нашла для нее хорошее оправдание, благодаря чему Чэнь Ши не слишком сильно опозорилась.

Основательница погладила бусы, лежавшие у нее в руке, и все недовольства мигом оставили ее сердце:

— Чэнь Юй права. Во всем виноваты некачественные материалы. Чэнь Ши, ты главная жена этой семьи, поэтому я оставлю это дело на твое усмотрение. Кроме того, предоставь А-Хэн, Цзы Жую и их матери новые наборы одежды. Сейчас их уже не успеют сшить, так что пойди и купи готовую одежду. Мы не можем позволить А-Хэн и дальше носить ее старую одежду, иначе усадьба Фэн потеряет лицо.

Стиснув зубы, Чэнь Ши неохотно сказала:

— Да, невестка все понимает. Позже я обязательно позабочусь об этом, а также прослежу, чтобы человек, ответственный за приобретение тех материалов, был наказан как следует, — договорив, она посмотрела на Фэн Юй Хэн, а затем перевела взгляд на других сидящих детей. Ее брови нахмурились: — Правила усадьбы что, теперь выкинуты в окно? Только вчера вернулись в усадьбу, а сегодня уже не явились, чтобы выразить свое уважение? — этими словами она очень четко указывала на Яо Ши.

Фэн Юй Хэн улыбнулась Чэнь Ши и объяснила:

— Мать-наложница не смогла прийти, ведь она подарила свою одежду Мань Си, поэтому ей оставалось только надеть грязную одежду, которую она носила вчера. Если бы она пришла, то лишь осквернила бы глаза бабушки. Во-вторых, мы только что переехали во внутренний двор Ивы, так что наложница-мать встала очень рано, чтобы начать уборку. Там слишком много работы, поэтому даже когда А-Хэн уходила, она все еще не закончила.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 28.1. Признание дочерью первой жены?**

Фэн Сян Жун не поняла:

— Почему мать-наложница Яо занимается уборкой сама? Разве это не обязанность слуг? — хотя наложница-мать и не являлась их настоящей хозяйкой, почему она должна была сама делать уборку?!

Чэнь Ши с яростью посмотрела на Сян Жун, и та испуганно опустила голову.

Фэн Юй Хэн это не волновало. Когда люди у нее о чем-то спрашивали, она отвечала:

— Мать была очень щедра к нам и предоставила двору Ивы свою очень способную кормилицу и двух своих лучших служанок. А-Хэн и наложница-мать были весьма польщены. Но все они первоклассные слуги, разве мы можем заставлять их выполнять такую работу? Кроме того, я привела с собой Мань Си, а Цзи Жуй все еще слишком мал, поэтому за ним должна присматривать бабушка Сунь. Бабушка Ли ушла выразить свое уважение матери, так что осталась только Бао Тан. Если мать-наложница не займется делами сама, как мы сможем со всем этим справиться?

При этих словах лица находящихся в комнате людей исказились.

— Все в порядке, все хорошо. Наложница-мать и я привыкли делать все самостоятельно, пока жили в горах. Мы сможем выжить даже без сильных слуг! — Фэн Юй Хэн добавила еще несколько слов, напомнив всем, что во дворе Ивы не было ни единого сильного слуги.

Основательница почувствовала, что с тех пор, как Фэн Юй Хэн вошла в комнату, девочка постоянно отвешивала ей пощечины. Она по-настоящему сильно опозорилась.

И ответственной за потерю уважения была главная жена усадьбы. Ей действительно не хотелось видеть Чэнь Ши.

Когда она подумала об этом, ее сердце охватило еще большее смятение. Чэнь Ши просто вышла из богатой семьи, но в том году они были не очень богаты. Им хватало средств только для того, чтобы поддерживать Фэн Цзинь Юаня на имперском экзамене и обеспечивать пропитание. Кроме того, эта женщина проводила все свое время, ухаживая за ней в деревне. Позже Чэнь Ши сколотила целое состояние, но это случилось уже после того, как она переехала в столицу вместе с семьей Фэн. Если бы не это, разве смогла бы Чэнь Ши познакомиться с ведением бизнеса семьей Хуан?

Что касается Яо Ши, в том году именно она помогла семье Фэн переехать и закрепиться в столице!

Основательница снова вспомнила о своей пояснице и не могла не признать, что советы Фэн Юй Хэн, похоже, были полезны. Хотя и говорили, что семья Яо залечила кого-то до смерти, но это преступление не было наказано смертью. Вместо этого их всего лишь понизили в должности и выслали в Хуанчжоу. Все-таки императорский врач Яо считался лучшим под Небесами.

Стоило ей только вспомнить об этом, как действия Фэн Юй Хэн вызвали в ней прилив нежной любви и жалости к девушке. Пожилая женщина махнула рукой и сказала:

— Моей дорогой А-Хэн пришлось немало пострадать.

Фэн Чэнь Юй, слегка шокированная, помрачнела лицом.

Фэн Юй Хэн также заметила, как изменились чувства в сердца основательницы. Вот только эта перемена никоим образом на нее не повлияла, не говоря уже о том, чтобы растрогаться.

Эта старуха только сейчас вспомнила, как им пришлось тяжело, но разве теперь это имело значение? Ваша настоящая внучка уже погибла в братской могиле в горах на северо-западе. А она пообещала первоначальной владелице тела, что вернется и отомстит за нее.

— Бабушка слишком заботлива, А-Хэн не пострадала, — небрежно проговорила она, и основательница почувствовала, что эта девочка еще и очень разумна.

— Бабушка Чжао, — сказала основательница. — Пойди и выбери слуг посильнее, а затем отправь их во внутренний двор Ивы. Кроме того, приготовьтесь принять в поместье несколько детей, нужно дать второй юной госпоже несколько девочек-сопровождающих, — затем она, сжав в руке бусы, посмотрела на Чэнь Ши. Она почувствовала, что к ней лучше проявить хоть какое-то уважение, поэтому сказала: — Чэнь Ши была права, когда предоставила своих самых способных слуг. Они помогут новоприбывшим здесь освоиться. Давайте так и поступим.

— Все будет так, как говорит основательница, — бабушка Чжао получила приказ и ушла. Чэнь Ши все это не понравились, но она ничего не сказала.

Фэн Чэнь Юй успокоилась и отпустила Чэнь Ши. Она взяла инициативу в свои руки и, последовав примеру основательницы, подошла к Фэн Юй Хэн:

— Бабушка выразилась очень хорошо. Вторая сестра испытала много трудностей за последние несколько лет в горах, — говоря это, она схватила Фэн Юй Хэн за руку. — Помнится, когда мы были совсем юны, твои руки походили на белый нефрит. Из-за этого я ужасно завидовала к тебе. Однако после нескольких лет тяжелой жизни в горах теперь все твои руки в царапинах и мозолях. Это заставляет старшую сестру испытывать к тебе искреннее сочувствие, — она подняла голову и посмотрела ей в лицо. — Твоя кожа загорела, и я не знаю, поможет ли избавиться от этого отдых в усадьбе в течение нескольких дней. Поистине... — при этих словах на ее глазах выступили слезы.

Фэн Юй Хэн вздохнула про себя: из нее могла бы выйти великая актриса! Попроси показать слезы — и вот они. Она даже в приготовлениях не нуждалась.

Но слова и слезы Фэн Чэнь Юй не были потрачены впустую. Ими она успешно донесла сообщение о нынешнем состоянии Фэн Юй Хэн до присутствующих здесь зрителей.

Основательница уж точно поняла. Руки Фэн Юй Хэн все исцарапаны, а ее кожа потемнела, основные признаки красоты, на которые опиралась каждая девушка, почти исчезли. В будущем найти для нее хорошего мужа будет весьма непросто.

Если подумать о браке с девятым принцем, похоже, что бы там ни случилось, а Чэнь Юй будет наиболее подходящей кандидатурой. В правительстве было много принцев, которые с жадностью взирали на трон дракона. Оставшись в одиночестве, без поддержки и власти, семья Фэн должна была во всем полагаться на сына, как единственного члена семьи в правительстве. Несмотря ни на что, им нужно было найти надежную гору, на которую можно было бы опереться. У девятого принца были его военные достижения, и он был самым любимым сыном Императора. Император когда-то лично пообещал, что объявит девятого принца наследным принцем по его возвращении в столицу. Неясно, изменилось ли что-либо сейчас. Но если девятый принц действительно станет наследным принцем, семья Фэн непременно ухватилась бы за эту надежную гору. Брак определенно был бы лучшим мостом между ними. Но поведение ее сына вчера...

— У меня все еще есть одежда, которую я никогда не носила. Если младшая сестра не возражает, то я попрошу кого-нибудь отправить вам ее позже. Ты можешь носить ее, пока не заменишь новой одеждой! — расщедрилась в качестве одолжения Фэн Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн встревожилась:

— Как все может быть в порядке! — ее голос стал на несколько тонов выше. — Старшая сестра — дочь первой жены. Как А-Хэн, дочь наложницы, может надеть одежду дочери первой жены? — затем она оглядела себя и продолжила: — Старшая сестра, ты обвинишь меня в том, что я ношу старую одежду, данную мне как дочери первой жены? Тогда А-Хэн сейчас же вернется и переоденется! — она развернулась и хотела было уйти, но, похоже, о чем-то вспомнив, повернула голову: — Старшая сестра не должна ни в чем винить четвертую сестру. Она была очень молода и нашла эту одежду красивой. Вот почему она ее забрала. Она не собиралась претендовать на место дочери первой жены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 28.2. Признание дочерью первой жены?**

Эти оживленным тоном сказанные слова привлекли все внимание к Фэн Фэнь Дай.

Лицо Фэнь Дай тут же побледнело. Когда она стянула эту одежду, Фэн Юй Хэн уже выслали из поместья. Это противоречило правилам, поэтому она никому не говорила о том, что сделала. Объяснение Фэн Юй Хэн не принесло бы ей ничего хорошего. Фэн Чэнь Юй должна была поддерживать свой образ и не могла обвинить ее, но Чэнь Ши все еще была здесь!

Как и ожидалось, услышав эти слова, Чэнь Ши сразу же взорвалась:

— Согласно правилам, установленным династией Да Шунь, существует разница между дочерью первой жены и дочерью наложницы! Дочь наложницы в одежде дочери первой жены — разве мы сможем такое кому-нибудь объяснить?! Четвертая дочь, ты обвиняешь мать в том, что она не дает тебе хорошую одежду? Или тебе нравится только то, что принадлежит дочери первой жены?

Фэнь Дай моментально вскочила и принялась объяснять:

— Вовсе нет! Все совсем не так! Мать, Фэнь Дай никогда не помышляла о том, чтобы стать дочерью первой жены. В то время я видела, как ушла вторая сестра, поэтому и взяла ее. Если бы вторая сестра не покинула усадьбу, Фэнь Дай ни за что бы не осмелилась так поступить.

— Не покинула усадьбу? — Чэнь Ши прекрасно умела цепляться к словам. — Ты все еще надеялась, что она не покинет усадьбу?

— Фэнь Дай не надеялась на это! — Фэн Фэнь Дай почувствовала, что ей даже сотни ртов будет мало, чтобы победить в словесном споре с Чэнь Ши, поскольку эта мать всегда была совершенно неблагоразумной. И мало того, она даже не пыталась понять слова, что говорили другие.

— Свекровь! — на этот раз Чэнь Ши решила сыграть по-умному, раз спорить в одиночку было бесполезно, она должна была вовлечь в словесную перепалку основательницу. — Что вы думаете по этому поводу? Правила этой усадьбы нельзя нарушать.

Основательница закатила глаза. Она не хотела принимать участие в споре, поэтому отбросила мяч обратно Чэнь Ши:

— Ты — главная жена нашей семьи. Как вопрос о правилах может быть решен со мной?

Чэнь Ши надулась и стала выглядеть еще более несчастной.

— Четвертая дочь, сегодня ты останешься в своей комнате и перепишешь "Руководство для женщин" (1). Без необходимости тебе запрещено выходить оттуда.

Этими несколькими словами она заперла Фэнь Дай в ее комнате.

Фэн Фэнь Дай, естественно, не осмеливалась дерзить Чэнь Ши. Она удрученно поклонилась, показывая, что принимает наказание.

Но затем повернула голову и яростно посмотрела на Фэн Юй Хэн.

Она не забыла, что все случившееся сегодня произошло благодаря вмешательству второй сестры. Лишенная положения дочери первой жены девочка все еще осмеливалась быть высокомерной. Рано или поздно наступит день, когда она сведет с ней свои счеты.

Фэн Юй Хэн, встретив этот яростный взгляд, лишь улыбнулась, но больше ничего ей не сказала, вместо этого она обратилась к Фэн Чэнь Юй:

— Поскольку мать уже наказала четвертую сестру, старшая сестра не должна больше винить ее.

Фэн Чэнь Юй тоже переполнял гнев. Что она имела в виду, говоря, что ее больше не стоит винить? Когда она вообще обвиняла кого-то? Пусть она и была не слишком счастлива от этого, не было ни одного человека, с которым она не смогла бы поладить.

Повернувшись к Фэн Фэнь Дай, она изобразила на лице утешающую улыбку:

— Четвертой сестре не стоит принимать это близко к сердцу. Сестра никогда не обвиняла тебя и потому поможет тебе переписать "Руководство для женщин". Мать не рассердится, — затем она повернула голову к Чэнь Ши, ища у нее подтверждения: — Правильно, мама?

Чэнь Ши, конечно же, не разрушила бы образ собственной дочери. Улыбнувшись, она кивнула:

— Мать, естественно, не рассердится на Чэнь Юй. Наша Чэнь Юй обладает ясным умом и любит своих сестер. Она лучше всех подходит на роль дочери первой жены усадьбы Фэн.

— Чэнь Юй изначально была дочерью первой жены. Естественно, она подходит! — снаружи донесся очаровательный голос, ему вторили несколько хихикающих голосов. Все знали, что это прибыла четвертая наложница-мать.

Четвертая наложница-мать, Хань Ши, последней вошла в поместье, но родила в том же году, что и третья наложница, Ань Ши. Оба ребенка родились с разницей в четыре месяца.

Хотя Хань Ши и родила ребенка, она по-прежнему выделялась красивой внешностью и, естественно, прелестным телосложением. Не только мужчин, но и многих женщин, пробирала сладкая дрожь при виде ее фигуры.

Она изначально была танцовщицей в развлекательном заведении, где Фэн Цзинь Юань однажды принимал людей. Она сразу же влюбилась в него. Вернувшись в усадьбу, он проигнорировал все возражения основательницы и провел ее через заднюю дверь. Он даже даровал ей титул четвертой наложницы.

Все эти годы Хань Ши оставалась его неизменной любимицей. Фэн Цзинь Юань даже не приводил больше никаких других наложниц. А если добавить к этому то, что Чэнь Ши вынудила Фэн Цзинь Юаня отказаться от жены в пользу наложницы, то станет ясно, почему Фэн Фэнь Дай пребывала в заблуждении. Она считала, что если ее отец смог сделать это один раз, сможет и во второй, и Чэнь Ши неизбежно будет понижена, когда ее собственная наложница-мать возвысится.

Говоря о Хань Ши, ее тон был угодливым. Только услышав ее голос, все люди в комнате, кроме Фэн Фэнь Дай, почувствовали презрение.

Как бы прекрасно она ни выглядела, ее способность завоевывать сердца людей касалась только мужчин и посторонних. Среди женщин этой усадьбы было много людей, которые презирали ее.

Она начинала как танцовщица в развлекательном заведении, поэтому даже такая торговка, как Чэнь Ши, чувствовала, что не проиграет ей, поэтому, будь то праздник или ужин, она никогда не позволяла Хан Ши сидеть рядом. Она держала ее во дворе, чтобы никого не смущать.

И Хань Ши оставалась там. Более того, она не боролась за место и не соревновалась за свою долю. Кроме того, время от времени, находясь с Фэн Цзинь Юанем, она говорила о положительных чертах Чэнь Ши. Так что со временем Чэнь Ши смягчилась, став не такой враждебной, как раньше.

Вместе с Хань Ши прибыла и третья наложница-мать, Ань Ши. Они вошли в комнату и поклонились свекрови, тогда как Чэнь Ши тут же напомнила им:

— Вы обе поздно пришли сегодня.

Ань Ши всегда держалась в тени. Ей никогда не нравились пустые разговоры с Чэнь Ши, а тем более в присутствии Хань Ши. Какие бы слова не нужно было произнести, кто-то обязательно попытается сказать их первым. А молчание могло бы спасти ее от неприятностей.

Разумеется, услышав слова Чэнь Ши, Хань Ши сразу же прикрыла рот и рассмеялась, а затем сказала:

— Главная жена может и не знать, но эта наложница и сестра Ань давно вышли, но по дороге сюда мы встретились с господином и поболтали с ним какое-то время. Потому мы и опоздали.

— Господин? — Чэнь Ши была потрясена. — Разве господин не поехал во дворец?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Книга "Руководство для женщин" за авторством Бань Чжао (45-116 года жизни) была написана для аристократок. В ней даются советы по личной жизни, воспитанию, подчеркивается необходимость быть послушной и образованной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 29.1. Что-то случилось при дворе**

— В самом деле он отправился во дворец еще до восхода солнца. Изначально он считал, что не сможет вернуться до полудня, но в результате у него получилось это сделать, — снова хихикнула Хань Ши.

— Лорд собирался переменить одежду. Он слышал, что мы все идем выразить свое уважение свекрови, и велел подождать его здесь. Он скоро придет, — сказала стоявшая в стороне Ань Ши, почувствовав, что столь долгое молчание ни к чему хорошему не приведет.

— Я беспокоюсь, что что-то могло случиться во дворце, — нахмурилась услышавшая эту новость основательница.

Чэнь Ши снова опустилась в кресло, тогда как носовой платок в ее руке слегка подрагивал. Затем она взяла принесенную служанкой чашку чая и выпила половину, прежде чем заговорить:

— Даже если что-то случилось, эти дела не касаются женщин. Господин, несомненно, придет, чтобы выразить свое почтение свекрови.

В том, что она сказала, не было ничего необычного. Независимо от того, насколько велика была возникшая при дворе проблема, это не имело никакого отношения к женщинам внутреннего двора.

Но у основательницы появилось смутное ощущение, что Фэн Цзинь Юань идет во внутренний двор Изящного Спокойствия не просто ради того, чтобы выразить свое уважение.

Она повернулась к Фэн Юй Хэн, сердцем чувствуя, что проблема, вероятно, как-то связана с этой девушкой. Добавить сюда внезапное изменение отношения и разрешение остаться в поместье. В конечном итоге им всем нужно объяснение происходящего.

Вскоре в зал вошел только что переодевшийся Фэн Цзинь Юань.

Сначала он поприветствовал основательницу, а затем занял свое место рядом с Чэнь Ши. Служанка принесла ему чашку чая, но он едва пригубил напиток. Как и ожидалось, его взгляд остановился на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн внезапно занервничала, но эта нервозность была вызвана не Фэн Цзинь Юанем, а скорее догадкой о том, что именно он хотел сказать. Она была на сто процентов уверена, что речь пойдет о девятом принце.

Хотя прошлой ночью она и узнала, что с ним что-то случилось, у нее не было более свежей информации. Кроме того, раннее заседание суда во дворце означало, что могло произойти что-то еще.

Она была немного обеспокоена и изо всех сил старалась определить источник своей тревоги. Обдумывая все это некоторое время, Фэн Юй Хэн внезапно поняла, что именно так ее обеспокоило... Этот человек же не собирается отменить помолвку, верно?

— Хорошо, что А-Хэн уже здесь. Вопрос, о котором хочет поговорить отец, касается А-Хэн, и отец надеется, что она не будет слишком грустить, — наконец заговорил Фэн Цзинь Юань.

Фэн Юй Хэн уставилась на Фэн Цзинь Юаня, не скрывая того, что следит за тем, как его рот открывается и закрывается. Она настолько сильно нервничала, что это отразилось в ее взгляде.

Но не существовало ни одного человека, который отреагировал бы иначе. На самом деле это было выражение лица девушки, у которой был жених. Или, как все думали, этот образ Фэн Юй Хэн был наиболее подходящим случаю. Такой вид вполне соответствовал их ожиданиям.

— Сегодня во время утреннего заседания суда было рассмотрено ходатайство чиновников об объявлении наследного принца, но оно было отклонено императором, — Фэн Цзинь Юаню надоело, что его так рассматривают, и, подняв руку, он наконец-то перешел к делу.

— Разве не было сказано, что девятый принц станет наследным принцем после своего возвращения? Его высочество вернулся вчера, так почему же император не только ничего не сделал, но и отклонил ходатайство? — искренне недоумевая, спросила основательница.

— Ах! — Фэн Цзинь Юань издал длинный вздох. — Об этом ваш сын тоже только что узнал. Девятый принц отразил наступление вражеской армии и защитил границы, но при этом сам получил серьезные ранения.

Присутствующие были потрясены.

— Насколько серьезны его раны? — продолжила спрашивать основательница.

— Обе ноги обездвижены, а лицо обезображено, и с точки зрения наследника... Это безнадежно, — сказал Фэн Цзинь Юань, посмотрев на Фэн Юй Хэн.

В комнате раздались громкие возгласы.

Чэнь Ши со следами явного беспокойства на лице потянула Фэн Чэнь Юй за руку, а затем глубоко вздохнула и заговорила:

— Это неплохо. Неплохо.

Основательница уставилась на нее и несколько раз ударила тростью по полу, призывая ту к сдержанности, а Чэнь Ши в это время притянула к себе Чэнь Юй и тихо прошептала ей на ухо:

— Неудивительно, что твой отец позволил им остаться вчера. Тогда, должно быть, он и услышал об этой новости.

— Отец все еще любит Чэнь Юй, — кивнув, тихо ответила та.

На этот раз Чэнь Ши осталась весьма довольна действиями Фэн Цзинь Юаня. Впервые она согласилась с тем, чтобы Яо Ши осталась в усадьбе.

Фэн Цзинь Юань закончил говорить и посмотрел на Фэн Юй Хэн. Увидев, что девочка почти никак не реагирует и все еще стоит, бессмысленно глядя на него, он не мог не нахмуриться:

— А-Хэн?

Фэн Юй Хэн, вздрогнув, вопросительно хмыкнула.

— Не стоит грустить, — он действительно не любил эту дочь. Слова утешения были слишком поверхностными.

— Отец, ты сказал, что мне не о чем грустить. Это все? — моргнув, переспросила Фэн Юй Хэн.

— Если да, то что? — Фэн Цзинь Юань был озадачен.

— Ничего, — Юй Хэн покачала головой и незаметно вздохнула.

Окружающие думали, что она не могла справиться с этой новостью за такой короткий промежуток времени. Потрясение в такой ситуации было естественным, поэтому третья наложница-мать Ань Ши подошла и, успокаивающе погладив девочку по плечу, прошептала:

— А-Хэн, не волнуйся. У каждого человека своя жизнь. Ты не достигнешь брачного возраста еще три года. Нет нужды в спешке.

— Вторая сестра, не грусти. Хотя его тело теперь искалечено, но, в конце концов, он все еще принц. Со второй сестрой не поступят несправедливо, — Фэн Чэнь Юй тоже подошла, чтобы утешить сестру. Выражение ее лица было как у настоящей Гуаньинь — богини милосердия и сострадания.

— Вы все мои внучки, и я не буду выделять какую-то одну из вас. Как бы то ни было, А-Хэн, с человеком, за которого ты выходишь замуж, случилось несчастье. Тем не менее семья Фэн навсегда останется твоей девичьей семьей. Мы подготовим дополнительное приданое для твоего брака, — основательница выразила свою позицию по этому вопросу, не отрывая взгляда от Чэнь Ши.

Услышав, что ей нужно будет подготовить дополнительное приданое, Чэнь Ши сразу же захотелось повыдергивать ей все волосы, но Фэн Цзинь Юань громко кашлянул, и она, подавив свой гнев, с явной неохотой, ответила:

— Невестка сделает так, как сказала свекровь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 29.2. Что-то случилось при дворе**

Фэнь Дай засмеялась. Что с того, что она когда-то считалась дочерью первой жены и была помолвлена с принцем? В конце концов, для нее, возможно, было бы лучше выйти замуж за обычного королевского наследника. И все было бы хорошо, будь он нормальным человеком. Но у девятого принца больше не осталось надежды зачать ребенка. Какие перспективы ожидали его в будущем? Теперь никто не поддержал бы его при наследовании трона. Но когда она подумала о дополнительном приданом, ее настроение снова быстро ухудшилось.

Фэн Сян Жун так сильно расстроилась произошедшим с Фэн Юй Хэн, что постоянно утирала слезы.

— Бабушка, зачем нужно готовить А-Хэн дополнительное приданое? — вдруг сказала Фэн Юй Хэн. Когда люди подумали, что она вела себя естественно, ее ошеломленный вид, который появился при этой внезапной новости о несчастном случае, слегка поблек. Фэн Юй Хэн снова ожила и была полна сил.

— Ты дочь семьи Фэн. Выйдя замуж за человека такого рода... Бабушка беспокоится, что дни твои будут тяжелы и полны лишений. Поэтому я хочу подготовить тебе дополнительное приданое, — основательница подумала про себя, не слишком ли глупа ее внучка, и поспешила таким образом успокоить ее.

— А-Хэн понимает добрую волю бабушки, но бабушка забыла: А-Хэн — дочь семьи Фэн, а девятый принц — сын императора. Поместье Фэн всегда заботится о своих дочерях, так как император может не позаботиться о своем сыне? — поклонившись, ответила Фэн Юй Хэн.

— Правильно! Свекровь действительно проявляет излишнее беспокойство. Как наша семья Фэн может сравниться с королевской семьей? — услышав слова Юй Хэн, Чэнь Ши сразу же кивнула и согласилась. Для нее трата денег усадьбы была равноценна трате своих средств. Подготовка дополнительного приданого может показаться легкой, но она будет очень затратной. На каком основании она должна предоставить все это Фэн Юй Хэн?

Но Фэн Юй Хэн, по-видимому, не нашла ее идею приемлемой. Как только Чэнь Ши закончила говорить, она повернулась к основательнице и сказала:

— А-Хэн понимает добрые намерения подготовить дополнительное приданое, и благие намерения бабушки нельзя просто отбросить.

— Что ты имеешь в виду? — для Чэнь Ши это были абсолютно пустые траты. Она вообще не могла понять смысл, заложенный в этих словах.

— А-Хэн имеет в виду, что раз бабушка предоставила его, то А-Хэн сможет сделать одолжение, и ей оно ничего не будет стоить. Дополнительное приданое должно быть разделено между моими младшими сестрами, Сян Жун и Фэнь Дай. Что касается старшей сестры... — Фэн Юй Хэн сделала паузу и продолжила, взглянув на Чэнь Юй: — Думаю, она определенно последует моему примеру и не будет спорить с нашими младшими сестрами.

— Конечно, — лесть была невероятно тонко сказана, и у Фэн Чэнь Юй не было другого выбора, кроме как великодушно улыбнуться и согласиться с ее предложением.

Несмотря на то, что Ань Ши держалась в тени, она была довольно умна. Что касается Сян Жун, ее дочери, хотя правила усадьбы немного пугали ее, девочка все равно могла отличить хорошее от плохого. Кроме того, Ань Ши дружила с Яо Ши, а Сян Жун с самого детства нравилось следовать за Фэн Юй Хэн. Естественно, как только та начинала действовать, она готова была сделать все возможное, чтобы помочь ей.

Поэтому Ань Ши бросила взгляд на Сян Жун, и девочка, обрадовавшись, сразу же опустилась на колени посреди комнаты:

— Сян Жун приносит свою благодарность бабушке, благодарит мать, старшую и вторую сестер.

Фэн Фэнь Дай еще больше любила небольшие победы. В конце концов, она просто ненавидела давление усадьбы и звания так называемой "дочери первой жены". Она не ненавидела самих Фэн Юй Хэн и Фэн Чэнь Юй по-настоящему. Так что по отношению к сказанному Фэн Чэнь Юй и ее второй сестрой — бывшей дочерью первой жены — особенно теперь, когда та была помолвлена с бесполезным принцем, она не чувствовала, что ее сейчас хоть в чем-то превосходят. Тем более, что Фэн Юй Хэн оказала ей такую большую услугу. Важно отметить, что у дочери наложницы приданое было значительно меньше, чем у дочери первой жены. Обычно дочери наложниц получали равные суммы в качестве приданого, но теперь оно увеличилось вдвое.

Поэтому Фэнь Дай тоже быстро опустилась на колени и с радостью поблагодарила их за доброту:

— Большое спасибо бабушке, маме и двум моим старшим сестрам!

Сян Жун на мгновение задумалась и, поклонившись, добавила:

— Спасибо, отец.

Обе девочки, выразив свою благодарность, полностью лишили основательницу возможности высказаться на этот счет.

Глаза Чэнь Ши широко распахнулись, она не желала мириться с этой ситуацией. Ань Ши и Хань Ши поняли полученные преимущества и вышли на середину комнаты, чтобы глубоко поклониться и сказать:

— Благодарим, лорд-супруг.

— В столице все знают, что основательница усадьбы Фэн обожает молодое поколение. Вы никогда не относились к третьей и четвертой молодым госпожам, как к дочерям наложниц. Вы воистину образец для подражания, — добавила Ань Ши, чтобы не позволить основательнице снова заговорить.

Услышав эти слова, независимо от того, искренними они были или нет, основательница тут же раздулась от гордости, светясь самодовольством.

— Как я только что и сказала, никто не будет выделен среди всех остальных. Мы все — семья, — пожилая женщина улыбнулась и кивнула, одну руку положив на поясницу, а другой держась за трость.

У Чэнь Ши разрывалось сердце, но все же она смогла заметить, как Чэнь Юй легонько покачала головой, а затем увидела полное одобрения лицо Фэн Цзинь Юаня. Как бы она ни была несчастна в этот момент, ей пришлось проглотить свой гнев. Сян Жун и Фэнь Дай было по десять лет. Пройдет еще много времени, прежде чем они смогут покинуть усадьбу.

Увидев, что Чэнь Ши неохотно кивнула, двое коленопреклоненных детей поднялись. Сян Жун сохраняла спокойствие, тогда как Фэнь Дай позволила радости отразиться на своем лице.

Чэнь Ши смотрела на нее и чувствовала, что эта столь юная девушка непонятно когда стала такой же кокетливой, как Хань Ши, и встревожилась еще сильнее.

В это же время бабушка Чжао, которая была отправлена за сильными слугами для Яо Ши, поспешно вернулась назад. Она влетела через дверь, споткнулась и не упала только потому, что ее поддержала девушка-служанка.

— Что случилось? — бабушка Чжао отчитывалась только перед основательницей, и та, естественно, понимала, что только что-то по-настоящему серьезное могло заставить бабушку Чжао так торопиться.

Бабушка Чжао слегка отдышалась и, увидев Фэн Цзинь Юаня, быстро поклонилась ему. Затем она обратилась ко всем присутствующим:

— Люди из императорского дворца принесли обручальные дары!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 30.1. Дары девятого принца в честь обручения**

— Что? — одновременно воскликнули основательница, Фэн Цзинь Юань и Чэнь Ши. Даже чрезвычайно уравновешенная Ань Ши оказалась шокирована.

Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула. Что это задумал императорский дворец?

— Два года назад девятый принц отправился в военный поход. Тогда император сделал его главнокомандующим и даровал ему титул августейшего принца(1), — прошептала Ань Ши, посмотрев на Фэн Юй Хэн и увидев, что девушка явно ничего не понимает.

— И что с того, что он унаследовал этот титул? Теперь он не может даже зачать ребенка, которому мог бы его передать, — мрачно сказала Чэнь Ши, услышав открытое высказывание Ань Ши.

Ань Ши нахмурилась и тут же замолчала, не собираясь тратить слова на Чэнь Ши.

Фэн Юй Хэн, наконец, поняла: тот мужчина был августейшим принцем! Она обернулась, посмотрела на Чэнь Ши и улыбнулась:

— Мать защищает А-Хэн от того, чтобы ее не использовали в чужих интересах? А-Хэн благодарит мать за беспокойство.

Чэнь Ши закатила глаза и хотела сказать, чтобы та не питала иллюзий, но ее остановила Фэн Чэнь Юй.

— Бабушка, отец, мама, мы должны поскорее отправиться в передний двор и взглянуть! — напомнила Чэнь Юй, после чего все присутствовавшие в комнате направились к переднему двору.

По дороге Фэн Юй Хэн потянула Ань Ши за рукав и тихо спросила:

— Как звучит полное имя девятого принца?

— Кажется, его зовут Сюань Тянь Мин, — задумчиво ответила Ань Ши.

— Сюань Тянь Мин, — мысленно сделала себе пометку Юй Хэн. — Звучит неплохо.

Когда группа людей добралась до места назначения, они увидели домоправителя Хэ Чжуна, угодливо разговаривающего с немолодой женщиной.

Эта женщина носила коричневые императорские одежды, была высокой и обладала необычайным темпераментом. Она стояла одна, а домоправитель поместья Фэн не мог себе позволить самостоятельно принять ее.

Наблюдая за что-то говорящим и крайне восторженно улыбающимся Хэ Чжуном, эта немолодая женщина продолжала смотреть вперед, слегка приподняв подбородок и не обращая ни малейшего внимания на слова домоправителя.

Основательница семьи Фэн и Фэн Цзинь Юань не могли не узнать ее. Рядом с девятым принцем была только одна кормилица, Чжоу Ши. Она была знатной дамой, назначенной самим императором.

Чжоу Ши не была замужем. Она не только присматривала за девятым принцем, но и с юных лет была личной сопровождающей императорской наложницы Юнь. Более того, когда девятому принцу было всего два года, она рискнула своей жизнью, чтобы вынести ребенка из сильного пожара, вспыхнувшего в комнате императорской наложницы Юнь. Сделав это, она сохранила королевскую родословную.

Маловероятно, что она была здесь ради обсуждения здоровья девятого принца. Госпожу Чжоу весьма высоко ценил сам император, и ее очень часто ее вызывали во дворец императорскими указами.

Госпожа Чжоу лично приехала, чтобы доставить подарки к помолвке, и все пришедшие во двор люди не могли хоть раз не взглянуть на Фэн Юй Хэн, думая каждый о своем.

Фэн Цзинь Юань сделал два шага вперед, встал перед Чжоу Ши и, подняв руки в приветственном жесте, поздоровался с ней:

— Я не знал, что госпожа лично приедет в поместье. Простите, что не поприветствовал вас сразу, надеюсь, что госпожа не гневается на меня.

За Фэн Цзинь Юанем шла основательница Фэн, которой помогали стоять прямо служанки. Она хотела поприветствовать Чжоу Ши, но больная спина просто не позволяла ей этого. Пожилая женщина какое-то время пыталась, но так и не смогла завершить поклон.

Госпожа Чжоу многое повидала и, естественно, не стала бы суетиться из-за пожилой женщины. Она безразлично сказала:

— Старейшина нехорошо себя чувствует, не нужно быть слишком вежливой.

Основательница могла быть менее вежливой, но другие не могли себе этого позволить.

За ней вместе с другими женщинами следовала Чэнь Ши, они вышли вперед и поклонились. Фэн Юй Хэн поклонилась вместе со всеми, но им довольно долго не позволяли подняться.

Основательница следила за действиями госпожи Чжоу. Та оглядывала склонившихся перед ней людей, как будто ища кого-то. В конце концов, ее взгляд остановился на хрупком и слабом теле девочки.

— Вы можете подняться, не нужно быть слишком вежливыми, — по прошествии долгого времени склонившимся в поклоне людям, наконец, позволили подняться, а Фэн Юй Хэн кто-то помог встать.

— Это та девочка, что выйдет замуж за августейшего принца, вторая дочь и дочь первой жены семьи Фэн, верно? — госпожа Чжоу сменила свой полный достоинства вид на ласковую улыбку.

Фэн Юй Хэн подняла голову и оказалась лицом к лицу с этой доброжелательной женщиной.

Но упоминание о дочери первой жены семьи Фэн...

— Госпожа ошибается, — ответил Фэн Цзинь Юань, — это действительно моя вторая дочь, но она не дочь моей первой жены.

— Правильно, дочь первой жены усадьбы Фэн — Чэнь Юй, — Чэнь Ши также подала свой голос, и вывела свою дочь вперед. — Чэнь Юй, быстро иди и поздоровайся с госпожой Чжоу.

— Чэнь Юй приветствует госпожу Чжоу, — Фэн Чэнь Юй, внимательно следившая за тем, чтобы показать свое самое милосердное и сострадательное выражение лица, поздоровалась с ней.

— Это старое тело помнит, что когда был согласован брак с девятым принцем, вторая молодая госпожа была дочерью первой жены семьи Фэн, — госпожа Чжоу не смотрела на говорящих людей, она не отрывала своего взгляда от лица Фэн Юй Хэн.

— Госпожа, возможно, не знает, но несколько лет назад в поместье Фэн произошли некоторые изменения. А-Хэн больше не является дочерью первой жены, — крайне смущенно ответил Фэн Цзинь Юань.

— Хотя титул дочери первой жены больше не принадлежит второй сестре, сестра продолжает показывать манеры дочери первой жены, не позволяя себе относиться к этому беспечно, — Фэн Чэнь Юй добавила еще несколько слов, как только Фэн Цзинь Юань закончил.

Фэн Цзинь Юань сразу отреагировал на слова старшей дочери. Как того требовало брачное соглашение, он должен был выдать замуж дочь первой жены поместья Фэн — Фэн Чэнь Юй. Хотя было получено известие, что тело девятого принца искалечено, у него по-прежнему оставались его сила и влияние. Император также продолжал баловать его. Хотя он был премьер-министром, его положение в обществе было довольно шатким. Тем более по сравнению с принцем! У него не было возможности состязаться с его высочеством!

Тем не менее Чэнь Юй безусловно нельзя было позволить выйти замуж за бесполезного человека.

— Чэнь Юй права, А-Хэн... Госпожа, вероятно, знает, что случилось с семьей Яо... Цзинь Юаню не хотелось быть вовлеченным в это, — быстро добавил Фэн Цзинь Юань, подумав при этом, что допустил некоторую вольность по отношению к госпоже Чжоу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Титул августейшего принца — королевский или императорский, следовательно, имперский властитель. Иными словами император сделал его не просто кем-то, относящимся к нему, а очень и очень влиятельным человеком, полностью признав в качестве своего сына.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 30.2. Дары девятого принца в честь обручения**

— Ваши отец и сестра говорят правду? — госпожа Чжоу проигнорировала слова отца и дочери, вместо этого взяв Фэн Юй Хэн за руку и спросив ее.

Фэн Юй Хэн исподтишка рассматривала госпожу Чжоу, не отрывая от нее взгляда, и обнаружила, что женщину искренне интересовал ответ.

— Дочь первой жены или дочь наложницы, это просто пустые титулы. А-Хэн провела последние несколько лет в горах и давно поняла, что подобные вещи нужны только для того, чтобы подпитывать самолюбие, — тронутая ее участием, ответила Юй Хэн, несколькими словами ясно дав понять, что совершенно не жила в поместье Фэн.

Госпожа Чжоу, естественно, уже знала об этом; кроме того, было ясно как день, что семья Фэн лишь хочет поскорее оправдаться. Более того, замена официальной жены наложницей была чем-то весьма неприятным. Она решительно оглядела Фэн Цзинь Юаня, основательницу и Чэнь Ши, затем снова покачала головой, прежде чем обратиться к Фэн Юй Хэн и утешить ее:

— В этом году вам ведь исполнилось двенадцать? Просто потерпите еще три года.

— Госпожа слишком серьезна, — Фэн Юй Хэн не смогла удержаться от смеха.

Лицо Чэнь Ши уродливо исказилось, но она не осмелилась заговорить. Однако ей стало плохо из-за того, что пришлось сдержать все в себе.

Фэн Цзинь Юань выглядел ничуть не лучше. Несколько раз он хотел высказаться, но, учитывая поддержку госпожи Чжоу, мог только сдаться.

Госпожа Чжоу тоже не собиралась продолжать суетиться по этому поводу. В конце концов, она прибыла в поместье Фэн не просто так.

— Дитя, подожди, пока эта старушка не позаботится об официальных делах, тогда мы сможем поговорить, — любезно сказала она, слегка погладив, а затем отпустив руку Фэн Юй Хэн, после чего повернулась и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. — Господин Фэн, брак между августейшим принцем и второй молодой госпожой семьи Фэн был согласован, еще когда они были маленькими. В том году, когда было сделано официальное предложение, запись о дате и времени рождения невесты была передана жениху, а их совместимость — проверена. Сегодня августейший принц сказал этой старой слуге принести подарки в честь обручения (1).

— Господин Фэн, посмотрите, соответствуют ли дары правилам, установленным для мужчин династии Да Шунь, — проговорила госпожа Чжоу, и пришедшая вместе с ней служанка поднесла список подарков, который пожилая дама лично вручила Фэн Цзинь Юаню.

Фэн Цзинь Юань почтительно принял его и серьезно просмотрел. Чэнь Ши тоже подошла, чтобы взглянуть, и даже основательница не смогла сдержать свое любопытство и приблизилась к ним.

Они втроем совсем недолго посмотрели на него, после чего их лица потемнели.

Что же это за обручальный подарок? Это был дар, посланный достойным девятым принцем, носящим титул августейшего принца?

Фэн Чэнь Юй увидела, что выражение их лиц не подходило случаю и тихонько сделала несколько шагов в их направлении. Внимательно посмотрев вперед, она увидела список, в котором значились три тысячи таэлей серебром — в благодарность семье Фэн за то, что вырастили дочь.

Там были один обручальный пирог, восемь видов морепродуктов, цыплята — два молодых петушка и две курицы, пять цзиней(2) свинины, два анчоуса, четыре кувшина старого вина, четыре фрукта, две жестяные банки чайных листьев, двенадцать цзиней риса и два или три цзиня сахара.

И, наконец, золотой браслет.

Этот обручальный подарок ошеломил даже Фэн Чэнь Юй. Они смотрели друг на друга, не имея ни малейшего понятия, как реагировать на это или что сказать.

— Что случилось? У господина Фэн есть вопросы? — госпожа Чжоу смотрела на них, приподняв уголки рта в улыбке.

— Осмелюсь спросить, это обручальный дар, подготовленный августейшим принцем? — не выдержав, спросил Фэн Цзинь Юань.

— Так и есть, — кивнула госпожа Чжоу. — Неужели господин Фэн не удовлетворен?

— Я обеспокоен. Этот обручальный дар действительно уместен? — Фэн Цзинь Юань считал, что если он ничего не скажет, то дело коснется не только Фэн Юй Хэн, но и всей семьи Фэн.

— Может быть, дар нарушает процесс сватовства династии Да Шунь? — улыбнувшись, спросила госпожа Чжоу.

— Конечно, это не так. Однако если бы это был обручальный дар простолюдина, тогда подобный выбор был бы уместен. Но этот дар от императорской семьи... Я беспокоюсь, действительно ли все в порядке? — покачал головой Фэн Цзинь Юань.

— Прекрасно, что господин Фэн знает правила для простолюдинов, — госпожа Чжоу снова улыбнулась. — Его императорское величество сказал, что хотя девятый принц принадлежит к знати, он также и гражданин Да Шунь. Между ним и простолюдинами нет никакой разницы.

— Раз так, тогда семья Фэн примет обручальный дар, — всего лишь несколькими словами в это дело был вовлечен император Да Шунь. Что еще мог сказать Фэн Цзинь Юань? Ему оставалось только повернуться к госпоже Чжоу и принять список даров, передав его домоправителю.

— Господин Фэн разбирается в принципиальных вопросах и не наносит ущерба режиму династии Да Шунь, — видя, как Фэн Цзинь Юань принимает обручальный дар, госпожа Чжоу кивнула и хлопнула в ладоши. В этот момент в усадьбу начали заходить люди с обручальными подарками.

Все было бы не так плохо, если бы они только принесли дары; однако перед входом во двор стоял и пел великий евнух. С каждой нотой все громче и громче. Фэн Цзинь Юань очень хотел призвать своих людей, чтобы заткнуть ему рот, но не посмел. Во дворце евнухов можно было бить и наказывать, но вне его эти люди были неприкосновенны.

Возвращаясь к обручальным подаркам, не только присутствовавшие люди поместья были на грани изнеможения, но и сама Фэн Юй Хэн также оказалась крайне удивлена. Она начала задаваться вопросом, было ли проделанное ею ранее мысленное исследование госпожи Чжоу удачным.

Даже основательница семьи со сведенной судорогой спиной почувствовала, что ее отношение к Фэн Юй Хэн, потеплевшее чуть раньше, снова скатилось до абсолютного нуля.

Другие люди в поместье Фэн думали примерно так же. Когда они увидели, что госпожа Чжоу лично приехала обсудить вопрос брака от имени августейшего принца, то предположили, что его высочество относится к браку очень серьезно. Обеспокоенные этим, они посчитали, что теперь не осмелятся третировать Яо Ши и ее детей, даже в более легкой форме.

Теперь же все стало совершенно иначе!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В Китае бракосочетание состояло из шести обрядов:

— предложение — когда родители жениха находят потенциальную невестку, они прибегают к услугам свахи, которая должна уладить конфликты и общие недопонимания между двумя совершенно незнакомыми семьями при обсуждении возможности заключения брака;

— дни и время рождения (карта Ба Цзы) — если семья предполагаемой невестки не возражает против предложения, то сваха сверяет дни рождения пары. Если, согласно китайской астрологии, пара совместима, то они переходят к следующему этапу;

— выкуп за невесту (обручальные подарки) — семья жениха обговаривает со свахой условия выкупа невесты;

— свадебные подарки — семья жениха отправляет семье невесты в качестве подарка продукты и предметы религиозного значения;

— организация свадьбы — две семьи выбирают день свадьбы, который будет самым удачным для пары, опять же по китайскому календарю;

— свадебная церемония — само бракосочетание, когда жених и невеста становятся семейной парой. Церемония также состоит из нескольких частей.

2. Один цзинь — мера веса, примерно равная половине килограмма.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 31.1. Личные дары в честь обручения**

Если августейший принц действительно ценил этот брак, то как он мог прислать такие убогие обручальные дары? Пение евнуха заставило их почти поголовно хотеть скрыть свои лица. Главный вход в поместье Фэн был широко открыт, и многие люди снаружи прислушивались к происходящему. Все это могло стать большой проблемой — слухи облетели бы всю столицу меньше чем за день. Как после этого людям поместья Фэн вести себя на публике?

Наконец, евнух закончил свою песню, и подарки были доставлены во двор.

Лицо Фэн Цзинь Юаня было черным как смоль. Основательница же была настолько зла, что понадобились сразу двое слуг, чтобы поддерживать ее. Чэнь Ши, однако, казалась не слишком обеспокоенной. Если даже августейший принц вел себя так, то их нельзя будет обвинить в том, как они будут обращаться с Яо Ши и ее детьми. Тем, кто по-прежнему верил, что Яо Ши была главной женой усадьбы Фэн, пришло самое время очнуться.

Но в тот момент, когда все уже подумали, что этот фарс подошел к концу, госпожа Чжоу снова заговорила:

— Это были дары в честь помолвки поместью Фэн. Далее последуют личные обручальные подарки от его высочества августейшего принца для будущей августейшей принцессы.

Толпа снова забурлила!

Что еще за личные обручальные подарки?

Кто придумал такую идиотскую вещь?

Основательница не могла остановить дрожь, потемневшее лицо Фэн Цзинь Юаня исказилось, и даже Чэнь Ши была озадачена.

Фэн Юй Хэн также была ошеломлена. Что же такое эти личные обручальные подарки?

Госпожа Чжоу была само терпение во плоти, когда оглядывала присутствующих из поместья Фэн. Фэн Юй Хэн заметила намек на презрение в ее взгляде.

— Августейший принц заявил, что уход и воспитание второй молодой госпожи усадьбы Фэн стоит того. Три тысячи таэлей белого серебра на самом деле немного больше, чем планировалось. Если вдаваться в подробности, то уход семьи Фэн за второй молодой госпожой даже близко не соответствует этой сумме.

Смысл был ясен: те, кто вырастил дочь семьи Фэн, должны сердцами понять, что предоставление трех тысяч таэлей уже можно было считать весьма щедрым поступком.

— Это личный обручальный дар его высочества августейшего принца второй молодой госпоже. Вторая молодая госпожа, пожалуйста, взгляните, — госпожа Чжоу взмахнула рукой, и служанка принесла еще один список даров, который был отдан непосредственно Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн взяла его, но все, что она видела — невероятно длинный список, написанный убористым почерком. Огромное количество предметов привело ее в сильнейшее замешательство.

Госпожа Чжоу не стала дожидаться, пока девушка закончит чтение, и снова подняла руку. В тот же момент евнух снова пропел:

— Пожалуйста, внесите личные обручальные дары его высочества августейшего принца для второй молодой госпожи семьи Фэн!

После того как прозвучали эти слова, другая группа людей начала заносить в поместье деревянные сундуки, обитые красным шелком.

— Его высочество августейший принц дарует второй молодой госпоже семьи Фэн: одну жадеитовую капусту (1), одну пару ваз драгоценного белого нефрита, одну пару кубков цзюлунского нефрита, пару жемчужин глубокого блеска из Восточного моря (2), цветочную вазу в виде топазовых "пальцев Будды" (3), пару коралловых Пи Сю (4), одну столешницу пейзажного малахита, один восьмигранный, позолоченный, инкрустированный драгоценными камнями, полый цветочный короб, один бонсай светло-зеленого нефрита с нарциссами, шпильку розового кварца, благородную шпильку, шпильку с кисточкой-бабочкой, шпильку с белым павлином, шпильку из нефрита пяти цветов, одну изысканную шпильку с жемчугом, одну пару золотых браслетов с маленькими колокольчиками, одну пару браслетов чистого золота, одну пару браслетов из жадеита, одна пару браслетов белого нефрита Восьми Бессмертных, одну пару браслетов золотой проволоки, набор из восемнадцати золотых браслетов ручной работы персидских мастеров...

Все слушающие едва не рухнули от таких слов. Здесь было все — от дорогущих статуэток до драгоценных заколок. Не только присутствовавшие в поместье Фэн были ошеломлены, но даже императорские наложницы позавидовали бы, если бы увидели все это. Но люди августейшего принца вносили во двор сундук за сундуком с этими необыкновенными сокровищами, как будто ему больше не нужны были деньги.

— Одно инкрустированное золотом ложе, — снова заговорил евнух, и все с округлившимися глазами наблюдали за тем, как следом за предыдущими драгоценными сокровищами слуги внесли великолепную кровать.

Далее последовали соответствующие кровати ширмы, столы, стулья, книжные полки, застекленные полки, комоды, и даже такие мелочи, как чайные наборы. Очевидно, что все это было предназначено для того, чтобы полностью обновить убранство комнаты Фэн Юй Хэн.

После того как вся мебель была доставлена, евнух прочистил горло и объявил еще более громким голосом:

— Его высочество августейший принц дарит второй молодой госпоже семьи Фэн восемь магазинов в столице, шесть деревушек в пригороде и одну резиденцию на главной улице Цилинь в столице. Дополнительный дар второй юной госпоже семьи Фэн — десять тысяч находящихся в свободном обращении серебряных банкнот и двадцать тысяч золотых банкнот, — последние слова повисли в воздухе, заставив сердца окружающих задрожать.

Наконец, евнух закончил свою речь. Все сундуки внесли во двор поместья, и теперь когда-то просторный двор усадьбы Фэн оказался до такой степени заполнен дарами, что не осталось свободного места, чтобы стоять. Один из слуг августейшего принца едва не задел Чэнь Ши и, проходя мимо, сказал:

— Не могла бы главная жена немного подвинуться.

— Какой дерзкий слуга! — крикнула в гневе Чэнь Ши.

— Слугам августейшего принца покровительствует его высочество августейший принц. Как вы смеете кричать на них? — дрогнуло лицо госпожи Чжоу.

Глаза Чэнь Ши налились кровью, так она хотела высказаться. Однако основательница семьи Фэн ударила тростью о землю и смотрела на нее до тех пор, пока женщина не смогла подавить свою ярость.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Выточенная из жадеита капуста — аллегория женской добродетели, с белым стеблем, символизирующим чистоту, листьями, обозначающими плодородие и изобилие, и насекомыми, представляющими детей.

2. Пара жемчужин глубокого блеска из Восточного моря — природный жемчуг характеризуется очень глубоким блеском, почти светится изнутри. Яркость блеска жемчугу обеспечивает множество слоёв перламутра — чем их больше, тем глубже и интенсивнее блеск. Высококачественный жемчуг блестит по особенному: обязательно присутствует резкая граница между освещённым участком и затемнённым. Точка, на которую падает свет, сияет просто ослепительно, тогда как вся остальная часть жемчужины сильно затемнена.

3. "Пальцы Будды" — растение, разновидность цитрона, отличается многократно пальчаторасчленёнными плодами, образующими отростки, напоминающие пальцы, которые остаются не сросшимися, разделёнными практически до самого основания, что делает плод похожим на руку человека.

4. Чайный зверек Пи Сю — это мифологическое древнекитайское животное, имеющее духовную природу. Есть двадцать шесть видов и сорок девять вариантов изображения Пи Сю, но все они имеют общие черты: большой рот, большой живот, отсутствие ануса. Он как бы ест, но не выпускает из себя ничего, что символизирует его способность хранить богатство.

Даже если жизнь кажется невыносимо тяжелой, то судьба может неожиданно изменить все, поэтому люди говорят о Пи Сю так: "Коснитесь его, и вы станете сильным, коснитесь еще раз, и он поможет вам кататься в богатстве, а еще раз тронете Пи Сю — он подтолкнет вас к богатству со скоростью кометы".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 31.2. Личные дары в честь обручения**

Госпожа Чжоу принесла деревянный ящик и лично, с доброжелательным выражением лица, передала его Фэн Юй Хэн:

— Здесь все: серебряные и золотые банкноты, а также документы на земли. Вторая молодая госпожа, пожалуйста, позаботьтесь о них. Надеюсь, вторая юная госпожа удовлетворена обручальными дарами его высочества августейшего принца?

— Удовлетворена, удовлетворена, этих даров определенно достаточно, — не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, первой высказалась Чэнь Ши.

— Эта старая слуга говорит с будущей принцессой. Как вы смеете вмешиваться? — госпожа Чжоу мгновенно сменила выражение своего лица.

Чэнь Ши снова пришлось сдерживаться.

— Я должна еще раз спросить вторую молодую госпожу, — госпожа Чжоу повернулась лицом к Фэн Юй Хэн. На этот раз они довольно долго смотрели друг другу в глаза.

— А-Хэн благодарит за доброту его высочество августейшего принца. Огромное спасибо госпоже Чжоу за то, что доставили эти дары. Они мне очень нравятся, — она говорила тихо, и ее на лице играла улыбка, но невозможно было заметить счастья от вида такого богатства.

Госпожа Чжоу с удовлетворением кивнула. Она осталась очень довольна отношением Фэн Юй Хэн.

Тем не менее у Фэн Юй Хэн имелись некоторые сомнения по этому поводу. Этот человек подарил ей такое огромное количество даров в честь помолвки, каковы же были его намерения? Он не должен был знать, каким человеком была вторая молодая госпожа семьи Фэн, и совершенно точно не должен был знать, что это именно ее он встретил глубоко в горах на северо-западе. Раз так, тогда эти дары предназначались просто для второй молодой госпожи семьи Фэн и не имели ничего общего с ней, Фэн Юй Хэн?

Думая так, она почувствовала себя слегка не в своей тарелке. Снова посмотрев на госпожу Чжоу, она задумалась и, опустив голову, тихо сказала:

— Его высочество августейший принц действительно ценит этот брак. Это большая удача для второй молодой госпожи семьи Фэн.

— Когда эта старая слуга покидала поместье, его высочество хотел, чтобы эта старая слуга сказала вам, что в столице очень жарко, не так прохладно, как в горах на северо-западе. Пожалуйста, пейте освежающий чай, — произнесла госпожа Чжоу несколько слов, которые значительно облегчили тяжесть на сердце Фэн Юй Хэн.

Девушка не смогла удержаться от улыбки. Оказалось, что он уже знал. Он уже знал, что это была она. Ее настроение значительно улучшилось, когда она снова оглядела полный подарков двор.

По мере улучшения ее настроения некоторые чувствовали, как их настроение ухудшается. Фэн Фэнь Дай была одной из них.

Эта девушка чувствовала, что с самого утра, когда она увидела Фэн Юй Хэн, ее сердце пережило множество взлетов и падений. Только что она чувствовала, что Фэн Юй Хэн потеряла большинство своих преимуществ: титул дочери первой жены, благосклонность основательницы и отца... Она даже потеряла того, кто был бы идеальным женихом. Ее наконец-то стащили на тот же уровень.

Тем не менее, прежде чем она смогла насладиться моментом, ситуация изменилась в мгновение ока. Такой поворот событий мог возмутить не только людей, но и самих богов.

На самом деле так себя чувствовала не только Фэнь Дай. За исключением всегда спокойных и собранных Ань Ши и Сян Жун, все остальные чувствовали, что их сердца тоже пережили взлеты и падения. Даже Фэн Чэнь Юй отбросила маску милосердной и сострадательной девушки. Как бы сильно она ни старалась, ей никак не удавалось изобразить на лице великодушие.

— Все эти вещи — личные обручальные дары его высочества августейшего принца второй молодой госпоже семьи Фэн. Они не имеют никакого отношения к поместью Фэн. Вторая молодая госпожа должна лично о них позаботиться, — госпожа Чжоу еще раз напомнила всем присутствующим, что подарки предназначались только для Фэн Юй Хэн.

— Госпожа Чжоу, с древних времен обручальные подарки предоставлялись семьей жениха семье невесты и всегда управлялись семьей невесты. Ни разу не было случая, чтобы невеста лично получала подарок! Таковы правила! — Чэнь Ши не могла этого больше терпеть.

— Правила? — госпожа Чжоу усмехнулась. — Наложница, заменившая жену, эта старая служанка никогда не слышала о подобном ранее. Возможно, господин Фэн скажет нам, где сейчас его первая жена, иными словами, родная мать будущей августейшей принцессы? Где она?

— Очевидно же, что она в поместье! — выпалила Чэнь Ши. Фэн Цзинь Юань холодным, предупреждающим взглядом посмотрел в ее сторону, заставив ее съежиться в страхе; однако она не могла не пробормотать, будто бы про себя: — Чья вина в том, что ее девичья семья была наказана императором?

Это было сказано так тихо, что даже Фэн Цзинь Юань, стоявший рядом с ней, не услышал, но Фэн Юй Хэн прекрасно расслышала каждое слово.

— Мама, что вы имеете в виду? Император действительно наказал семью моей матери, отправив их в Хуанчжоу, но он не высылал мою дорогую мать, которая давно покинула семью! — девушка прикусила губу и повернулась к Чэнь Ши, притворившись, что размышляет вслух. — Кажется, напрямую не был наказан ни один человек. Даже если семья императорской наложницы была убита неправильным лечением, император только понизил их ранг и денежное содержание. Его величество посчитал, что медицинские знания семьи моей матери важнее, чем благосклонность императорской наложницы.

Эти слова ошеломили всех присутствующих.

Фэн Цзинь Юань так сильно нахмурил брови, что, казалось, из них воду можно было выжимать. Слова Фэн Юй Хэн явно предназначались ему. Разумеется, так все и было. В то время император не приказывал ему понижать Яо Ши, поэтому, когда он прогнал ее, это решение исходило только от семьи Фэн. Более того, семья Фэн считала, что они были правы все эти годы, но почему, когда Фэн Юй Хэн подняла этот вопрос, он почувствовал, что слишком поторопился?

В том году все могли сказать, что в той императорской наложнице души не чаяли. Император вызывал ее к себе целых три месяца подряд. Однако даже если он до безумия любил ее, когда императорский врач Яо своим лечением убил эту женщину, его не казнили. Он был просто понижен в должности и сослан в Хуанчжоу.

В то время семья Фэн беспокоилась, что их тоже может коснуться эта ситуация. Услышав о наказании семьи Яо, они в ту же ночь приняли меры. И что с того, что врача понизили и сослали в Хуанчжоу? Его тесть, божественный доктор, был жив и здоров. Как и остальные члены семьи Яо. Только Яо Ши, Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуй оказались наказаны на три года!

Фэн Юй Хэн с бесконечной насмешкой в сердце смотрела на изменение выражения лица своего отца.

Чэнь Ши, однако, не понимала, что эти слова предназначались Фэн Цзинь Юаню. Она думала, что Фэн Юй Хэн негодует из-за Яо Ши. Ее глаза сразу же широко распахнулись, и она открыла рот, желая опровергнуть ее слова:

— Неужели императору нужно ясно излагать каждое свое слово? Разве те, кто ниже по положению, не должны сами понимать, что он имеет в виду?

Как только эти слова покинули ее рот, основательница семьи Фэн ударила Чэнь Ши по спине.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 32.1. Национальное достояние**

— Почему вы ударили меня? — Чэнь Ши громко ойкнула и взревела, не заботясь о том, что перед ней основательница.

— Я хочу, чтобы ты закрыла свой рот! — пожилая женщина дрожала от гнева.

— Кажется, господин Фэн очень хорошо разбирается в идеях императора, вот только не ясно, правильно ли он их истолковывает, — покачала головой госпожа Чжоу.

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что его голова вот-вот взорвется. Его внутреннее раздражение по отношению к Чэнь Ши достигло предела.

— Госпожа, — заговорила Фэн Юй Хэн, — А-Хэн доверяет отцу. Он определенно не мог неправильно истолковать мысли императора. На самом деле эти вопросы скорее можно считать частным делом поместья Фэн. Нынешняя мать А-Хэн много лет назад оказала столь необходимую поддержку семье Фэн, а мой отец очень справедливый и любящий человек. Думая об этом... Все это может быть связано с проблемной личностью моего отца.

Фэн Цзинь Юань сжал кулаки. Почему ему так сильно не нравилось слышать, как Фэн Юй Хэн называет его "справедливым и любящим"? Не говорило ли это о том, что он действительно заменил свою жену наложницей?

— А-Хэн, прекрати нести чушь, — напомнил он ей.

— Значит, А-Хэн не поняла отца. Тогда... это отец неправильно истолковал... — удивленно сказала Фэн Юй Хэн и быстро поклонилась.

— Когда это отец в чем-то ошибся? — Фэн Цзинь Юань совсем запутался. Как так вышло, что он не понял ни единого слова, сказанного сегодня?

— Ладно, — госпожа Чжоу прервала разговор семьи Фэн, — эта старая слуга приехала только, чтобы доставить обручальные подарки в поместье Фэн. Что касается личных обручальных даров, они переходят в полное распоряжение второй молодой госпожи семьи Фэн. Его высочество августейший принц отдал специальное распоряжение этой старой слуге касательно этого и сказал, что если главная жена хочет поговорить о правилах, то может обращаться непосредственно к его высочеству, — сказала немолодая женщина и улыбнулась. — Но, если вспомнить его детство, да и все остальные года, с каких это пор его высочество августейший принц начал следовать правилам?

Госпожа Чжоу выпрямилась и продолжила говорить ясным голосом:

— Когда его высочеству было три, он взобрался на трон и весь день играл с нефритовой печатью и, в конце концов, сломал ее, упав с трона. В девять он одним ударом убил охотничью лошадь иностранца, в двенадцать, когда наложницу Юнь угнетала наложница Чун, он забил ту до смерти плетью, но император спросил только, не поранился ли он. На его пятнадцатый день рождения император провел праздник с множеством официальных лиц, и августейший принц был на нем полноценным хозяином, даже сам император довольствовался лишь местом в сторонке. Еще совсем недавно, три года назад, дочь первой жены семьи лорда Дин Ань влюбилась в его высочество. Лорд Дин Ань лично просил императора о браке, но принц остался недоволен и поджег дворец Дин Ань. Да, его высочество только вчера вернулся в столицу, а какой-то из командиров императорской гвардии невежливо посмотрел на его травмированные ноги. Его высочество поднял кнут и убил тридцать одного человека. Эта главная жена все еще хочет поговорить о правилах с его высочеством августейшим принцем?

Лицо Чэнь Ши белело, по мере того, как она слушала. Фэн Цзинь Юань вспомнил утреннее заседание во дворце, где слышал, как люди говорили о вчерашнем кровавом деле. Видимо, император не винил августейшего принца.

Люди из семьи Фэн почувствовали, как их бросило в холодный пот. Дело было не в том, что девятый принц, его высочество августейший принц не следовал правилам. Он был просто безумен, слишком безумен.

В голове Фэнь Дай сразу же нарисовалась картинка, как Фэн Юй Хэн будет несчастна после свадьбы, и она не могла не почувствовать себя немного спокойней.

Фэн Юй Хэн же испытывала лишь интерес к этой истории и смягчила выражение своего лица легкой улыбкой.

Госпожа Чжоу заметила ее реакцию и порадовалась про себя. Задолго до своего прибытия сюда, она слышала рассказ Бай Цзэ о том, как они встретили вторую молодую госпожу семьи Фэн в горах на северо-западе. Вначале она не могла поверить в то, что столь юная Фэн Юй Хэн смогла получить такую высокую оценку от вечно высокомерного Бай Цзэ. Сейчас же она видела, что эта девочка не была ни властной, ни подобострастной, она не печалилась и не веселилась, она была способна многое видеть и мыслила ясно. Самое главное: всего лишь несколькими фразами она провела четкую грань между собой и поместьем Фэн. "Прекрасно, просто прекрасно", — внутренне кивнула она. — "Только такая девушка может соответствовать столь многим дарам от девятого принца".

Слова госпожи Чжоу перепугали Чэнь Ши. Она была жадной, но жизнь свою все же ценила больше. Как она могла забыть, что его высочество августейший принц был девятым принцем! Он был самым своенравным среди всех принцев и меньше всего любил действовать в соответствии со здравым смыслом, но он также был и самым любимым сыном императора. Кто сказал ей, что девятому принцу перестали благоволить после того, как ему сломали ноги? Почему она решила, что император больше не станет баловать его после того, как не поднял вопрос об объявлении его наследным принцем?

В это же время Фэн Цзинь Юань имел примерно ту же точку зрения, что и Чэнь Ши, за исключением того, что думал он о другом. В тот год кто именно сказал ему, что раз император понизил в должности семью Яо, то он должен изгнать и Яо Ши?

Эта парочка продолжала размышлять, каждый о своем, а Фэн Юй Хэн чувствовала, что это представление еще не достигло своей кульминации. Ей нужно было подлить масла в огонь.

Она опустила голову и посмотрела на коробку в руках со сложным для понимания выражением на лице. Она сделала несколько шагов к госпоже Чжоу и осторожно спросила:

— Госпожа Чжоу, эти серебряные банкноты были даны А-Хэн, значит, А-Хэн может свободно их использовать? Это так здорово. Тогда А-Хэн может использовать их, чтобы пошить лучшую одежду для родственников в поместье. И также сможет купить какие-нибудь хорошие ингредиенты для главной кухни, — вздохнула Фэн Юй Хэн.

Все, кто видел, как Фэн Юй Хэн решительно запросила сегодня утром новую одежду во дворе Изящного Спокойствия, теперь спрятали лица в ладонях.

— Почему вы хотите пошить одежду? — непонимающе спросила госпожа Чжоу, но, заметив, что одежда не подходит Фэн Юй Хэн по размеру, снова сменила выражение лица на угрожающее.

Фэн Юй Хэн продолжила:

— Правду не скрыть. Хотя отец — премьер-министр нынешней династии, а наше поместье Фэн выглядит очень элегантным, но реальность такова, что мы довольно бедны. Вчера наложница-мать Яо привезла А-Хэн и младшего брата обратно в поместье. Отец сказал следовать указаниям наложницы-матери, чтобы суметь устроиться, но материал предоставленной одежды линял или был жестким, как наждак, а у одного одеяния кололся воротник. Эти одежды было абсолютно невозможно носить. Сегодня утром А-Хэн видела, что одна из первоклассных служанок матери также носит одежду, которая линяет. Да, госпожа, возможно, посмеется, но наш двор Ивы в течение двух дней питается лишь объедками с главной кухни. Я поняла, что финансовое состояние поместья очень тяжелое. В противном случае они не стали бы обращаться так с нами. У А-Хэн, как дочери поместья Фэн, теперь есть немного денег. Естественно, это состояние нужно использовать, чтобы помочь усадьбе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 32.2. Национальное достояние**

Это заявление было жесточайшей пощечиной Чэнь Ши!

Отец ясно распорядился следовать указаниям наложницы-матери, но главная жена действительно заставила их носить такую одежду? И даже питаться объедками?

Все в поместье Фэн опустили головы. Неважно, о ком говорила Фэн Юй Хэн. Они все чувствовали, что сейчас потеряли лицо.

Чэнь Ши же ни в малейшей степени не стеснялась. Она волновалась, но совсем немного, потому что даже Фэн Цзинь Юань и основательница слишком боялись госпожи Чжоу, чтобы обидеть ее. Если все служащие августейшего принца похожи на него, не понесет ли она огромные потери?

Однако в этот раз она действительно переборщила. Госпожа Чжоу была не из тех людей, что любят поднимать шум. Она уже обратила внимание Фэн Цзинь Юаня, и, если он был достаточно умен, то не станет больше беспокоить Фэн Юй Хэн, Яо Ши и Фэн Цзы Жуя. Она просто продолжила разговор в соответствии с тем, что сказала Фэн Юй Хэн:

— У второй молодой госпожи семьи Фэн действительно милосердное и сострадательное сердце. Не волнуйтесь, самый известный в столице торговец тканями — один из партнеров августейшего принца. Если у второй молодой госпожи есть какие-то просьбы, то завтра я пошлю людей в поместье Фэн, чтобы сделать замеры. Каждый получит по комплекту одежды.

Когда она закончила говорить, то снова повернулась к евнуху и помахала рукой.

Люди в поместье Фэн, увидев это, невольно задрожали. Сейчас они больше всего боялись разговоров госпожи Чжоу и евнуха, потому что каждый раз, когда они перекидывались словами, люди буквально падали от шока!

Как и ожидалось, евнух не подвел. На этот раз он просто крикнул:

— Несите!

Сразу же были замечены люди, несущие во двор еще два сундука.

— Что на этот раз? — стиснув зубы, спросила Чэнь Ши.

— Давайте подождем и посмотрим. Вероятно, это не будет хуже, чем раньше, — тихо вздохнув, ответила стоявшая в стороне Чэнь Юй.

Она правильно догадалась. Последние два внесенных сундука принесли и самые сильные пощечины. Госпожа Чжоу говорила суровым тоном:

— Поскольку поместье Фэн бедно, то мы, представители августейшего принца, будем лично отвечать за одежду для будущей принцессы.

Евнух быстро подхватил:

— Его высочество августейший принц дарует второй юной госпоже семьи Фэн четыре рулона шелка из Лунного Дворца, четыре рулона обыкновенной парчи, четыре рулона небесной кисеи и четыре рулона изысканного облачного шелка. Также десять рулонов дымчатого шифона будут отданы второй юной госпоже на шторы!

На этот раз никто не смог остаться спокойным. Даже Ань Ши.

С Да Шунь граничили четыре страны. Хотя они были небольшими, у каждой из них имелись свои национальные сокровища. Ими были: шелк Лунного Дворца, обыкновенная парча, небесная кисея и изысканный облачный шелк.

Поговаривали, что когда послы этих четырех стран приехали в Да Шунь, чтобы предложить свои национальные сокровища, императорские наложницы сражались так, что кровь текла реками, но когда борьба закончилась, им удалось заполучить лишь один рулон. Такая ситуация возникла потому, что эти четыре сокровища были необычайно редкими. За три года каждая из этих небольших стран могла произвести только один рулон. Некоторые страны могли экономить десятилетиями, но едва ли могли предложить четыре рулона Да Шунь.

Что касается дымчатого шифона, его производили в Да Шунь, и только один рулон мог быть произведен каждые десять лет. И его высочество августейший принц действительно подарил целых десять рулонов, кроме того, поручил Фэн Юй Хэн сделать из них шторы.

Фэн Чэнь Юй чувствовала, что ее сейчас вырвет кровью. Если бы это были только предметы и украшения, то она могла бы с этим смириться. Однако после того, как появились эти пять сокровищ, она больше не могла этого выносить!

Она так завидовала, что хотела умереть! К черту уроки для женщин, к черту три послушания и четыре добродетели (1). Она отдала бы свой титул дочери первой жены Фэн Юй Хэн, если бы могла выменять на него какое-нибудь из этих сокровищ.

Никто не знал девушку лучше матери. Стоя прямо рядом с ней, Чэнь Ши чувствовала, как та дрожала. Мать почти мгновенно догадалась, о чем думала Фэн Чэнь Юй.

Все любили красивые ткани, тем более, когда это были пять сокровищ, за которые сражались императорские наложницы.

Чэнь Ши крепко сжала руку Фэн Чэнь Юй, оттащила ее в сторону и тихо прошептала:

— Чэнь Юй, подумай о своем будущем. Придет день, когда ты станешь образцом подражания для всех женщин. Разве не будет тогда все это принадлежать тебе?

Наконец, фраза "станешь образцом подражания для всех женщин" привела Фэн Чэнь Юй в чувства, потушив бешенство в ее взгляде. В одно мгновение она снова стала спокойной, как будто ничего не случилось.

Только тогда Чэнь Ши расслабилась.

С самого начала стать образцом для всех женщин было целью Фэн Чэнь Юй. С тех пор как Яо Ши и ее дети покинули поместье, люди в поместье Фэн — от основательницы до Фэн Цзинь Юаня и Чэнь Ши — многому научили ее, но эти слова всегда незримо витали вокруг. Она знала, что родилась очень красивой. Ее красота затмевала красоту всех женщин в столице, и Фэн Чэнь Юй верила, что ее убеждение не беспочвенно. Стать образцом для всех женщин было для нее лишь вопросом времени.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Основные моральные принципы для женщин:

Три правила послушания:

— слушайся отца до замужества;

— слушайся мужа в браке;

— слушайся сына во вдовстве.

Четыре добродетели:

— супружеская верность;

— правда в речах;

— скромность в поведении;

— усердие в работе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 33. Не могу тебя поддержать**

К сожалению, Чэнь Ши с дочерью не знали, что даже образец всех женщин — императрица — никогда не владела ничем подобным. В противном случае, как такое количество этих тканей могло попасть в руки августейшего принца.

Фэн Юй Хэн нашла некоторую информацию о ценности этих предметов среди воспоминаний, принадлежавших первоначальной владелице тела. Она могла только вздохнуть: привычка этого человека тратить деньги даже ее заставила прикусить язык.

Но, раз уж этот человек пожелал преподнести ей подобные подарки, она не стала их отвергать. Она только посмотрела на госпожу Чжоу и легонько улыбнулась:

— Я прошу госпожу поблагодарить его высочество августейшего принца от моего имени. Эти подарки, А-Хэн они очень нравятся.

Члены семьи Фэн закатили глаза. Действительно ли Фэн Юй Хэн поняла, что означали эти подарки? Они означали, что она была самой благословенной женщиной в этом мире!

Фэн Фэнь Дай не выдержала и громко расплакалась. Как могла девочка, которой только исполнилось десять, справиться с таким шоком? Ее лицо — все в слезах и соплях — ясно отражало глубокую обиду.

Хань Ши была явно расстроена. Сначала ее дочь опозорилась, а теперь устроила истерику?

Она так разозлилась, что незаметно ущипнула Фэнь Дай. Из-за чего девочка заплакала еще громче.

Сян Жун стояла рядом с Фэнь Дай. Видеть сестру такой было поистине стыдно. Несмотря на это, она сдержалась и попыталась убедить ее:

— Четвертая сестра, быстро перестань плакать. Все смотрят.

Но разве Фэнь Дай могла послушаться ее? Она не только не слушала, но и, плача, запричитала:

— Я тоже хочу шелк Лунного Дворца! Я тоже хочу дымчатую кисею! У-у-у, я так хочу это все!

Фэн Цзинь Юань сердито закричал:

— Какая дерзость!

Это настолько испугало Фэнь Дай, что она забыла как дышать и едва не потеряла сознание.

Фэн Юй Хэн наблюдала за этим фарсом, чувствуя себя вполне довольной. Посмотрев на Фэн Чэнь Юй, которая слегка прикусила губу, она решила доставить той еще парочку неприятностей:

— Четвертая сестра, быстро перестань плакать, — сказала она, а потом объяснила госпоже Чжоу: — Госпожа, пожалуйста, не вините мою четвертую сестру, она еще очень юна.

Немолодая женщина, естественно, не стала бы суетиться из-за десятилетнего ребенка. Она просто улыбнулась и покачала головой, показывая, что все в порядке.

Фэн Юй Хэн снова заговорила:

— Четвертая сестра, успокойся. Если после того, как мне закончат шить одежду, останется материал, я отдам четвертой сестре, по крайней мере, платок.

Хотя платки и маленькие, но сшитые из одного из пяти сокровищ, они будут считаться одной из самых удивительных вещей в мире.

После ее слов не только Фэнь Дай перестала плакать, но даже к Хань Ши вернулась ее завораживающая улыбка.

— Вторая сестра говорит правду? — быстро спросила Фэнь Дай.

— Конечно, это правда. Ты и Сян Жун мои младшие сестры. Когда я получаю хорошие вещи, то для меня, как вашей старшей сестры, естественно ими поделиться, — кивнув, сказала Фэн Юй Хэн. — Думаю, что и для старшей сестры, все так же. Ты бы не стала драться с нашими сестренками за вещи, правильно? — она сменила тему и затащила Фэн Чэнь Юй в разговор.

Фэн Чэнь Юй только взяла себя в руки с помощью убеждения — стать образцом для всех женщин — но теперь она снова почти вскипела. К счастью, девушка не напрасно годами тренировала терпение. Она смогла сдержать свои алчные желания, но все же не сразу. И только после ответила изменившимся голосом:

— Естественно.

— Вторая сестра сделает то же и для меня? — глаза Сян Жун загорелись, и она задала такой же вопрос, как и Фэнь Дай.

— Каждая младшая сестра получит платок, — когда Фэн Юй Хэн посмотрела на Сян Жун, ее взгляд стал немного более искренним.

— Сян Жун благодарит вторую сестру! — Сян Жун радостно поклонилась.

Фэнь Дай тоже поклонилась, поблагодарив. Даже Ань Ши и Хань Ши поблагодарили Фэн Юй Хэн.

После того как разговор между членами семьи Фэн закончился, госпожа Чжоу жестом показала, что передает Фэн Юй Хэн последние дары.

На этот раз подошли две служанки, обеим было лет по семнадцать-восемнадцать, на их лицах не было и капли макияжа. Их естественная красота заставила всех ощутить чувство легкости.

— Этих девочек лично выбрал его высочество августейший принц. Они здесь, чтобы служить второй молодой госпоже, — сказала госпожа Чжоу, взяв у служанок несколько бумаг. — Это их служебные контракты. Пожалуйста, помните, вторая молодая госпожа, в будущем доверяйте только тем слугам, у которых заключен с вами служебный контракт. Только тогда вы сможете расслабиться.

Это было предупреждение госпожи Чжоу для Фэн Юй Хэн. Ее слова также стали уроком об образе жизни в древние времена. Только тогда Фэн Юй Хэн осознала важность служебных контрактов в эту эпоху, и заключение их стало ее первым требованием к наемным слугам.

Поручение, которое должна была выполнить госпожа Чжоу, можно была считать завершенным. Фэн Цзинь Юань вежливо пригласил ее остаться на званый обед, но та отказала. Уходя, она потянула Фэн Юй Хэн за руку и тихо прошептала:

— Если что-нибудь случится, пожалуйста, придите в здание Сянь Я на улице Си. Это место принадлежит его высочеству.

Фэн Юй Хэн кивнула, затем еще раз поблагодарила ее.

Когда все слуги августейшего принца уехали, люди поместья Фэн наконец-то смогли вздохнуть с облегчением.

Этот день действительно был переполнен волнениями!

Основательница семьи Фэн чувствовала, что болит не только ее поясница. Сердце тоже было не в порядке, оно билось так сильно, что, казалось, сейчас выскочит из груди.

Она посмотрела на Фэн Юй Хэн и хотела что-то сказать, но вдруг поняла, что не знает, как с ней теперь разговаривать.

Двор, полный деревянных сундуков, обитых красным шелком, и две девушки, стоящие позади Фэн Юй Хэн, напомнили ей, что с этой внучкой больше нельзя обращаться как раньше. Не только с внучкой, но и с Яо Ши. С той тоже нельзя было вести себя, как с наложницей, которую прогнали.

Вспоминая о прошлом, основательница понимала, что их решение в отношении Яо Ши было поспешным и неправильным, потому что они слишком боялись оказаться причастными к тому делу. Теперь карма вернулась, и ее дочь стала вполне достойной похвалы. Как основательница, разве могла она сейчас вести себя с ними как ни в чем не бывало?

После всех этих размышлений Чэнь Ши, стоявшая перед ней, стала еще сильнее ее раздражать. Хотя она до сих пор сжимала в руках жадеитовые бусы, полученные от невестки, но как они могли сравниться с подарками августейшего принца для Фэн Юй Хэн? Разница была слишком велика.

К сожалению, Чэнь Ши совершенно не заметила недовольства основательницы и своего собственного мужа. Она просто подошла к сундукам и нашла тот, что внесли первым. Он предназначался поместью Фэн и содержал убогие обручальные дары. Холодно фыркнув, она открыла рот:

— Чему же здесь радоваться! Ты только что получила калеку.

— Заткнись! — в гневе ответил Фэн Цзинь Юань.

— Я не могу тебя поддержать! Я действительно не могу тебя поддержать! — основательница была невероятна зла.

Чэнь Ши раздулась от гнева как шар. Зная, что ее муж и свекровь не шутили, она впилась взглядом в Фэн Юй Хэн.

К сожалению, память ее была коротка, как она могла вспомнить, что Фэн Юй Хэн получила преимущество с того самого момента, как вернулась в поместье?

В этот раз было то же самое!

Столкнувшись с острым и злым взглядом Чэнь Ши, Фэн Юй Хэн не раздражалась и не сердилась, вместо этого она поклонилась ей. Выпрямившись, она с предельной серьезностью произнесла:

— Мамины наставления весьма точны. Пусть мать не переживает: А-Хэн безусловно передаст ваше мнение о его высочестве августейшему принцу, — после этих слов она повернулась к двум новым служанкам и распорядилась: — Обязательно напомните, чтобы я не забыла.

— Вторая молодая госпожа может быть уверена, эти слуги будут помнить об этом, — ответили обе служанки четкими, ясными голосами.

— А-Хэн! — Фэн Цзинь Юань в отчаянии смотрел на Фэн Юй Хэн. Была в тоне его голоса некоторая неуверенность.

— Отец, не должны ли слуги отнести эти вещи во внутренний двор Ивы? — Фэн Юй Хэн не дала ему шанса подумать об этом и сменила тему. Пока она говорила, на ее лице появилось смущенное выражение. — Хотя, думаю, они в нем не поместятся.

— А-Хэн, осмотри усадьбу, можешь выбрать любой двор, который понравится. Отец обустроит его для тебя, — высказался Фэн Цзинь Юань, ухватившись за предоставленную возможность.

— Вторая молодая госпожа, возможно, стоит сначала взглянуть на резиденцию, подаренную его высочеством? Я слышала, она совсем рядом с поместьем Фэн, — сказала одна из двух служанок, посланных августейшим принцем.

— Может ли это быть пустующая резиденция на северной стороне, принадлежавшая старому господину? — услышав эти слова, Фэн Цзинь Юань сразу все понял.

Непосредственно за северной стеной поместья Фэн располагалась резиденция, пустовавшая в течение многих лет. Первоначально она была дарована самому блестящему генералу того времени покойным императором. К сожалению, у него не было сына или дочери. После его смерти особняк пустовал, а потом каким-то образом попал в руки девятого принца.

— Эта резиденция отделена от поместья Фэн только одной стеной и, кроме того, граничит с двором Ивы. Если это тот самый особняк, подаренный его высочеством... А-Хэн, отец может разобрать стену, чтобы соединить резиденцию с двором Ивы, — Фэн Цзинь Юань горько улыбнулся.

— Все на самом деле так, как сказал министр. Это именно она, — поклонившись Фэн Цзинь Юаню, нейтральным тоном ответила слуга.

Фэн Цзинь Юань незаметно вздохнул. В то время этот блестящий генерал жил скромной жизнью. Особняк был небольшим, потому что у него не было ни детей, ни супруги, а сам он не любил публичность. На самом деле он был примерно того же размера, что и двор Изящного Спокойствия, принадлежащий основательнице. Но резиденция, безусловно, была крайне уникальной: в ней были даже перекинуты небольшие мостики над ручьями и прудами с цветами лотоса. Он воспроизводил на северных землях прекрасные пейзажи Цзяннаня в саду внутреннего двора.

Кстати, он когда-то и сам подумывал о покупке этой резиденции, потому что чувствовал, что только Чэнь Юй, его самая гордая дочь, достойна жить в этом дворе. Но никакие расспросы не помогли выяснить, кому принадлежит резиденция. Он слышал от другого чиновника, что награжденный генерал мог вернуть резиденцию императору. Однако у него не было возможности попросить императора об этом дворе, поэтому ему оставалось только сдаться.

Неожиданно эта резиденция оказалась в руках поместья Фэн. И той, что будет там жить, стала А-Хэн, а не Чэнь Юй.

Он посмотрел на Фэн Юй Хэн. Она была слабой и хрупкой, казалось, что порыв ветра мог сбить ее с ног; однако выражение ее лица можно было описать только как решительное. Ее умные глаза, совершенно неописуемые, заставили его бояться смотреть в них из страха, что они могут увидеть его насквозь.

Фэнь Цзинь Юань прекрасно помнил, что раньше искренне любил дочь, но любовь эта значила для него значительно меньше, чем интересы семьи.

— Отцу не нужно тратить столько денег, — мягко сказала Фэн Юй Хэн. — Достаточно будет добавить лунные врата в стене во дворе Ивы.

Всего лишь несколькими словами она дала понять, что у нее нет желания оставаться связанной с поместьем Фэн. Она откроет крошечную дверь, а затем, выйдя из усадьбы, медленно запрет ее.

Фэн Цзинь Юань чувствовал себя измученным и больше не мог этого выносить. Он небрежно махнул рукой и беспомощно сказал:

— Мы сделаем так, как ты говоришь. Управляющий Хэ!

На зов явился Хэ Чжун.

— Иди и помоги второй юной госпоже отнести обручальные дары во двор Ивы. Кроме того, пошли рабочих к северной стене, пусть разберут ее и сделают лунные врата. Закончите все это до сегодняшнего вечера.

Хэ Чжун принял приказ и удалился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 34. Свадебная церемония в пятнадцать**

Основательница, наконец, взяла себя в руки и по собственной инициативе обратилась к Фэн Юй Хэн, чтобы попытаться восстановить их отношения:

— А-Хэн, оставайся во дворе Ивы, пока не будут сделаны лунные врата. Когда они будут готовы, сходи и посмотри, всего ли тебе хватает. Если чего-то нет, просто дай бабушке знать, и я все устрою.

— Спасибо вам, бабушка. Его высочество августейший принц прислал много предметов мебели. Маловероятно, что он что-нибудь упустил. Мне понадобится помощь только в переноске и размещении вещей, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— Это можно легко организовать, — основательница и правда была счастлива! Это был нормальный разговор. Если бы у внучки нашлись еще просьбы, то это было бы просто здорово. Она боялась, что Фэн Юй Хэн скажет, что ей ничего не нужно. Это заставило бы ее по-настоящему заволноваться. — Бабушка Чжао уже договорилась со слугами. Бери столько, сколько тебе понадобится. Слуги, которых подарил его высочество, будут под твоей ответственностью. Нет необходимости в передаче их служебных контрактов в поместье. Ты можешь оставить их себе. Что касается ежемесячного пособия, то усадьба и его предоставит.

— Как такое возможно? У всех слуг поместья Фэн заключены с ним служебные контракты. Не начнутся ли после этого беспорядки в поместье? — не сдержавшись, громко воскликнула Чэнь Ши.

Фэн Цзинь Юань и основательница холодно взглянули на Чэнь Ши. Чэнь Юй, заметив это, быстро взяла на себя роль посредника:

— Мама, пожалуйста, не волнуйся. Чэнь Юй обещает не посылать личных слуг.

Ань Ши и Хань Ши в унисон с Сян Жун и Фэнь Дай сказали:

— Наложницы тоже не будут.

— Эти дочери тоже не будут.

— У тебя есть, что еще сказать? — холодно фыркнув, спросил у Чэнь Ши Фэн Цзинь Юань.

Чэнь Юй сильно ущипнула Чэнь Ши, и та могла только молча склонить голову.

Фэн Цзинь Юань увидел, что жена, наконец, замолчала, и испустил длинный вздох:

— Раз нет никаких возражений, так мы и сделаем! Утро было напряженным, все, должно быть, устали. Давайте пока разойдемся.

Все поклонились и ушли. Фэн Юй Хэн посмотрела на удалявшуюся основательницу, и, подумав некоторое время, сказала:

— Бабушка для больной поясницы попробуйте метод, что ранее упомянула А-Хэн.

— Не волнуйся, внученька. Бабушка помнит все, что ты говорила, — тут же широко улыбнулась основательница.

Фэн Юй Хэн снова поклонилась и пошла ко двору Ивы вместе с двумя служанками.

Основательница провожала ее взглядом и чувствовала себя вполне счастливой. Только что эта девушка беспокоилась о ней, так? Если да, то она готова была принять ее добрую волю?

К сожалению, Фэн Юй Хэн так не думала. По ее мнению, этой усадьбе не хватало людей, а те, что были, нуждались в замене, но она все равно оставалась обычным человеком. Ей нужно было принимать во внимание Яо Ши и Цзы Жуя. Не слишком разумно взваливать на себя слишком много дел за один раз. Лучше выделить то, что нужно сделать в первую очередь. Или, возможно, ей следовало подавить самых упрямых людей, прежде чем постепенно объединить остальных.

Пока они возвращались во двор Ивы, Фэн Юй Хэн спросила имена обеих девушек-служанок. Они были особенными. Одну звали Хуан Цюань, а вторую — Ван Чуань(1). Хуан Цюань была более оживленной, а Ван Чуань — более холодной.

— Его высочество сказал, что поместье премьер-министра не лучше бандитского логова. Хотя господин Фэн сдал имперский экзамен в том году, его семья не так хорошо образована, как он. Кроме того, господин Фэн получил весьма странное воспитание и неспособен быть настоящим отцом. Его высочество просто не понимает, как он стал премьер-министром этой страны, поэтому его высочество и послал Ван Чуань и меня защищать принцессу. Мы не можем допустить, чтобы с принцессой происходили какие-либо несчастные случаи, и мы должны сделать так, чтобы над принцессой не издевались в поместье, — Хуан Цюань очень активно изложила причины, по которым они были отправлены к Фэн Юй Хэн.

Ван Чуань, увидев, что Хуан Цюань закончила говорить, спокойно добавила:

— Его высочество также сказал, что будет ждать пятнадцатилетия принцессы, а затем немедленно проведет свадебную церемонию.

Лоб Фэн Юй Хэн покрылся испариной. Замуж в пятнадцать! Эти древние люди так спешили!

Еще раз подумав об этом человеке, она обнаружила, что в ее сердце медленно проникают определенные ожидания.

— Я вижу, что ваши шаги легки и грациозны, а пульс — ровный и устойчивый. Вы не кажетесь обычными слугами. Тренировались? — спросила Фэн Юй Хэн, слегка приглушив свое хорошее настроение.

— Я наиболее опытна в обращении с мечом, а Ван Чуань — практик цингуна. Его высочество сказал, что мы должны защищать принцессу и служить ей, — улыбнувшись, призналась Хуан Цюань.

— Как я вдруг стала принцессой? Я же еще не вышла замуж за его высочество, — Фэн Юй Хэн почувствовала, что эта служанка ведет себя слишком непринужденно.

— Рано или поздно вы ею станете.

— Хуан Цюань, помни, это поместье Фэн. Не имеет значения, какого учения придерживается господин Фэн, мы не можем нарушать здешние правила. Здесь мы должны называть ее второй молодой госпожой, — Ван Чуань равнодушно сделала Хуан Цюань замечание.

— Хорошо, мы будем притворяться перед поместьем Фэн, — кивнула Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн тихо усмехнулась. Похоже, Фэн Цзинь Юань оставлял желать лучшего, исполняя обязанности премьер-министра. По крайней мере, этот человек совершенно его игнорировал. В противном случае сегодня не было бы разыграно настолько масштабное представление, и Хуан Цюань с Ван Чуань не имели бы такого плохого представления о нем.

— Ван Чуань, следуй за мной в будущем, — она не намеревалась исправлять неуважение этих двоих к Фэн Цзинь Юаню. Она доверяла человеку, который прислал их, и догадывалась, что так все и будет. Они сказали это ей наедине, так как, кажется, не собирались вызывать неприятности.

— Тогда что насчет меня? — Хуан Цюань была ошеломлена. — Принцесса... Нет, вторая молодая госпожа, может быть, я вам не нужна?

— Конечно, нужна, но для тебя есть более важная миссия, чем следовать за мной, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

— Что может быть важнее, чем забота о второй молодой госпоже? — не поняла Хуан Цюань.

— Забота и защита моей матери и младшего брата, — сказала ей Фэн Юй Хэн.

Хуан Цюань понимающе кивнула. После того как его высочество августейший принц дал им это задание, Бай Цзэ лично рассказал им все о семье Фэн и о второй молодой госпоже.

Конечно, это были лишь общеизвестные детали. Он не включил в рассказ информацию об их встрече в горах на северо-западе. Но сказал, что однажды ночью его высочество августейший принц хорошо познакомился с характером второй молодой госпожи.

Таким образом Хуан Цюань и Ван Чуань понимали, что для брошенной на три года второй молодой госпожи, если и были в этом мире те, о ком она заботилась, то это ее мать и младший брат, которые жили и страдали вместе с ней в той горной деревне.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Я определенно защищу госпожу и молодого мастера, — перестав улыбаться, серьезно заверила ее Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн кивнула, зная, что прислуга, посланная этим человеком, будет действовать согласно приказам.

Дорога обратно во двор Ивы была очень длинной. На обратном пути им троим нужно было основательно все обсудить, хотя со стороны и казалось, что они наслаждались общением. Однако Хуан Цюань и Ван Чуань не позволяли следовавшей за ними на большом расстоянии Мань Си оказаться вне их поля зрения.

Фэн Юй Хэн давно заметила это и осталась довольна. Эта девушка сначала шла рядом с ними, но когда Хуан Цюань и Ван Чуань заговорили о поместье Фэн, Мань Си замедлилась и отстала. Она шла достаточно близко, чтобы оставаться на виду, но достаточно далеко, чтобы не слышать их разговор.

Ее впечатление о Мань Си еще немного улучшилось. Такая наблюдательная девушка, если бы ее можно было постоянно использовать в личных целях, то ее талант пришелся бы весьма кстати.

Когда они вернулись во двор Ивы, Яо Ши и Цзы Жуй ждали их у дверей. Увидев их, мальчик первым подбежал к Фэн Юй Хэн, уткнувшись сестре в живот:

— Старшая сестра, старшая сестра, почему ты вернулась только сейчас? Кто те люди, что пришли в поместье? Я хотел посмотреть, но бабушка Сунь меня не пустила.

— К нам в дом приехала очень известная персона. Старшая сестра и старейшины приветствовали ее во дворе, — сказала она Цзы Жую, погладив мальчика по голове.

— Тогда почему мне нельзя пойти? — ребенок опустил голову и посмотрел на свою одежду. — Может быть, потому, что эта одежда слишком рваная и старая, из-за чего семье будет стыдно? Все в порядке, разве у нас нет новых одежд? Я могу переодеться. Цзы Жуй не чувствует, что воротник слишком колючий.

Кстати об одежде. Фэн Юй Хэн кое о чем вспомнила и повернулась, чтобы отдать приказ:

— Бабушка Ли, основательница сказала, что пошлет людей к портному за готовой одеждой. Спроси, когда она будет готова.

Кормилица Ли, не сказав ни слова, бросилась прямо во двор Изящного Спокойствия исполнять ее требование.

Вот так шутка! Слух о том, что вторая молодая госпожа Фэн вернулась к власти, распространился среди слуг поместья. Хотя они не знали всего, но все еще могли видеть признаки неприятностей. Его высочество августейший принц послал госпожу Чжоу поддержать Фэн Юй Хэн. Она была всего лишь старушкой, у нее не хватило бы наглости пойти против служащих принца!

Когда бабушка Ли ушла, Бао Тан слегка растерялась. Она заметила, что отношение Мань Си к Фэн Юй Хэн изменилось, как и отношение кормилицы Ли. Но она не видела того, что произошло во дворе. Кроме того, она не столь хорошо подстраивалась под ситуацию, как бабушка Ли. Поэтому, когда Хуан Цюань и Ван Чуань преклонили колени перед Яо Ши и поприветствовали ее, обратившись как к госпоже, она, не подумав, сказала:

— Вы новенькие? Похоже, вы не знаете правил. Главная жена поместья Фэн живет в Золотом Нефритовом Дворе. Это всего лишь наложница.

— Правила здесь устанавливает его высочество августейший принц. Если у тебя есть какие-нибудь возражения, я могу поведать о них принцу, — Ван Чуань решительно посмотрела на Бао Тан. Только один взгляд. Но он был подобен ослепительному пронзающему насквозь лучу света, от которого Бао Тан поспешно сжалась.

Как Бао Тан могла с этим справиться? Опустив голову, она замолчала.

Бабушка Сунь увидела, с каким уважением эти две новые девушки относились к Яо Ши и безумно обрадовалась. Схватив Хуан Цюань и Ван Чуань под руки, она все повторяла:

— В будущем мы будем на одной стороне.

Во дворе Ивы хозяйка со слугами обменивались приветствиями, а снаружи домоправитель Хэ Чжун руководил людьми, которые несли подарки, доставленные служащими августейшего принца.

Яо Ши ранее только слышала, как слуги сплетничали о событиях во дворе. Только теперь, увидев, как появляется сундук за сундуком, она осознала, что помолвка, устроенная много лет назад, на самом деле состоялась. Но она не чувствовала себя счастливой из-за всех этих вещей, скорее ее начала одолевать некоторая мрачность. Даже счастье Фэн Цзы Жуя ее не трогало.

Видя, как Хуан Цюань и Ван Чуань помогают руководить людьми, несущими вещи, Яо Ши оттянула Фэн Юй Хэн на несколько шагов в сторону и спросила:

— Я слышала сплетни слуг о том, что лицо и ноги девятого принца были повреждены. Они также говорили, что у него нет никакой надежды на наследника. Этот вопрос... Не хочешь еще раз подумать об этом, хотя бы немного?

— Дорогая матушка, о чем ты хочешь, чтобы я подумала? — рассмеялась Фэн Юй Хэн, легонько похлопав по руке Яо Ши. — Давай не будем говорить о том, насколько хуже наше нынешнее положение в поместье, по сравнению с тем временем, когда ты была главной женой семьи, а я — дочерью первой жены. Но даже тогда было бы невозможно отказаться от этого брака.

...................\_\_

1. Примерный перевод имен: Хуан Цюань — желтый/золотой родник (желтый/золотой источник), а Ван Чуань — река забвения (или равнина забвения).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 35.1. Не будет себя накручивать**

— Это все вина матери. Если бы ты и Цзы Жуй не были бы внуками семьи Яо, то не пострадали бы от такой несправедливости, — у Яо Ши на глазах заблестели слезы.

— Если бы мы не являлись родственниками семьи Яо, то, боюсь, что Фэн Цзинь Юань не посадил бы тебя в брачный паланкин и не принес бы в усадьбу. Если бы этого не произошло, у тебя не появились бы мы с Цзы Жуем, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

Услышав, как дочь называет министра Фэн полным именем, женщина почувствовала, что это было несколько неуместно, хотя в душе Яо Ши действительно была обижена на мужа. Она посоветовала дочери:

— Каким бы плохим ни был этот человек, он все равно остается твоим отцом.

Фэн Юй Хэн приподняла уголок рта и со слегка удивленным видом спросила:

— Возможно ли, что дорогая матушка до сих пор питает к нему чувства?

Яо Ши на некоторое время по-настоящему серьезно задумалась над этим вопросом, а затем покачала головой:

— Если чувства и были, то все исчезли, когда нас выслали из поместья. Но А-Хэн, ты должна понимать, что в этой жизни у женщины нет иного выбора. Покинуть дом и выйти замуж, независимо от того, как семья мужа относится к тебе, это и есть судьба женщины.

— Жизнь принадлежит только тебе самой. За мужчинами никогда не оставалось последнее слово. Три послушания и четыре добродетели относятся к обеим сторонам. Если он относится к тебе как к мусору, то ты не должна вести себя с ним, как с почетным гостем, — напомнила матери Фэн Юй Хэн.

— Глупый ребенок, такой справедливости не существует. Ты думаешь, что это относится к обоим супругам, но другие так не считают. Мать уже давным-давно отказалась от надежды. Даже если бы мы жили до конца своих дней в той маленькой горной деревушке — это было бы неплохо. Но это было бы сложно для тебя и Цзы Жуя. Только поэтому я подумала о возвращении в столицу, но не ожидала, что девятый принц... — Яо Ши горько улыбнулась и погладила Фэн Юй Хэн по щеке.

— Девятый принц очень хороший, — Фэн Юй Хэн не хотела продолжать спорить с Яо Ши, но твердо решила, что в будущем ей нужно будет понять, есть ли шанс развестись в эту эпоху. Если бы Яо Ши захотела, тогда они могли бы даже расстаться с отцом после того, как от души отомстят всем в поместье. — Дорогая мама, не волнуйся. А-Хэн довольна этим браком. Я очень довольна.

— Но... — Яо Ши все еще беспокоилась, — даже не обращая внимания на другие проблемы, дети...

— Дорогая матушка, может быть, ты хочешь, чтобы император вынес вердикт? Или, может быть, у семьи Фэн хватит мужества попросить августейшего принца об отмене помолвки? Раз нет никакого способа изменить это, то не лучше ли поискать во всем положительные стороны? По крайней мере, все, что произошло сегодня, в моих глазах было вполне удовлетворительным.

Действительно, Фэн Юй Хэн осталась весьма довольна. Когда она наблюдала, как маленький дворик Ивы наполнялся этими сундуками, то почувствовала себя еще более удовлетворенной.

— Дорогая мама, смотри. Все это — приятные подарки от его высочества принца. Если отбросить их, то вот шелк Лунного Дворца, обыкновенная парча, небесная кисея и изысканный облачный шелк. Если бы он не заботился обо мне, то отправил бы все эти вещи в поместье? Кроме того... — она прикрыла рот и, посмеиваясь, рассказала Яо Ши о сегодняшних событиях с госпожой Чжоу. Она описала все: от обручальных даров поместью Фэн до ее личных даров. И увидев, что на лице Яо Ши, наконец-то появилась улыбка, девушка тоже успокоилась.

— Эти сокровища не могут получить даже императорские наложницы. Девятый принц действительно искренен, — Яо Ши заправила Фэн Юй Хэн за ухо локон, упавший девочке на лоб. — Наша А-Хэн выросла. Ты — человек со своими собственными идеями. Мама всегда будет желать тебе только хорошего. Если он сможет искренне позаботиться о тебе, то и другие вещи... — Яо Ши внезапно замерла и задумалась, а потом приблизилась к уху Фэн Юй Хэн и прошептала: — На изувеченное лицо и переломанные ноги легко не обращать внимание, но дело в возможности иметь детей. В будущем найди возможность отправить письмо своему деду, не может быть, чтобы не было никакой надежды на выздоровление.

— Дорогая мама, не волнуйся. У А-Хэн определенно нет причин себя накручивать, — Фэн Юй Хэн понимающе кивнула головой и передала коробку в руки Яо Ши. — Здесь серебряные и золотые банкноты от его высочества августейшего принца. Пожалуйста, позаботься о них для меня!

— Моя А-Хэн — сообразительный ребенок. Мама верит, что ты правильно распорядишься деньгами, независимо от того, сколько их у тебя. Держи их у себя, маме они не нужны. Через несколько лет ты выйдешь замуж и будешь поднимать свою собственную семью. Сейчас лучше всего узнать об этом побольше, — Яо Ши нахмурилась и отодвинула коробку назад.

— А-Хэн определенно не станет пренебрегать матерью и Цзы Жуем. Вы моя единственная настоящая семья в этом мире. Мы должны жить счастливо и внимательно следить за тем, какое возмездие постигнет тех, кто раньше плохо обращался с нами, — Фэн Юй Хэн не настаивала.

Яо Ши заметила в глазах Фэн Юй Хэн вспышку решимости. Хотя та быстро исчезла, но она все равно внутренне вздохнула.

Мать лучше всех знает свою дочь, и та больше не была такой же, как прежде. Она уже довольно давно чувствовала это. Но в любом случае, Юй Хэн все еще оставалась ее дочерью. Была ли она терпеливой и безразличной или сильной, как сейчас, все эти качества были хороши, и она признавала их обладательницу своей дочерью. Но не было ни одной матери, которая пожелала бы, чтобы ее дети жили жизнью, полной лишений. Если возможно, она надеялась, что девятый принц действительно будет хорошо относиться к А-Хэн. Он позволит ей покинуть заполненное отчаянием место — поместье Фэн, и она сможет жить в тепле и счастье со своей семьей.

Фэн Юй Хэн заметила наполненный эмоциями взгляд Яо Ши, но ничего не сказала. Она легонько погладила тыльную сторону ее руки, и впервые приникла к ней, как маленькая дочь, забавно сказав:

— Дорогая мама, все будет хорошо. Все будет хорошо.

Пока мать с дочерью разговаривали по душам, Фэн Цзы Жуй был чрезвычайно взволнован из-за принесенных во двор сундуков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 35.2. Не будет себя накручивать**

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подошла к уже открытому сундуку. Оттуда она взяла маленького белого нефритового тигра. Он был размером с детский кулачок, с помощью веревочки к нему крепилась коричневая кисточка. Это определенно была изысканная вещь.

— Иди ко мне, — она притянула к себе Цзы Жуя, — когда новая одежда будет готова, мы позволим сестре Хуан Цюань прикрепить его тебе на талию.

Цзы Жуй был очень счастлив. Он держал маленького тигра, не желая с ним расставаться.

— Какое совпадение, знак Цзы Жуя действительно тигр, — рассмеялась Яо Ши.

— Совпадение? Его высочество специально подготовил несколько подарков для госпожи и молодого господина. Этот маленький тигр просто один из них, — хихикнула Хуан Цюань.

На сердце у Фэн Юй Хэн снова потеплело, и почти явная улыбка появилась на ее губах. А Фэн Юй Хэн редко позволяла эмоциям отражаться на своем лице.

— Множество благодарностей его высочеству, — Яо Ши почувствовала себя значительно лучше. Хотя это было не потому, что она получила много подарков, просто именно через них она увидела, что девятый принц действительно заботился о ее дочери. Это было по-настоящему хорошо.

Как только последний из сундуков был внесен, Хэ Чжун быстро бросился к Фэн Юй Хэн и спросил:

— Вторая молодая госпожа, есть еще сундуки, которые не помещаются. Они стоят рядом с двором Ивы. Этот слуга надеется, что вторая молодая госпожа даст соответствующие указания. Лунные врата в северной стене, должны ли они быть открыты немедленно?

— Да, откройте их поскорее. Мне не нужно, чтобы они были приятными с виду или слишком большими. Если они смогут пропустить сразу двух человек, то этого будет достаточно. Надеюсь, что рабочие все сделают быстро. Было бы лучше, если бы их закончили за два дня, — распорядилась Фэн Юй Хэн.

Хэ Чжун кивнул и подобострастно поклонился, приняв задание. Он быстро поспешил начать работу по открытию лунных врат.

Яо Ши была сбита с толку их разговором:

— Зачем открывать лунные врата в северной стене?

— Дорогая мама знает, что его высочество августейший принц подарил мне резиденцию? — ответила Фэн Юй Хэн вопросом на вопрос.

— Да, я слышала, — кивнула Яо Ши.

— Эта резиденция находится по другую сторону северной стены.

Яо Ши прикусила язык. Она выросла в столице и, естественно, знала происхождение резиденции, соседствующей с поместьем Фэн. Но она никогда и подумать не могла, что резиденция, которую жаждали заполучить лорды, генералы и чиновники, окажется в руках ее собственной дочери.

После того как все вещи были перенесены ко двору, слуги удалились, и в небольшом дворе Ивы, наконец, стало тихо.

Бабушка Сунь вышла вперед и спросила Фэнь Юй Хэн:

— Его высочество подарил много чаев, должна ли эта слуга заварить чай для госпожи и молодой госпожи?

— Завари. Просто используй чайный набор, подаренный его высочеством, — кивнула Фэн Юй Хэн, затем она повернулась и заговорила с Хуан Цюань: — Позже помоги бабушке Сунь отобрать продукты питания из обручальных подарков. Когда мы переедем в соседнюю резиденцию, нужно будет хранить их в отдельной комнате. Остальные отсортируйте по категориям. По возможности было бы лучше вести учет.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Если кто-то осмелится даже подумать о том, чтобы коснуться подарков, подчиненные принца будут самыми неумолимыми, — приняла приказ Хуан Цюань.

Когда эти прозвучали эти слова, жадное лицо Чэнь Ши возникло в голове Бао Тан. Она вздрогнула и мысленно сделала себе заметку: напомнить главной жене быть невероятно осторожной. Крайне важно, чтобы она не вступила в конфликт с подчиненными августейшего принца из-за какого-то богатства.

Подчиненные принца действовали так, что люди поместья Фэн больше не смели доставлять Яо Ши беспокойство. По крайней мере, не смели делать это публично.

Впервые это изменение проявилось в еде!

Как только наступил полдень, управляющая главной кухней немедленно направилась во главе группы слуг в сторону двора Ивы. Кто-то из них нес тарелки, другие — сосуды с едой, все вместе они составляли группу, включавшую не менее двенадцати человек.

Управляющая была пожилой женщиной лет пятидесяти. У нее была такая же полная фигура, как у Чэнь Ши. Когда она смеялась, ее глаза почти полностью скрывались за упитанными щеками.

— Эта старая слуга, Ван Ши, воздает должное второй молодой госпоже! Сейчас полдень, так что эта старая слуга пришла, чтобы доставить еду! — прибыв во двор Ивы, они не уделяли слишком много внимания Яо Ши, а сразу поклонились Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн ненавидела людей такого сорта, которые пытались выслужиться перед теми, кто обладал властью. Еду, которую давали им раньше, даже свиньи не стали бы есть. Теперь же, в мгновение ока, их пища улучшилась до впечатляющей степени.

Она махнула рукой и потянула Яо Ши и Цзы Жуя обратно в их комнату, оставив все дела слугам.

Вскоре после этого Ван Чуань и Хуан Цюань лично принесли еду в комнату. К сожалению, стол не смог вместить столько тарелок. В конце концов, Мань Си и Бао Тан, перенесли еще один стол из своей комнаты. Только тогда им едва удалось все уместить.

Фэн Юй Хэн, не стала заморачиваться с излишней вежливостью, а тут же села за стол и начала есть.

— Не будут ли нас осуждать за это? — спросила Яо Ши у Фэн Юй Хэн. Она всегда была склонна слишком много переживать.

— Ха, если хотят осудить, то пусть попробуют. Можно подумать, что если бы не этот стол, нас бы не критиковали с тех самых пор, как мы вернулись в поместье? — ответила Фэн Юй Хэн, сначала спросив у Цзы Жуя, что он хотел бы съесть и положив ему это на тарелку.

Яо Ши долго размышляла и пришла к такому же выводу. Поэтому женщина замолчала и сосредоточилась на еде.

Как могли трое съесть столько блюд? В итоге многие из них просто остались нетронутыми. Фэн Юй Хэн заговорила:

— В будущем слуги двора Ивы не будут есть на главной кухне. Нетронутые блюда достанутся им. Что касается остатков, если есть что-то, что вам нравится, и вы сами не возражаете, то можете забрать и их. А после того, как мы переедем в соседнюю резиденцию, бабушка Сунь позаботится об обустройстве столовой.

Хуан Цюань была счастлива и сама отнесла блюда во флигель, чтобы поесть. Мань Си не говорила больше, чем было необходимо. Что бы ни сказала ей сделать Хуан Цюань, Мань Си просто делала это. Бао Тан чувствовала, что в поведении девушки было что-то не совсем правильное. При первой же возможности она спросила ее:

— Тебя что, запугала вторая молодая госпожа?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 36.1. Ань Ши наносит визит**

— Меня не запугивала вторая молодая госпожа. Меня напугал его высочество августейший принц. Ты осталась здесь во дворе и не выходила, так что ничего не знаешь, но когда у тебя будет свободная минутка после обеда, сходи и поспрашивай. Тогда увидишь, сколько людей в поместье скажут, что они не боятся служащих августейшего принца, — посмотрев на Бао Тан, неохотно сказала Мань Си.

Так Бао Тан ничего бы не заподозрила. С тех пор, как их отправили во двор Ивы, они ни разу не наелись досыта. Увидев прямо перед собой вкусную еду, Бао Тан едва не начала пускать слюнки. К тому же она беспокоилась, как сообщить о происшедших сегодня событиях главной жене. Хотя та поручила это задание бабушке Ли, но она тоже должна была исполнять свой долг, раз уж была здесь. Главная жена может и не спросить, но если она сама ничего не скажет, это будет ее ошибкой.

Вечером Яо Ши уговорила Цзы Жуя вздремнуть. Хуан Цюань осталась во дворе с бабушкой Сунь, делавшей опись обручальных даров.

Фэн Юй Хэн мало спала прошлой ночью, поэтому чувствовала себя немного сонной. Только она хотела прилечь и вздремнуть, как в комнату вошла Ван Чуань и прошептала ей на ухо:

— Вторая молодая госпожа, пришли третья наложница-мать и третья молодая госпожа.

Фэн Юй Хэн и Яо Ши вышли, чтобы встретить их, но обнаружили, что Ань Ши с Фэн Сян Жун уже сопроводили в комнату для гостей.

В прошлом отношения Яо Ши и Ань Ши были весьма гармоничными. В том году Ань Ши вошла в поместье сразу же после Чэнь Ши. Она действительно очень сильно пострадала от издевательств этой женщины, однако Ань Ши не любила соперничать с кем-либо. Если она могла что-то вынести, то предпочитала вытерпеть это. К счастью, в то время Чэнь Ши была просто наложницей, а главная жена Яо Ши держала ее под контролем, не позволяя ей быть излишне жестокой.

Увидев входящих в гостевую Фэн Юй Хэн и Яо Ши, Ань Ши и Фэн Сян Жун быстро поднялись. Ань Ши посмотрела прямо на Яо Ши и поклонилась, назвав ее "сестрой". Когда женщина подняла голову, ее глаза покраснели.

Яо Ши тоже вздохнула от переполнявших ее эмоций. Они держались за руки и некоторое время были не в состоянии начать разговор.

Фэн Юй Хэн действительно не хотела видеть такую печальную сцену и посоветовала Яо Ши:

— Мама, позволь наложнице-матери и третьей сестре присесть. Тогда у нас будет больше времени для разговора.

— Приветствую вторую юную госпожу, — Ань Ши повернулась и поклонилась Фэн Юй Хэн.

— Наложница-мать, не стоит, — быстро остановила ее Фэн Юй Хэн. — Здесь нет таких правил. Вы моя старшая. Не стоит так приветствовать младшую.

— Я наложница. Как я могу быть старшей? Этими словами вторая молодая госпожа перехваливает меня. Согласно правилам, в присутствии второй молодой госпожи я должна считаться служанкой, — горько улыбнулась Ань Ши.

— Я искренне надеюсь, что наложница-мать так не думает, — Фэн Юй Хэн жестом остановила ее.

Бабушка Сунь уже заварила чай и принесла его. Аромат напитка быстро наполнил комнату, и Сян Жун воскликнула:

— Что это за чай? Такой ароматный!

— Это, должно быть, один из чаев, подаренных его высочеством августейшим принцем. У нашей усадьбы определенно нет такого высококачественного чая, — улыбнулась Ань Ши.

— Даже если бы и был, то никогда бы не дошел до людей из двора Ивы, — пожала плечами Фэн Юй Хэн.

— Кстати говоря, семья Фэн ведет себя слишком возмутительно в отношении подобных вещей. А вторая молодая госпожа ведь только вернулась в поместье. Может быть, лучше не заводить слишком много врагов? — слегка вздохнула Ань Ши.

Фэн Юй Хэн знала, что женщина произнесла это ради нее. Она с благодарностью кивнула, но покачала головой:

— С того момента, как мы постучали в главные ворота семьи Фэн, количество врагов уже было бесчисленным. Нам и не нужно особенно провоцировать их.

Ань Ши не могла не согласиться с ее словами:

— За те несколько лет, пока вас не было в поместье, Чэнь Ши уже заменила большинство слуг. Даже бабушку Сунь отправили во внешний двор, почти на каторжные работы. Только после известия о возвращении девятого принца ее послали за вами.

Яо Ши стало так жаль бабушку Сунь, что ее сердце снова разболелось от сожалений.

Фэн Юй Хэн не любила говорить о таких эмоциональных вещах, поэтому встала и вернулась во внутреннюю комнату. Ранее она отнесла несколько шкатулок с драгоценностями в свой будуар. Открыв одну из них, девушка выбрала пару сережек в виде цветов персика и, вернувшись к остальным, вложила серьги в руки Сян Жун:

— Вторая сестра только вернулась в поместье и ранее не имела ни одной милой вещи. К счастью, служащие августейшего принца дали мне немного. Я передаю это третьей сестре в качестве приветственного подарка!

Сян Жун была ошарашена, увидев бледно-розовые цветы персика. Она не знала, из чего эти сережки. Казалось, что это жадеит, но это мог быть и какой-то другой минерал. Она не могла описать его словами, но чувствовала, что он значительно красивее, чем все, что она когда-либо видела.

Девочка с трепетом довольно долго их рассматривала, прежде чем воскликнуть:

— Это слишком красиво!

Ань Ши тоже подошла посмотреть. Взглянув, она была потрясена до глубины души:

— Глупый ребенок, почему ты все еще не пришла в себя? Почему не поблагодарила свою вторую сестру? Это чрезвычайно редкий розовый кварц!

В эту эпоху кварц добывался крайне небольшими объемами, а его ценность была признана королевской. Наиболее распространенной разновидностью минерала считался белый кварц, затем шел желтый. Что касается розового кварца и аметиста, вполне вероятно, что даже у императорской семьи не было их в достаточном количестве, чтобы отдать ювелирам для огранки. Это действительно был материал, над которым осмелились бы работать только самые искусные мастера.

Услышав, что это кварц, более того, розовый кварц, Сян Жун сразу поняла истинную ценность этих серег. Она быстро и торжественно поклонилась:

— Сян Жун благодарит вторую сестру.

— Между сестрами нет необходимости во всех этих церемониях, — сказала Фэн Юй Хэн, улыбнувшись и помогая девочке подняться, а затем похлопав ее по спине. — Не волнуйся, раньше я сказала, что подарю Фэнь Дай платок. Естественно, и о тебе не забуду. Когда использую ткани, чтобы пошить одежду, какие-то обрезки обязательно останутся. Я прикажу тайно сделать из них пару вышитых туфель. Можешь сохранить их до свадьбы, до того момента, как покинешь усадьбу. Звучит неплохо?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 36.2. Ань Ши наносит визит**

— Вторая молодая госпожа! — не дожидаясь реакции Сян Жун, Ань Ши впервые потеряла самообладание. Даже столь стойкий человек, как она, сейчас не знал, что сказать. Ранее, во дворе, Фэн Юй Хэн говорила, что сохранит материю для Сян Жун и Фэнь Дай, чтобы сделать носовые платки. Это уже было чем-то, что вызвало бы ревность у других. Если бы Сян Жун носила туфли, сшитые из пяти сокровищ, то при замужестве не имело бы значения, кто родители жениха, — они высоко ценили бы ее.

— Наложница-мать Ань, — спокойно улыбнулась Фэн Юй Хэн, — хотя А-Хэн не была в поместье в течение нескольких лет, я не забыла детские годы. Когда мать была беременна Цзы Жуем, Чэнь Ши тайком заменила лекарство тоником, и именно наложница-мать увидела это и рассказала основательнице. Это позволило матери безопасно принимать дополнительное питание. A-Хэн помнит свои долги и никогда не забывает о добрых поступках.

Ань Ши снова вздохнула. Она совершенно не ожидала, что сделанное тогда вернется к ней таким образом. Она была наложницей и изначально ни к чему не стремилась. Все ее надежды легли на плечи ее ребенка, Сян Жун. Но та была просто дочерью наложницы. Она могла вступить в брак, став наложницей сына первой жены, или выйти замуж за сына наложницы и стать его официальной женой. В любом случае, это не могло сравниться с замужеством дочери первой жены. Она старалась думать о себе, а не о других. К счастью, у нее имелся магазин, подаренный ей в девичестве. За эти годы Ань Ши скопила немного денег, чтобы помочь дочери в будущем. Но независимо от того, сколько денег было сэкономлено, как это могло сравниться с вышитыми туфлями, которые пообещала Фэн Юй Хэн?

— Спасибо второй молодой госпоже, — Ань Ши действительно высоко ценила это. Внезапно она о чем-то вспомнила и быстро повернула голову, чтобы спросить Яо Ши: — Сестра, после того как ты вернулась в столицу, ты уже посещала Зал Сотни Трав?

Яо Ши беспомощно посмотрела на нее и покачала головой:

— Нет. Вернувшись в столицу, мы направились прямиком в усадьбу и с тех пор никуда отсюда не выезжали.

— Тогда будет лучше, если сестра найдет время для визита. Несколько дней назад, когда я ходила проверить свой магазин, то увидела, что лавочник Зала Сотни Трав сменился.

— Разве Тянь Бо больше нет? — нахмурилась Яо Ши.

— Я специально зашла и немного побродила по магазину, но так и не увидела там Тянь Бо. Нынешний лавочник магазина — молодой человек, — кивнула Ань Ши.

— Зал Сотни Трав в столице был приданым от моей семьи на свадьбу, — объяснила Яо Ши, увидев, что Фэн Юй Хэн не понимает. — Тогда ты была совсем маленькой, и меня это не заботило. Кроме того... — женщина не могла не покачать головой. — Хотя это мое приданое, когда я вошла в семью Фэн, мне не давали сказать и слова.

— Мало того, если я правильно помню, сестра говорила раньше, что магазин, переданный в качестве приданого, забрала основательница в тот же день, как ты вошла в поместье? — Ань Ши продолжила за нее.

— Да, — кивнула Яо Ши, — в тот день, когда я вошла в поместье, все мои вещи были доставлены к основательнице. На второй день, когда они мне их вернули, документы на магазин отсутствовали. Она сказала, что поскольку я вышла замуж в семью Фэн, этими вещами будут заниматься люди поместья. Она также сказала, что семья Фэн не будет несправедлива ко мне.

— Мама, и ты ей поверила? — рассмеялась Фэн Юй Хэн.

— Даже если я не поверила, что с того?

— Это верно! — продолжила Ань Ши. — Как только женщина выходит замуж, она становится частью семьи мужа.

— Семья Фэн когда-нибудь отдавала матери прибыль от этого магазина?

— Они этого не делали. Они всегда говорили, что магазин убыточен и что семья Фэн вкладывает в него много денег, — покачала головой Яо Ши.

Фэн Юй Хэн задумалась над тем, что сказала Ань Ши, а затем спросила:

— Я слышала, как наложница-мать сказала, что ходила присмотреть за своим магазином. Это собственность наложницы-матери?

— Да, — кивнула Ань Ши, — моя девичья семья отдала мне два магазина. Но их нельзя сравнить с магазинами семьи Яо. Как мои магазины могли заинтересовать семью Фэн? Вот почему я смогла их удержать.

— Наложница-мать, может ли это быть стандартным способом ведения дел в династии Да Шунь?

— Как это возможно? — покачала головой Ань Ши. — Мало того, династия Да Шунь позволяет замужним женщинам заботиться о семейных магазинах. Наложницы могут присматривать за своими магазинами, и у семьи мужа нет причин останавливать их.

— То есть, семья Фэн идет против законов династии? — она без колебаний повесила этот ярлык на семью Фэн.

Ань Ши приоткрыла рот, но ничего не сказала. Как она могла не знать их истинное лицо, проведя столько лет в семье Фэн?

— Дорогая мама, не волнуйся. Это наша собственность. Рано или поздно она к нам вернется, — Фэн Юй Хэн утешила Яо Ши.

— То, что мы видели сегодня... Мне не показалось, что его высочество августейший принц несерьезно настроен. Вместо этого, похоже, что он вполне искренне добивается второй молодой госпожи. Я верю, что со служащими августейшего принца больше не будет людей, которые попытаются сорвать ваши планы, — согласилась Ань Ши и тут же сменила тему: — Вчера Сян Жун приходила сюда и, вернувшись, сообщила о вашем положении. Я приготовила немного серебра и хотела отдать его сегодня. Не имеет значения, сколько там, но оно, по крайней мере, было бы полезно в той ситуации. Я не ожидала, что до того, как я смогу отдать его тебе, августейший принц возьмет на себя инициативу, — проговорила Ань Ши, вынимая маленький мешочек с серебром. — Это совсем небольшая сумма по сравнению с тем, что передал августейший принц, и она почти заставляет меня стыдиться того, что я ее принесла. Но подарки принца все в банкнотах, а в этом дворе будут вестись строительные работы, поэтому некоторое количество настоящего серебра может быть полезно при обращении со слугами. Так что вы сможете использовать его прямо сейчас!

— Большое спасибо, мать-наложница Ань. Меня интересовало, как я должна поменять несколько банкнот на серебро, но наложница-мать подарила нам немного. Это так своевременно, — Фэн Юй Хэн могла сказать, что Ань Ши искренне хотела помочь, поэтому не стала вести себя слишком вежливо и приняла мешочек с серебром.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 37.1. Их собственные слуги**

Видя, как Фэн Юй Хэн принимает серебро, Ань Ши, наконец, немного расслабилась. У нее не было никакого намерения выслужиться — она приготовила это серебро вчера. Женщина не ожидала, что приедут служащие августейшего принца и привезут обручальные подарки, и получится так, как будто она пыталась подлизаться.

— Наложница-мать, не волнуйся, А-Хэн будет добра к третьей сестре, — Фэн Юй Хэн не собиралась ничего обещать самой Ань Ши. Она знала, что для нее важнее всего благополучие Сян Жун.

Проводив Ань Ши и Сян Жун, Яо Ши потянула Фэн Юй Хэн за рукав и спросила ее:

— Ты помнишь, что в тот год было заменено содержимое лекарства?

— Я помнила совсем немногое, но разговор с наложницей-матерью освежил детские воспоминания, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Наложница-мать Ань многое понимает. Когда твоя мать была главной женой, она не пыталась выслужиться, и когда семья Яо столкнулась с неприятностями, не ударила по мне, когда я была повержена. Вместо этого, когда мы собирались уехать, она тайком спрятала немного серебра в воротник Цзы Жуя, — сказала Яо Ши.

— Хорошим людям да воздастся, — девушка передала чашку чая Яо Ши. — Мама, выпей немного. Нет необходимости слишком много думать. Через несколько дней мы переедем, и у матери будет, о чем позаботиться.

Яо Ши была главной женой семьи, пусть и немного нерешительной, но управление небольшим внутренним двором было для нее вполне возможным. Она сразу ответила:

— А-Хэн, не волнуйся. Тебе не нужно беспокоиться о каких-либо семейных вопросах. Что касается Цзы Жуя, в ближайшее время он должен начать получать элементарные знания.

Только после ее напоминания Фэн Юй Хэн осознала, что мать права: Цзы Жую было уже шесть лет, он достиг школьного возраста.

— А-Хэн действительно халатно отнеслась к этому вопросу. Хорошо, что мама об этом вспомнила. Но нынешнее отношение семьи Фэн все еще нуждается в некотором улучшении. Давай подождем и понаблюдаем несколько дней, а потом найдем возможность и обсудим это с поместьем.

Пока мать и дочь разговаривали, пришли бабушки Сунь и Чжао. За последней стояла пожилая женщина и группа девушек-служанок. Двор и так ломился от обручальных даров, но теперь, когда в него вошли все эти люди, он начал практически трещать по швам.

Бабушки Сунь и Чжао с большим трудом добрались до главного зала, обходя все сундуки. На лице бабушки Чжао была широкая улыбка. Когда она вошла в комнату, то, повысив голос, сказала:

— Второй молодой госпоже действительно повезло. Очень-очень повезло!

Фэн Юй Хэн мысленно фыркнула, ведь раньше она вместе со своей хозяйкой даже не удосуживалась взглянуть ей в глаза!

— Бабушка намекает на то, что мне не могло так повезти, ведь я всего лишь дочь наложницы? Вся удача в этом поместье предназначена для моей старшей сестрой и брата. Бабушка старше, и ей стоило бы следить за своими словами.

Ее слова заставили бабушку Чжао замолчать. Старушка не понимала. Это была просто любезность, так почему же вторая молодая госпожа, похоже, вообще ничего не поняла?

Женщина почувствовала себя ничтожеством. Сейчас она не осмеливалась показать даже намека на неудовольствие в присутствии Фэн Юй Хэн. В результате она улыбнулась еще шире, и, раз у нее не было возможности ответить как раньше, она смогла только скрыть свое замешательство и сменить тему:

— Эта старая слуга пригласила известную в столице торговку слугами и привела несколько девушек на выбор для второй молодой госпожи. Кроме того, основательница приказала этой старой слуге пойти в лучший магазин готовой одежды в столице, чтобы выбрать наряды для второй молодой госпожи, второго молодого господина и наложницы-матери Яо. Одежда также здесь, пожалуйста, вторая юная госпожа, посмотрите!

Договорив, она махнула рукой, и служанки, стоявшие за ее спиной, вынесли несколько комплектов одежды.

На этот раз одежда, естественно, была приемлемой. Хорошая ткань, неплохой дизайн и полное отсутствие маленьких гадостей, в отличие от предыдущей одежды. Фэн Юй Хэн небрежно взглянула на нее, прежде чем Хуан Цюань и Ван Чуань отнесли их во внутреннюю комнату.

Вслед за этим в зал вошла желтозубая торговка слугами вместе со следовавшими за ней двадцатью или около того молодыми девушками.

Небольшой зал очень быстро заполнился людьми. Фэн Юй Хэн оглядела присутствующих. Увидев, что им всем лет по тринадцать, она немного разозлилась, но сделать ничего не могла. В эту эпоху у детей из бедных семей не имелось другого выбора — они вынуждены были становиться слугами. Кроме того, девушки могли выйти замуж в пятнадцать, а работающих десятилетних детей можно было найти повсюду. Она всегда хотела сделать с этим что-нибудь, но не имела возможности.

Она скрепя сердце осмотрела служанок и, в конце концов, отобрала пятерых с более крепкими телами для помощи с уборкой, затем еще трех как сопровождающих. Одна будет следовать за бабушкой Сунь и приглядывать за Яо Ши. Другая составит пару с Хуан Цюань и станет заботиться о Цзы Жуе. Последняя работала бы с Ван Чуань и оставалась бы подле нее.

Бабушка Чжао увидела, что Фэн Юй Хэн закончила с выбором, и спросила:

— Будет ли достаточно такого малого количества? После того, как вы переедете, будет много мест, где понадобятся слуги.

— Их достаточно. Мне не нравится иметь слишком много людей, — махнула рукой Фэн Юй Хэн.

— Все будет сделано в соответствии с пожеланиями второй молодой госпожи, — кивнула бабушка Чжао, затем повернулась к торговке. Эта женщина быстро вытащила восемь контрактов и передала их Фэн Юй Хэн. — Вторая молодая госпожа, это контракты для восьми девушек, которых вы выбрали. Все они зарегистрированы правительством. Надеюсь, вторая молодая госпожа сможет быть спокойной.

Фэн Юй Хэн осталась очень довольна этим.

Увидев, что у нее нет других просьб, бабушка Чжао забрала оставшихся девушек и ушла. Выбранные восемь служанок стояли в зале в ожидании приказаний.

У Фэн Юй Хэн не имелось большого опыта в этой области, поэтому она посмотрела в сторону Яо Ши.

Та была знакома с процедурой и взяла этот вопрос на себя. Она начала задавать вопросы:

— У вас изначально были имена?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 37.2. Их собственные слуги**

Одна из девушек — самая храбрая — ответила:

— У меня было имя, но оно скромное. Я боюсь осквернить им слух госпожи. Надеюсь, госпожа даст мне новое имя.

Яо Ши некоторое время подумала, после чего сказала пятерым более крепким девушкам:

— Я дарую вам имя Жо. После Жо добавьте свои прежние имена.

Пять девушек в унисон поблагодарили ее.

Что касается остальных трех девушек, Яо Ши хотела, чтобы Фэн Юй Хэн сама приняла решение, но не забыла добавить:

— Согласно правилам, все, без исключения, прислуживающие своим господам слуги относятся к первому классу. Соответственно, должны быть и слуги второго класса, например, те, что заботятся о чае и тому подобных вещах, но раз A-Хэн не хочет иметь слишком большого количества людей, то этих слуг будет вполне достаточно.

Фэн Юй Хэн кивнула. Она действительно не особо хорошо разбиралась в таких вещах. К счастью, рядом с ней была Яо Ши.

Она не сильно интересовалась выбором имен, поэтому спросила оставшихся трех девушек:

— Как вас называли в прошлом?

Те почти в унисон ответили:

— Эту слугу звали Цянь Лань (1).

— Эту слугу звали Лин'эр (2).

— Эту слугу звали Хань Юй (3).

— Неплохо, — она была вполне довольна этими именами, — нет необходимости менять их. Я продолжу так вас называть.

Кто же знал, что, услышав эти слова, все трое сразу же преклонят колени:

— Мы просим юную госпожу позволить этим слугам остаться! Мы умоляем юную госпожу позволить этим слугам остаться!

— Когда я сказала, что хочу прогнать вас? — не поняла Фэн Юй Хэн.

— Хозяева должны признать своих слуг. А предоставление им имен — первая награда для них. Это позволяет им обрубить все связи со своим прошлым. С этого момента и в будущем они становятся слугами своего нового господина, — объяснила ей Яо Ши.

Фэн Юй Хэн, наконец, поняла. Получается, что дать им новые имена это как выразить им свое уважение. Но в то же время она совершенно не понимала такого обычая. Девушка считала, что имена, данные родителями, не должны изменяться по чьей-то прихоти.

Задумавшись на мгновение, она сказала:

— Тогда как насчет этого? У вас будут те же имена, но впереди прибавится Цин (4). Так подойдет?

Девушки, наконец, вздохнули с облегчением и ответили:

— Слуга Цин Лань благодарит госпожу за имя.

— Слуга Цин Лин благодарит госпожу за имя.

— Слуга Цин Юй благодарит госпожу за имя.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн осмотрела полную слуг комнату, затем посмотрела на их контракты. Это большое и неприветливое поместье Фэн наконец-то дало ей хоть как-то почувствовать, что она не чужая, — в будущем вы будете считаться нашими слугами. Через несколько дней мы переедем в соседнюю резиденцию. Хотя та резиденция и небольшая, она менее тесная, чем этот дворик. Я предпочитаю покой. Чуть позже мне придется вас побеспокоить. Что касается ежемесячного пособия, помимо того, которое предоставит поместье Фэн, я также буду платить вам жалованье.

Услышав эти слова, восемь служанок буквально расцвели и искренне поблагодарили ее.

Фэн Юй Хэн махнула рукой, и ее взгляд переместился к двери, где стояли кормилица Ли, Мань Си и Бао Тан:

— Что касается вас троих, по-видимому, ваша хозяйка скоро найдет для вас новые занятия. Мой Ивовый Двор очень мал, и вы в нем не поместитесь, — завершая разговор, она посмотрела на не сводящую с нее глаз Мань Си, взглядом успокоив ее и заставив вздохнуть с облегчением.

С вновь прибывшими слугами в крошечном Ивовом дворике просто не хватало места, где они могли бы жить. Двор ломился от сундуков с обручальными подарками, а Хуан Цюань и Ван Чуань по собственной инициативе посменно охраняли их. Остальных бабушка Сунь устроила во флигелях и во второй комнате.

Что касается кормилицы Ли и компании, было неизвестно, о чем они думали, но, похоже, они предпочли жить в тесноте с новыми слугами. Они даже не упомянули о возвращении в Золотой Нефритовый Двор.

Поскольку они не упоминали об этом, Фэн Юй Хэн не стала их прогонять. Но она все равно позвала Мань Си, чтобы та приготовила ей ванну.

В глазах кормилицы Ли Фэн Юй Хэн намеренно создавала проблемы Мань Си, и даже Бао Тан начала ей сочувствовать. Только сама Мань Си понимала, что вторая юная госпожа, должно быть, хотела что-то ей сказать наедине.

Получив указания Фэн Юй Хэн, Ван Чуань забрала Цин Юй с собой во двор и продолжила инвентаризацию, а Мань Си тем временем готовила ванну, таская раз за разом таз с водой.

Фэн Юй Хэн уже давно достала из своего подпространства лекарство от грибковых инфекций и удалила наружную упаковку. Затем, найдя маленькую фарфоровую бутылочку, перелила туда жидкость. Теперь оно ничем не отличалось от лекарств этой эпохи.

Приготовившись принять ванну, она подозвала Мань Си к столу и сначала удалила лак с ее ногтей. Девушка заставила служанку вытянуть обе руки вперед, пока лично кисточкой наносила лекарство.

Мань Си, естественно, не знала, что наносят на ее ногти, но чувствовала себя очень комфортно. Она ощущала холодок на пальцах, и вскоре зудящее ощущение на пальцах сошло на нет.

Она была чрезвычайно удивлена и, бросив взгляд на Фэн Юй Хэн, обнаружила, что та смотрит на нее серьезным взглядом. Фэн Юй Хэн не стала вдаваться в подробности об этом лекарстве и просто спросила:

— Кормилица Ли сказала вам, когда планирует вернуться в Золотой Нефритовый Двор?

— Да, — ответила Мань Си, — она сказала, что мы останемся на ночь и посмотрим, что произойдет дальше. Если все будет в порядке, то мы вернемся завтра утром.

— Она хочет увидеть, что я планирую сделать с обручальными подарками, верно? — фыркнула Фэн Юй Хэн.

— Определенно. Главная жена всегда заботилась о богатстве. Вторая молодая госпожа получила так много приятных вещей буквально из воздуха, поэтому она определенно захочет забрать их себе, — кивнула Мань Си.

— Тогда пусть смотрит, — Фэн Юй Хэн не стала говорить дальше. Увидев, что лекарство на руках Мань Си высохло, она еще раз нанесла его, после чего сказала: — Завтра ты уйдешь с ними. Все вернется на круги своя. Следи за Чэнь Ши. Если мне что-нибудь понадобится, я найду тебя.

Мань Си была очень умна и сразу же поняла, что имела в виду Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга останется на верной стороне и определенно хорошо сработается со второй молодой госпожой.

— Прекрасно, — Фэн Юй Хэн была очень довольна. — Каждые пять дней я буду посылать тебе лекарство. Останься на некоторое время в этой комнате, а через полчаса я нанесу лак на твои ногти.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примерный перевод имен:

1. Цянь Лань — тысяча орхидей.

2. Лин'эр — искренний ребенок.

3. Хань Юй — драгоценный нефрит.

4. Цин — чистый, светлый, прозрачный, скромный и тому подобное.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 38. Диагностика и лечение Цзы Жуя**

Во дворе Ивы все шло гладко. Но когда одни люди счастливы, другие, естественно, чувствовали разочарование. Например, Фэн Фэнь Дай.

Хотя Фэн Юй Хэн только днем обещала ей носовой платок из пяти сокровищ, у этой девушки было совершенно ненасытное сердце. Видя, как жизнь Фэн Юй Хэн претерпевает заметные улучшения после получения поддержки от служащих августейшего принца, она все больше и больше ощущала, что ее счастливые дни никогда не настанут.

Выше ее, кроме Сян Жун, стояли еще две старшие сестры. Одна из них была дочерью первой жены и самой красивой девушкой в столице, другая же должна была стать принцессой, женой августейшего принца. А что она?

Маленькая девочка, склонив голову, наблюдала, как Хань Ши наносила макияж в ожидании прибытия Фэн Цзинь Юаня. Она действительно была в ярости. Вскочив, Фэнь Дай разгневанно смахнула баночку с румянами, которая была в руках матери, закричав:

— Все, что ты можешь, это тратить весь свой день на макияж! Почему ты не придумаешь что-нибудь для меня?

Руки Хань Ши дрогнули, и даже льстивое выражение исчезло с ее лица.

Ее дочь всегда была такой. Время от времени она внезапно теряла контроль над своими эмоциями и приходила в ярость. В этом не было ничего необычного.

На самом деле Хань Ши ее понимала. Спровоцированная Фэн Юй Хэн, Фэнь Дай определенно не могла справиться с этим. Но даже если и так, что они могли сделать?

— Твоя мать просто наложница. Что ты хочешь, чтобы я придумала?

— Мать Фэн Чэнь Юй тоже была наложницей! — Фэнь Дай никогда этого не понимала. — Почему она смогла подняться с позиции наложницы до главной жены, а ты нет? Если бы ты была способна на конкуренцию, тогда я бы тоже не осталась просто ничтожной дочерью наложницы в этой усадьбе!

— И что с того, что ты дочь наложницы? — нахмурилась Хань Ши. — Даже дочь наложницы — ребенок семьи Фэн! Твой отец — премьер-министр. Даже если ты останешься дочерью наложницы, кто посмеет обидеть тебя?

— Но и никто хорошо ко мне не относится! — сердитая Фэнь Дай сидела на стуле и продолжала вымещать свой гнев на Хань Ши. — Может быть, ты не знаешь, что думает обо мне основательница? Или не знаешь, что главная жена не хочет заботиться обо мне или Сян Жун? Разве не понимаешь, что Фэн Чэнь Юй только притворяется просветленной и милосердной Бодхисаттвой, когда на самом деле у нее злое и жестокое сердце?

Хань Ши мигом кинулась вперед и испуганно прикрыв ладонью рот Фэнь Дай:

— Что ты говоришь? Кто-то ведь может оклеветать тебя перед старшей сестрой. Ты действительно хочешь разбить мне сердце?!

— Прекрасно! Тогда что мне делать? Что я должна делать? — Фэнь Дай снова перестала себя контролировать и принялась кричать. — А теперь еще и Фэн Юй Хэн! Ты можешь найти мне такого же мужа?

— Сколько тебе лет? Ты еще даже не достигла возраста, когда обсуждаются брачные соглашения, — беспомощно ответила Хань Ши.

— А когда достигну, то найдешь? — взгляд Фэнь Дай снова оживился. — Ты знаешь, как выглядеть красивой и привязать к себе отца. Так в чем же дело? Если ты способна на это, то роди ему сына! Сначала был только ни на что не способный старший брат. Теперь вернулся Фэн Цзы Жуй. Какая надежда у нас осталась?!

Наконец, слова Фэн Фэнь Дай заставили Хань Ши замолчать. Она поднесла руку к животу, а изысканный макияж смазался выступившими на глазах слезами.

Сын? Дело было не в том, что ей не хотелось его иметь, но в этой усадьбе, в присутствии Чэнь Ши, ни она, ни Ань Ши не могли иметь сына.

В прошлом году, будучи беременной, она выпила лекарство, и все закончилось выкидышем. Врач сказал, что это был мальчик. Впоследствии она тайком вызнала, что у доктора были дела со служанкой Чэнь Ши — Цзинь Чжэнь. Она говорила об этом Фэн Цзинь Юаню, но из этого ничего не вышло. После этого, когда скончалась вдовствующая императрица, Фэн Цзинь Юань преподнес жадеит Гуаньинь. По-видимому, этот подарок был специально предоставлен младшим братом Чэнь Ши.

Чэнь Ши всегда могла чем-нибудь ограничить Фэн Цзинь Юаня, а у Хань Ши, кроме ее уже увядающей красоты, не было ничего.

В ту ночь в поместье Фэн было много обеспокоенных людей. Фэнь Дай вышла из-под контроля, но Чэнь Ши чувствовала себя ничем не лучше.

Вещи, которые привезли служащие августейшего принца, не остались в ее руках, и от этого ей было ужасно плохо.

Чэнь Юй беспомощно сидела рядом с ней, уговаривая ее, но и сама чувствовала себя возмущенной:

— Все было бы в порядке, будь это что-то еще, но эти пять сокровищ...

— Моя дорогая Чэнь Юй — самая красивая девушка в столице. Пять сокровищ должны находиться у тебя, чтобы раскрыть свою истинную ценность, — фыркнула Чэнь Ши. Она не могла не понять смысл слов Чэнь Юй.

— Но она — будущая принцесса и станет женой августейшего девятого принца, самого любимого сына императора, — слегка вздохнула Чэнь Юй.

— Ну и что, что он девятый принц? — Чэнь Ши не успокаивалась. — Разве не знаешь? Изначально твой отец хотел отдать этот брак тебе, но девятый принц не оправдал ожиданий и получил ранения. У принца, который не может сделать ребенка, нет никакой надежды сесть на престол. Независимо от того, насколько впечатляет сейчас Фэн Юй Хэн, разве ей не придется в будущем кланяться и выказывать тебе свое уважение?

— Мама, — тактично и мягко позвала ее покрасневшая Чэнь Юй.

— Наша Чэнь Юй выйдет замуж за будущего императора, — сказала Чэнь Ши и только тогда расплылась в улыбке, схватив ладошку дочери своей рукой.

— Но захочет ли он жениться на мне? В конце концов, я всего лишь стала дочерью первой жены.

— Кто посмеет сказать про тебя так? — процедила сквозь зубы Чэнь Ши. — Разве Фэн Юй Хэн все еще не зависит от поместья, чтобы вступить в этот брак? Многое может измениться за три года. Не волнуйся, Чэнь Юй. Эти ткани рано или поздно станут твоими. Только ты подходишь для обладания такими дорогими вещами.

Выражение лица Чэнь Юй не изменилось, но ее глаза засияли при этих словах.

\*\*\*

Тем временем во дворе Ивы.

Фэн Юй Хэн уже спала, когда внезапно услышала стук. Всегда оставаясь бдительной, она тут же проснулась и услышала настойчивый голос:

— Молодая госпожа, молодая госпожа, вы проснулись?

У нее дрогнуло сердце. Она понимала, что что-то произошло и, нахмурившись, быстро ответила:

— Я проснулась. Входи.

Ван Чуань зашла и торопливо заговорила:

— Молодая госпожа, скорее поспешите и взгляните. Молодой мастер Жуй заболел.

— Заболел? — Фэн Юй Хэн удивилась. Перед сном с ним все было в порядке, он даже поиграл во дворе с Хуан Цюань. Откуда взяться болезни?

Не переодеваясь, она схватила рубашку и надела ее, последовав за Ван Чуань в комнату Цзы Жуя.

Лицо младшего брата было очень бледным. Он лежал на боку, и его бесконечно рвало. Взволнованная до слез Яо Ши сидела в сторонке, пока бабушка Сунь продолжала гладить спину Цзы Жуя, но признаков улучшения не наблюдалось.

Хуан Цюань, держа в руках таз, заговорила с зашедшей в комнату Фэн Юй Хэн:

— Молодой мастер Жуй заболел после того, как лег спать. Мы с Ван Чуань находились во дворе, когда бабушка Сунь вышла и позвала нас. Она сказала, что молодой мастер Жуй плохо спит и привела нас внутрь. В то же самое время молодого мастера начало рвать.

— Перед сном у него был понос, — добавила бабушка Сунь.

Фэн Юй Хэн кивнула и села рядом с кроватью. Она потянулась к запястью мальчика и вскоре вздохнула с облегчением:

— Все в порядке.

Яо Ши после ее слов немного расслабилась, а затем спросила:

— Тогда какова болезнь?

— Мы несколько лет прожили в горах, где не ели жирную пищу. Вечером еда была жирной, а Цзы Жуй не ел ничего подобного с самого раннего детства, что и вызвало такую реакцию кишечника. Это нормально, — горько улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— Тогда почему у нас нет такой реакции? Ведь в горах мы тоже не ели жирное? — спросила озадаченная Яо Ши.

— Но мы ели подобное раньше, когда жили в поместье Фэн! Когда мы покинули столицу, Цзы Жую было всего три года. Как он мог есть такую жирную пищу так же часто, как мы? — объясняла Фэн Юй Хэн, поддерживая брата.

— Тогда нам нужно позвать врача? — Яо Ши, наконец, поняла.

— Сегодня незачем суетиться. Если утром ему по-прежнему будет нездоровиться, тогда можем позвать врача, — Фэн Юй Хэн махнула рукой.

Яо Ши действительно доверяла Фэн Юй Хэн. Она полагала, что дочь просто многое слышала и видела, когда была с дедушкой-доктором, поэтому и могла диагностировать болезни.

— Бабушка Сунь, помоги маме отдохнуть, — сказала Юй Хэн. Сначала ей нужно было убрать отсюда людей, — Хуан Цюань, продолжай дежурить во дворе. Ван Чуань, иди и вскипяти немного воды.

Хотя Яо Ши не хотела уходить, но, встретив твердый взгляд Фэн Юй Хэн, кивнула и ушла с бабушкой Сунь. Ее дочь уже выросла и могла самостоятельно справиться с большинством вещей. А раз так, то она поможет своей дочери.

Увидев, что все ушли, а Цзы Жую было не до нее, Фэн Юй Хэн прикоснулась к запястью, отправив свое сознание в аптеку. Она покопалась в ней и нашла необходимые детские лекарства для лечения проблем с кишечником.

Оставив ребенка на кровати, девушка встала и подошла к столу. Кинув пару гранул в чайную чашку, она вернула упаковку обратно в аптеку.

Скоро Ван Чуань вернулась с кипяченой водой. Девушка растворила водой лекарство и дала его Цзы Жую, после того как температура немного упала.

Ван Чуань посмотрела на чашку с лекарством и принюхалась. Она обнаружила, что у лекарства не было горького запаха, наоборот, оно обладало сладким ароматом. Ей действительно хотелось спросить, что это такое и когда вторая младшая госпожа успела найти его. Но тут она вспомнила, как августейший принц лично посоветовал ей:

— Не слишком углубляйся в дела, касающиеся второй молодой госпожи семьи Фэн. Независимо от ее действий, достаточно просто наблюдать. Не задавай слишком много вопросов. И тем более, запрещается говорить о том, что она делает с другими.

Ван Чуань затолкала свое любопытство куда подальше и решила всеми силами помогать Фэн Юй Хэн охранять Цзы Жуя.

Ребенок выпил лекарство, и вскоре после этого рвота прекратилась. Он также больше не просился в уборную. Довольно быстро его дыхание выровнялось, и он заснул.

Ван Чуань снова тайком вздохнула над чудесным лекарством.

Фэн Юй Хэн, увидела, что служанка ни о чем не спросила, поэтому и сама не стала ничего объяснять. В конце концов, в будущем ей придется находиться рядом со своим мастером. Если бы она попросила удовлетворить ее любопытство, то Фэн Юй Хэн боялась, что может свести ее с ума своими пояснениями.

Заботы дворика Ивы заставили их бодрствовать всю ночь. Рано утром на следующий день известие о том, что болезнь Цзы Жуя не усугубилась, дошло до ушей Чэнь Ши.

Фэн Юй Хэн увидела, что Мань Си тайком смотрит на нее. Но она уже обо всем знала, так как ей рассказала вставшая рано бабушка Сунь. Фэн Юй Хэн не хотела больше поднимать эту тему. Вчера Чэнь Ши была невероятно возмущена, и, в конечном итоге, должна была выплеснуть свои эмоции. Похоже, что занавес уже поднимался и скоро должно будет начаться само представление. Ей хотелось посмотреть, какими методами воспользуется ее противник.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 39.1. Быстрая доставка лекарства отцу**

Этот врач действительно казался очень серьезным и ответственным, когда расспрашивал бабушку Сунь о состоянии больного Цзы Жуя. Затем он лично осмотрел мальчика: проверил пульс и глаза и, наконец, заключил:

— У молодого господина расстройство желудка. Я назначу лекарство. После нескольких дней приема все наладится.

Яо Ши поняла, что врач сказал то же самое, что и Фэн Юй Хэн, и не могла не почувствовать себя еще более уверенной в медицинских познаниях дочери.

Ван Чуань и Фэн Юй Хэн переглянулись, но ничего не сказали. Первая вспомнила, что после того, как молодая госпожа дала молодому мастеру свое лекарство, ему явно стало лучше. Даже если для полного выздоровления потребуется несколько дней, похоже, не было необходимости в более горьком лекарстве, верно? Очевидно, что лекарство молодой госпожи было лучше.

Но, увидев понимающий взгляд Фэн Юй Хэн, Ван Чуань обо всем догадалась и промолчала.

Услышав, что это расстройство желудка, Чэнь Ши ухмыльнулась, сидя во внешней комнате:

— Я-то думала, что здесь что-то серьезное, но оказалось, что все это из-за переедания.

Хань Ши скрывала улыбку, но она быстро исчезла с ее лица, когда женщина увидела случайно прошедшую рядом Фэн Юй Хэн.

— Конечно, мать права, болезнь Цзы Жуя не столь серьезна. Молодой господин усадьбы Фэн здоров.

Она напомнила Чэнь Ши, что Цзы Жуй — молодой мастер семьи Фэн, и той не было нужны вести себя чрезмерно заносчиво.

— Раз все в порядке, то я уйду первой, — снова фыркнув, сказала вставшая Чэнь Ши, но, повернувшись, опять увидела гору подарков во дворе и тут же вспыхнула, словно спичка: — Ты получила подарки, но не отдала должное своим старшим. Кто учил тебя манерам?

— Спасибо матери за напоминание. Через некоторое время А-Хэн выберет какую-нибудь хорошую вещицу и предложит ее бабушке, — ответила, слегка улыбнувшись, Фэн Юй Хэн.

Чэнь Ши чуть не вывернулась наизнанку, желая заявить, что она тоже старшая. Но она прекрасно понимала, что независимо от сказанного ею, над ней просто посмеются. Поэтому решила, что лучше сорвет свой гнев на кормилице Ли:

— Вы трое! Отправить вас сюда действительно оказалось пустой тратой! Раз вам удалось разбаловать второго молодого господина до такой степени, то я хочу, чтобы вы убрались обратно в Золотой Нефритовый Двор!

Кормилица Ли и компания действительно понимали характер Чэнь Ши, а потому ничего не сказали. Согласно склонив головы, они последовали за ней.

Кто знает, какие злые идеи пришли в голову Чэнь Ши, пока она добиралась до лунных ворот? Остановившись там, эта женщина отдала приказ Цзинь Чжэнь, которая сопровождала ее:

— Иди с доктором и посмотри на рецепт. И помни, что лекарство должно быть хорошим. К лечению второго молодого мастера семьи Фэн нельзя относиться спустя рукава.

Цзинь Чжэнь поклонилась и осталась.

Фэн Юй Хэн смотрела на Цзинь Чжэнь и не знала, было ли это психологическим, но она чувствовала, что эта девушка, у которой уже имелся сексуальный опыт, выглядела гораздо более зрелой, чем окружавшие ее слуги. Она даже казалась более спокойной и умной. Но Фэн Юй Хэн заметила, как при движениях выглядывают из рукавов руки Цзинь Чжэнь, на запястьях которых красовались шрамы, и знала, что те, безусловно, являлись результатом наказания Чэнь Ши.

Цзинь Чжэнь увидела, что Фэн Юй Хэн не сводит с ее глаз и почувствовала себя немного неловко. Поклонившись ей, она сказала:

— Эта слуга пойдет за рецептом, — и быстро вошла в комнату.

— Поскольку мать сказала тебе расспросить о рецепте, тогда мне придется побеспокоить Цзинь Чжэнь и попросить тебя лично доставить лекарство, — с назначением врача все было в порядке. Фэн Юй Хэн уже просмотрела его и передала Цзинь Чжэнь.

— Госпожа сказала, что все в Ивовом дворе подчиняется воле второй молодой госпожи. Эта слуга собиралась только взглянуть на рецепт, чтобы сообщить его содержание госпоже и успокоить ее. С другими вопросами, я надеюсь, вторая молодая госпожа сможет справиться сама, — сказала Цзинь Чжэнь, сделав шаг назад и нахмурившись.

— Сходи за лекарством, — Фэн Юй Хэн не настаивала и передала рецепт Хуан Цюань, которая приняла приказ и ушла.

Цзинь Чжэнь поклонилась Фэн Юй Хэн и тоже покинула внутренний двор Ивы.

— Этого старого слугу зовут Сюй. Я доктор семьи Фэн. После того как ваша служанка принесет лекарство, отправьте ее в гостевой двор. Этот старый слуга лично позаботится о том, чтобы уменьшить страдания молодого мастера, — сказал вышедший последним доктор, церемонно прижав кулак к ладони и поклонившись Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась одними губами: ей казалось, или он чего-то ждал? На девичьем лице не отразилось и тени эмоций, когда она сказала:

— Тогда мне придется побеспокоить врача.

— Вторая молодая госпожа слишком вежлива. Этот старый слуга удаляется.

— Что-то не так с этим доктором? — спросила Ван Чуань, когда тот ушел.

— Я все еще не уверена, подождем и посмотрим, как он приготовит лекарство, — покачала головой в ответ Фэн Юй Хэн.

Через два часа служанка принесла приготовленное лекарство во внутренний двор Ивы. Увидев Фэн Юй Хэн, она по собственной инициативе сказала:

— Эта слуга заботится о докторе Сюй. Вот лекарство, которое доктор Сюй лично сделал для второго молодого мастера и приказал принести этой слуге. Он сказал, что путь из гостевого двора во внутренний двор Ивы позволит температуре лекарства стать приемлемой. Второй молодой мастер должен немедленно принять его ради лучшего эффекта.

Фэн Юй Хэн кивнула и приказала Ван Чуань забрать лекарство. Затем она заговорила с девушкой:

— Вернись и сообщи доктору Сюй, что второй молодой мастер немедленно выпьет лекарство.

Девушка поклонилась и быстро ушла.

Ван Чуань держала лекарство и не двигалась. Фэн Юй Хэн подошла к подносу и сняла крышку с чашки. Вдохнув его запах, она нахмурилась.

— Молодая госпожа, что-то не так?

— Очень сильно не так, — фыркнула девушка.

Фэн Юй Хэн считала, что Чэнь Ши планировала разобраться с людьми во дворе Ивы. Она также полагала, что противник не преминет воспользоваться этой возможностью — болезнью Цзы Жуя — чтобы провернуть пару-тройку трюков. Но она никак не ожидала, что эта женщина может так низко пасть.

Всю свою предыдущую жизнь она занималась лечением людей и была знатоком как западной, так и китайской медицины. Благодаря знаниям, полученным от семьи, она уже в возрасте восьми лет могла различать лекарства по запаху. С расстояния в пять шагов она могла почувствовать запах лекарства и понять, какие травы использовались для его приготовления. Более того, это лекарство она уже внимательно осмотрела, поэтому ошибка практически исключалась.

В чаше был афродизиак!

Шестилетнему ребенку хотели дать сильный афродизиак!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 39.2. Быстрая доставка лекарства отцу**

"Чэнь Ши, ох, Чэнь Ши!" — Фэн Юй Хэн оплакивала ее в своем сердце. Когда небеса посылают бедствия, есть надежда их избежать. Когда человек сам навлекает их на себя, тогда и надежды не остается.

— Не стоит пить это лекарство, — сказала она Ван Чуань, затем махнула рукой Цин Лин, занимавшейся работой во дворе. — Подойди.

Юная девушка быстро подбежала на зов.

С того момента, как Цин Лин получила свое имя, она следовала за Хуан Цюань, заботясь о Фэн Цзы Жуе. В настоящее время мальчик был болен, в чем девушка винила себя.

— Сходи за пустой чашкой и налей в нее теплую воду, затем возьми ложку, — поручила ей Фэн Юй Хэн, и Цин Лин бросилась выполнять это задание.

К ее возвращению Фэн Юй Хэн уже вытащила из рукава маленький бумажный пакетик. Она высыпала его содержимое в чашку с водой и помешала ложкой:

— Отнеси это молодому мастеру и дай ему выпить.

После того как Цзы Жуй заснул вчера вечером, Фэн Юй Хэн воспользовалась этой возможностью, чтобы зайти в свою аптеку. Она вскрыла несколько упаковок с лекарствами, которые Цзы Жуй мог принимать, и завернула их в бумагу. Затем взяла три бумажных пакетика и положила в рукав, чтобы можно было вытащить их в любое время, не слишком выделяясь при этом.

Ван Чуань почувствовала запах — это было то же самое сладкое лекарство, которое использовалось прошлой ночью, — и не могла не спросить:

— Если у молодой госпожи есть лекарство, почему доктор усадьбы назначает свое? — затем она посмотрела на чашу в своих руках и продолжила, свирепея буквально на глазах: — Оно отравлено?

— Отравлено? Если бы это был яд, тогда его можно было бы вывести. Это намного хуже, — фыркнула Фэн Юй Хэн.

Когда она произнесла эти слова, то увидела незнакомую девушку, дрожащую от страха у входа во внутренний двор Ивы. Ван Чуань первой заметила ее и тихо сказала Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, у входа кто-то стоит.

Когда она посмотрела на служанку, то увидела, что на ее лице отражалась тревога и немного робости, но у нее не было ауры преступника. Она шагнула вперед и помахала девушке:

— Иди сюда.

Та робко подошла и осторожно взглянула на нее, как будто боялась, что ее накажут.

Фэн Юй Хэн увидела, что она принесла ароматную миску лапши с небольшим количеством овощных стеблей. Было совершенно очевидно, что суп был приготовлен недавно.

— Какому двору ты служишь? — она сознательно сменила свой тон и даже подавила гнев, вызванный присланным афродизиаком.

— Эта слуга из внутреннего двора наложницы Хань. Наложница-мать Хань сказала, что второй молодой мастер заболел расстройством желудка. Ему лучше съесть немного нежирной лапши, поэтому она поручила своей маленькой кухне приготовить ее и послала эту слугу, чтобы доставить миску, — девушка, наконец, вздохнула и ответила, опустив голову.

Служанка говорила, протягивая поднос с миской лапши Фэн Юй Хэн. Даже когда Цин Юй подошла, чтобы взять его, она все еще настаивала на том, чтобы Фэн Юй Хэн забрала его лично.

Фэн Юй Хэн не стала отказываться — подняла руки и приняла поднос, намеренно коснувшись руки служанки. Разумеется, она сделала это не просто так. Когда их руки соприкоснулись, служанка вложила ей в ладонь маленькую бумажку.

— Эта слуга удаляется, — завершив свою миссию, девушка быстро убежала.

— Слуги этой усадьбы действительно не понимают правил. Где их учат заставлять мастера самостоятельно принимать вещи! — Цин Юй по-настоящему было любопытно. Она быстро взяла поднос у Фэн Юй Хэн и, задумавшись, осторожно спросила: — Молодая госпожа, можно ли есть эту лапшу?

Хотя она только вчера вошла в поместье Фэн, бабушка Сунь, Ван Чуань и Хуан Цюань четко объяснили им, что происходит в усадьбе. Три новых девушки прекрасно понимали, кто был на их стороне, а кто — их противником.

— Ее можно есть. Лапша легко переваривается. Пусть молодой мастер съест как можно больше, — Фэн Юй Хэн уже давно знала, что лапша безвредна, и кивнула в ответ.

— Тогда эта слуга немедленно уйдет, — Цин Юй поклонилась и ушла.

Фэн Юй Хэн развернула бумажку, оставшуюся в руке. В ней было написано лишь несколько строк: "Доктор — дальний родственник Цзинь Чжэнь. С лекарством определенно что-то не так. Не пей".

Фэн Юй Хэн прикрыла глаза. Так это была Цзинь Чжэнь? Прекрасно.

Но она не понимала. Почему Хань Ши решила передать это сообщение? Когда она находилась в Ивовом дворе, они с Чэнь Ши явно были заодно.

— Бабушка Сунь, — она громко позвала только что вышедшую из комнаты Цзы Жуя женщину, — сходи в Золотой Нефритовый Двор и найди Цзинь Чжэнь. Скажи, что лекарство Цзы Жуя уже прибыло. Поскольку главная жена так обеспокоена, лучше будет девушке Цзинь Чжэнь за всем проследить.

Бабушка Сунь кивнула, бросив взгляд на чашу с лекарством. Но она ничего не сказала и покинула двор.

Фэн Юй Хэн позвала Ван Чуань и вернулась в свою комнату. Пошептавшись с ней какое-то время, Фэн Юй Хэн что-то вложила ей в руку.

Бабушке Сунь удалось вернуть Цзинь Чжэнь. Чэнь Ши первоначально хотела, чтобы Цзинь Чжэнь позаботилась о том, чтобы люди двора Ивы воспользовались их лекарствами, но теперь, когда бабушка Сунь позвала ее, она почувствовала, что люди этого двора хотя бы чуть-чуть начали разбираться в правилах. Они относились к врачу с уважением.

Цзинь Чжэнь высокомерно подняла голову и последовала за бабушкой Сунь из Золотого Нефритового Двора. Пока они шли, она сказала:

— Госпожа и правда беспокоится за второго молодого мастера. Услышав, что второй молодой мастер заболел, она, даже не позавтракав, бросилась к нему. Теперь, когда вы позвали меня, я могу сообщить госпоже, и она сможет спокойно пообедать.

Бабушка Сунь усмехнулась, но не стала опровергать ее слова. Что касается людей во дворе Чэнь Ши, бабушка Сунь не испытывала к ним и толики добрых чувств.

— Лекарство было сделано по рецепту врача? — спросила Цзинь Чжэнь, она шла легкими шагами, а ее тело слегка изгибалось при ходьбе. Ее сердце было спокойным, а взгляд — дьявольским.

Бабушка Сунь в шутку кивнула:

— Не просто по рецепту, оно было приготовлено самим доктором Сюй! Слуга из гостевого двора только что принесла его. Вторая молодая госпожа послала меня найти тебя, чтобы ты могла взглянуть и успокоить госпожу.

— Это естественно. Давайте немного поторопимся, в противном случае лекарство может остыть, — Цзинь Чжэнь ускорила шаг, заставив бабушку Сунь улыбнуться. Пока они шли во двор Ивы, лекарство давно стало холодным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 40.1. Подготовлено госпожой**

Но пока они шли по извилистой дорожке к выходу из внутреннего двора, их быстро нагнала девушка-служанка. Увидев Цзинь Чжэнь, она вздохнула с облегчением и, обращаясь к ней, сказала:

— Хорошо, что мне удалось тебя найти, — после чего поклонилась ей, а затем, увидев бабушку Сунь, утянула Цзинь Чжэнь в сторонку.

Если бы бабушка Сунь присутствовала при доставке лекарства, то непременно узнала бы ее. Это оказалась та самая служанка, что работала в гостевом дворе и заботилась об их семейном враче. Именно она принесла чашу афродизиака во внутренний двор Ивы.

Цзинь Чжэнь явно была знакома с этой девушкой. Когда она поняла, что эта служанка искала именно ее, ее сердце пропустило удар:

— Что-то случилось?

Девушка наклонилась, скрывшись от взгляда бабушки Сунь, и только тогда вытащила что-то из-за пояса, передав это Цзинь Чжэнь:

— Только что кто-то оставил это перед дверью врача. Доктор Сюй велел мне доставить его тебе. Не могла бы ты помочь нам выяснить, в чем здесь дело?

Цзинь Чжэнь взяла сверток. Хотя вещь была обернута белой тканью, ее сердце забилось быстрее. Как будто догадывалось, что это что-то плохое.

Девушка быстро сдернула тряпку, и в голове у нее зазвучал набат — это оказался ее ботинок.

Но он был только один!

— Кто это прислал? — дрожащим голосом спросила она, крепко сжимая ботинок в руках, да так, что даже суставы побелели, а само ее лицо из розового стало белым, словно бумага.

— Я не знаю, — девушка покачала головой, — это лежало под дверью господина Сюй. Мы опросили всех слуг, но никто не видел, чтобы туда приходил кто-то незнакомый.

Цзинь Чжэнь сделала несколько глубоких вдохов, спрятала туфлю в рукав, а затем похлопала девушку по плечу:

— Быстрее возвращайся. Скажи доктору, что я получила его сообщение, и ему не о чем беспокоиться, — сказав это, она обернулась и схватила под руку бабушку Сунь. В ее последующих словах звучала настойчивость, но голос стал гораздо добрее: — Бабушка, давай пойдем поскорее. Мы не должны заставлять вторую юную госпожу ждать слишком долго.

Бабушка Сунь не знала, что случилось, но видела, как убежала остановившая их девушка. Что касается Цзинь Чжэнь, она практически рысью пробежала весь путь до внутреннего двора Ивы. Было несколько раз, когда старушка хотела замедлиться, все же здоровье подводило, но Цзинь Чжэнь мчалась как на пожар, полностью игнорируя ее состояние.

Когда же они, наконец, добрались до Ивового двора, бабушка Сунь осталась стоять у входа, опершись на ворота и в попытке отдышаться хватая ртом воздух. А Цзинь Чжэнь, приподняв юбку, сразу же бросилась внутрь. Только дойдя до двери в комнату Фэн Юй Хэн, она остановилась и позвала:

— Вторая молодая госпожа! Слуга Цзинь Чжэнь просит о встрече со второй юной госпожой!

Изнутри не последовало никакой реакции.

Цзинь Чжэнь еще несколько раз безрезультатно постучала, а потом повернулась и подбежала к другой комнате.

В этой комнате жил Фэн Цзы Жуй. Когда Цзинь Чжэнь вошла в нее, то увидела на столе пустую чашу, в которой все еще оставалось несколько капель лекарства.

Она побелела, продолжая смотреть на посуду. Затем перевела взгляд на Фэн Цзы Жуя, лежавшего на кровати. Именно тогда она почувствовала, как подкашиваются ее ноги.

— О! — Хуан Цюань, которая присматривала за Цзы Жуем, повернула голову и сурово посмотрела на Цзинь Чжэнь. — Разве это не служанка главной жены Цзинь Чжэнь? Почему ты стоишь там?

— Где вторая молодая госпожа? — напористо спросила Цзинь Чжэнь, чувствуя, что ее сердце вот-вот выскочит из груди.

— Молодая госпожа устала от заботы о молодом мастере. Она отдыхает в своей комнате.

— Я пойду к ней, — Цзинь Чжэнь не заботило, что еще хотела ей сказать Хуан Цюань. Она развернулась и направилась к двери Фэн Юй Хэн. Размышляя над своими дальнейшими действиями, она решила, что тоже должна встать на колени. Она продолжала барабанить в дверь и звать: — Вторая молодая госпожа, прошу вторую молодую госпожу встретиться с Цзинь Чжэнь. Лекарство, отправленное второму молодому господину, было неправильным. Оно действительно было неправильным!

Дверь скрипнула, и перед ней предстала Фэн Юй Хэн со стоявшей поодаль Ван Чуань. Нахмурив брови, девушка спросила:

— Хм? Лекарство было приготовлено лично доктором Сюй, как оно могло быть неправильным? Кроме того, если это так, то просить прощения должна девушка-служанка из гостевого двора. Цзинь Чжэнь, что ты делаешь? Быстрее вставай, пол холодный.

Она протянула руку и помогла подняться моментально побледневшей Цзинь Чжэнь.

Верно! Она поступила слишком опрометчиво. Увидев ботинок, она предположила, что все раскрылось. Тем более туфля появилась перед дверью врача в такой критический момент. Она была уверена, что этот вопрос был раскрыт второй молодой госпожой.

С момента потери обуви той ночью она совсем не могла расслабиться — все размышляла, в чьи руки попала та пара туфель, где и когда они снова появятся? Теперь, наконец, она нашла призрачный ответ, но подобный результат ей меньше всего хотелось увидеть. Кроме того... у другой стороны еще оставался второй ботинок.

Но как она должна сейчас реагировать? Лекарство она не доставляла, но поспешила признать вину. Цзинь Чжэнь опустилась на колени перед Фэн Юй Хэн, шокировав ее на мгновение.

Фэн Юй Хэн скривила губы и фыркнула. Этим можно было воспользоваться. Она могла использовать волнение Цзинь Чжэнь в своих интересах.

Страдающий от мук совести доктор, найдя около своей двери туфлю, определенно подумает о сегодняшних событиях. Даже если в записке наложницы-матери Хань не упоминалось об этом, она все понимала. Чэнь Ши не могла напрямую поговорить с этим врачом, поэтому все переговоры велись через Цзинь Чжэнь. Доктор Сюй передал туфлю в руки Цзинь Чжэнь. Та же, опасаясь разоблачения своих прогулок с Ли Чжу, вынуждена была вернуть это хитрое лекарство и молить о прощении.

— Слуга доктора Сюй поистине слишком неосторожна, — Фэн Юй Хэн сама помогла ей оправдаться. — Но так как мать наказала Цзинь Чжэнь проследить за рецептом, вполне естественно, что именно эта девушка наиболее серьезно относится к здоровью второго молодого господина. Однако присланное лекарство оказалось неправильным. Девушка Цзинь Чжэнь, это нельзя считать хорошо выполненной работой.

— Это была халатность этой слуги. Я не пошла в гостевой двор, чтобы проследить за процессом. Я не знаю... выпил ли второй молодой господин это лекарство? — Цзинь Чжэнь склонила голову и дрожащим голосом признала свою вину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 40.2. Подготовлено госпожой**

Цзинь Чжэнь подняла голову, с надеждой глядя на Фэн Юй Хэн. Она безумно сильно надеялась, что в пустой чашке в соседней комнате не было этого лекарства!

— Он не пил его, — Фэн Юй Хэн действительно дала ей надежду. Но увидев, что Цзинь Чжэнь испустила длинный вздох, добавила: — Лекарство все еще здесь. Цзинь Чжэнь, быстрее отнеси это лекарство отцу.

— А? — громко вскрикнула Цзинь Чжэнь. — От-отнести его кому?

— Конечно же, оно для отца! — Фэн Юй Хэн изобразила на лице удивление, а затем склонила голову, покраснев. — Я немного разбираюсь в медицине. Это лекарство, должно быть, приготовлено доктором Сюй для отца по поручению матери. Быстрее отнеси его отцу.

— Н-н-нет, это не так, — Цзинь Чжэнь несколько раз покачала головой. — Это не для господина.

— Как такое возможно? Что за чушь ты несешь! Если не для отца, то кто еще в этой усадьбе может его выпить? — Фэн Юй Хэн приняла еще более удивленный вид.

Цзинь Чжэнь почувствовала, как задрожали ее ноги, когда она опустилась на колени. Она догадалась, что какие бы слова ни сорвались с ее уст, она оказывалась в ловушке. Она долго размышляла, после чего, стиснув зубы, произнесла:

— Должно быть, врач приготовил его для себя.

Фэн Юй Хэн подняла брови и куда-то направилась, потянув за собой Ван Чуань:

— Тогда мне нужно обратиться к доктору Сюй и спросить, что он намеревался делать здесь, в этой усадьбе, после приема лекарства.

— Вы не можете! Вторая молодая госпожа, пожалуйста, подождите! — Цзинь Чжэнь развернулась и проползла несколько шагов на коленях. Схватившись за подол платья Фэн Юй Хэн, она принялась умолять: — Вторая юная госпожа, пожалуйста, подождите! — она не могла позволить Фэн Юй Хэн уйти и задать доктору подобный вопрос. Как только это произойдет, тот определенно отступится от нее. Хотя организовала все это главная жена, общение с врачом всегда проходило через нее. Главная жена определенно не будет оправдываться или признаваться в чем-то незаконном, да даже если она это сделает, она — главная жена. Что вообще с ней может сделать семья Фэн? В конце концов, пострадает только она. Цзинь Чжэнь продолжала размышлять. С бегающими из стороны в сторону глазами, она, наконец, сказала: — Эта слуга отнесет его! Это лекарство и правда для господина. Оно было ошибочно отправлено второму молодому мастеру. Прошу вторую молодую госпожу простить слугу. Эта слуга немедленно передаст его мастеру.

Закончив говорить, Цзинь Чжэнь встала, собираясь забрать лекарство из рук Ван Чуань.

По пути она могла просто вылить его где-нибудь.

К сожалению, Ван Чуань не могла согласиться с ее намерениями. Цзинь Чжэнь не заметила, как та отодвинулась, но Ван Чуань теперь находилась в пяти шагах от нее.

— Девушка Цзинь Чжэнь, я сопровожу тебя! Ты лучшая служанка первой жены. А двор Ивы далеко, поэтому донести поднос оставь на меня.

— Нет необходимости, это совсем не обязательно. Я могу сама донести его, — запаниковала Цзинь Чжэнь.

— Я все еще думаю, что будет лучше, если Ван Чуань будет с тобой, — сказала Фэн Юй Хэн. — Лекарство очень важно для отца. Я действительно волнуюсь, — после этих слов она, даже не взглянув на Цзинь Чжэнь, просто махнула рукой, повернулась и ушла обратно в свою комнату.

Цзинь Чжэнь услышала, как закрылась за ней дверь, и ее сердце чуть не остановилось от ужаса.

— Цзинь Чжэнь, пожалуйста, иди впереди, — сказала Ван Чуань, взглянув на Цзинь Чжэнь, и вышла. Беспомощная служанка только и могла, что послушно побежать следом.

По пути Цзинь Чжэнь постоянно думала об этом лекарстве. К сожалению, Ван Чуань двигалась так, словно скользила. Цзинь Чжэнь не раз пыталась толкнуть или наступить на одежду Ван Чуань, но та продолжала идти вперед, пока она удивленно цепенела после очередной провалившейся попытки.

Фэн Цзинь Юань только что вернулся в поместье и находился в Сосновом дворе. Это Ван Чуань выяснила, спросив слуг по пути. В то же время она самостоятельно нашла путь к Сосновому двору, успешно препятствуя попыткам Цзинь Чжэнь увести ее по неверному маршруту.

Прибыв в Сосновый двор, Цзинь Чжэнь уже была на грани истерики. Независимо от сказанного, она не хотела входить.

Вскоре они встретили слугу. Увидев Ван Чуань, он почувствовал, что что-то было не так, но потом увидел Цзинь Чжэнь и сразу же отреагировал:

— О, разве это не девушка Цзинь Чжэнь? Может быть, госпоже нужно обсудить что-то с мастером?

— Главная жена подготовила питательную смесь для мастера. Мы с Цзинь Чжэнь пришли, чтобы доставить ее, — не дав Цзинь Чжэнь и слова сказать, произнесла Ван Чуань.

Слуга не почувствовал, что в этом не было ничего необычного, так как главная жена и наложницы-матери часто отправляли что-то подобное в Сосновый двор. Иногда такое случалось по два раза на дню.

Он развернулся и жестом пригласил их войти, а затем проводил в Сосновый двор и довел до кабинета, где находился Фэн Цзинь Юань.

— Девушки, пожалуйста, подождите. Сначала я доложу мастеру.

Слуга вошел в кабинет и вскоре вернулся, жестом пригласив их внутрь, а сам остался на улице.

Фэн Цзинь Юань слышал, что питательную смесь прислала главная жена, и присутствие Цзинь Чжэнь не было странным; однако он нахмурился, когда увидел Ван Чуань.

Он очень четко помнил, что эту служанку прислали вчера Фэн Юй Хэн служащие августейшего принца. Почему слуга из Ивового двора стояла рядом с Цзинь Чжэнь?

Ван Чуань была служанкой августейшего принца, поэтому, естественно, знала правила. Как и в прошлый раз, когда она видела мастера поместья Фэн, девушка поприветствовала его, опустившись на колени, независимо от своих эмоций по этому поводу. С почтительным выражением лица она сказала:

— Слуга Ван Чуань приветствует мастера.

— Тебя зовут Ван Чуань? Какое уникальное имя, — кивнул Фэн Цзинь Юань.

— Отвечаю мастеру, оно действительно такое.

— Хм, — Фэн Цзинь Юань не знал точно, как ему следует говорить с Ван Чуань. С Фэн Юй Хэн он уже чувствовал себя не в своей тарелке, но теперь появилась еще и служанка августейшего принца. Кто знал, каким безрассудным может стать девятый принц, и какой он может преподать им урок?

— Мастер, эту питательную смесь подготовила для вас главная жена, — увидев, что ему нечего сказать, Ван Чуань взяла инициативу в свои руки.

— Питательная смесь, подготовленная главной женой, была принесена сюда тобой? — Фэн Цзинь Юань почувствовал, что ему нужны объяснения. Он снова взглянул на Цзинь Чжэнь: — Что здесь происходит?

У Цзинь Чжэнь отнялся язык, она не смела поднять голову, чтобы посмотреть на Фэн Цзинь Юаня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 41.1. A-Хэн преподносит сокровище**

Ван Чуань не смутилась и ответила вместо Цзинь Чжэнь:

— Отвечаю мастеру: второй молодой господин внезапно заболел вчера вечером. Сегодня утром главная жена послала за врачом. Он лично приготовил лекарство, которое служанка затем принесла во внутренний двор Ивы. Но потом прибежала девушка Цзинь Чжэнь, сказав, что посланное лекарство было неправильным. Эта чашка с лекарством — питательная смесь, приготовленная для мастера главной женой. Вторая молодая госпожа не хотела откладывать, поэтому приказала этой слуге быстро пойти с девушкой Цзинь Чжэнь и доставить ее.

— Как ты могла быть такой беззаботной? Ты понесешь наказание, когда вернешься к главной жене, — кивнув, отчитал Фэн Цзинь Юань Цзинь Чжэнь. Так вот, что случилось.

Но по отношению к Ван Чуань он вел себя так, как будто не слышал и упоминания о болезни Фэн Цзы Жуя. Он не задал ни одного вопроса и даже не упоминал об этом.

Ван Чуань внутренне усмехнулась. Она могла только вздыхать от того, насколько слабыми были семейные узы в поместье Фэн. Хотя второй молодой господин — сын наложницы, но в поместье Фэн имелось всего двое сыновей, и их обоих должны были обожать. Тем не менее отец, Фэн Цзинь Юань, придерживался другой линии поведения. Это действительно горько разочаровывало.

— Поставь сюда, — Фэн Цзинь Юань махнул рукой, тогда Ван Чуань поднялась и двинулась вперед, поставив лекарство на стол.

Фэн Цзинь Юань, казалось, привык пить смеси, отправленные его женами. Принимая это как должное, он даже не посмотрел на содержимое чашки, прежде чем, запрокинув голову, опустошить ее.

— Господин... — невольно вскрикнула Цзинь Чжэнь.

— Какая распущенность! — воскликнул Фэн Цзинь Юань, сначала замерев на мгновение, а затем поставив чашку на стол.

— Кажется, у девушки Цзинь Чжэнь есть, что сказать мастеру, поэтому эта слуга удалится первой, — Ван Чуань отступила на несколько шагов и поклонилась Фэн Цзинь Юаню.

Фэн Цзинь Юань хмыкнул. Если Цзинь Чжэнь хотела ему что-то сказать, значит, было что сказать и Чэнь Ши. Он действительно не испытывал ни капли нежных чувств по отношению к нынешней главной жене. Единственная причина, по которой он оставил ее в этом звании, заключалась в том, что семья Фэн все еще нуждалась в богатстве семьи Чэнь, чтобы свести концы с концами. Кроме того, это делало Чэнь Юй дочерью первой жены.

— Тогда ты можешь уйти! — Фэн Цзинь Юань посмотрел на Ван Чуань и махнул рукой.

Ван Чуань отступила, поклонившись, при этом во взгляде у нее притаилось лукавство. Выходя из комнаты, она не забыла закрыть за собой дверь.

— Девушка Цзинь Чжэнь все еще внутри? — спросил слуга, следивший за территорией, кивнув на дверь, увидев, что она уходит.

— Оказалось, что девушка Цзинь Чжэнь должна еще что-то сказать мастеру. Должно быть, нужно передать что-то от главной жены, — ответила Ван Чуань.

Слуга не заметил в этом ничего особенного и проводил Ван Чуань.

В это же время Фэн Юй Хэн с сопровождавшей ее Цин Юй направилась во внутренний двор Изящного Спокойствия.

Уходя, она взяла с собой кольцо с крупным хэтянским нефритом(1). Кроме того, вытащила медицинский пластырь для лечения грыжи межпозвоночных дисков из своей аптеки.

Она поняла, что это кольцо на большой палец руки было драгоценным, но не таким уж и редким. Основательнице определенно понравится, но это будет не самый лучший результат. Что касается медицинских пластырей из двадцать первого века, подобное по-настоящему трудно было бы отыскать в этом мире.

Одной из причин, по которым Фэн Юй Хэн решила отправиться с подарком во внутренний двор Изящного Спокойствия, было то, что сегодня утром Чэнь Ши сказала ей, что она должна что-то подарить. Вторая причина была конечной целью этого визита.

— Все ли улажено? — спросила она у Цин Юй.

— Вторая молодая госпожа, не волнуйтесь. Главная жена действительно находится во дворе Изящного Спокойствия. Там не только она, но и третья, и четвертая матери-наложницы вместе с дочерьми, — кивнула Цин Юй.

— Очень хорошо, — ухмыльнулась девушка. Поправив одежду, она подняла голову и обнаружила, что двор Изящного Спокойствия уже был перед ней.

В это время во внутреннем дворе Изящного Спокойствия было очень оживленно. Громкий смех Чэнь Ши был слышен издалека. Она, смеясь, говорила:

— Если свекрови нравится, то я заставлю своего третьего брата подумать, как найти еще нефрит цвета бараньего сала(2). Я слышала, что вещи из него доставляют во дворец каждый год. Если мы сможем достать для свекрови кольцо на большой палец, то это произведет на всех очень глубокое впечатление!

— Тогда я побеспокою тебя, — с смехом ответила ей основательница.

Фэн Юй Хэн закатила глаза. Похоже, у основательницы действительно не было своей точки зрения. Кто бы ни дарил ей подарки, она будет любить его.

А раз так, то это было прекрасно. Она покрепче сжала коробочку с перстнем и изобразила улыбку.

— Ой! Кто это? — голос Чэнь Ши действительно был чудесен, даже очаровательнее, чем у Хань Ши. Настолько, что у людей ноги слабели. В конце концов, подобная игра голосом являлась чем-то подвластным бывшей наложнице. Она не могла не показать эту способность, которую постоянно использовала. К сожалению, эту женщину можно было нормально воспринимать только на слух, смотреть на нее было не слишком приятно. — Ну разве это не наша А-Хэн? Скажи-ка мне, как я теперь должна тебя называть? Августейшая принцесса?

Фэн Юй Хэн подумала, что сегодня настроение у Чэнь Ши излишне хорошее. Вероятно, она процентов на восемьдесят была уверена, что Фэн Цзы Жуй выпил то лекарство, и просто ожидала начала представления.

Если такой ребенок, как Цзы Жуй, выпьет это лекарство, даже если он и не умрет, то станет просто пустой оболочкой. Тем более, что это лекарство было невероятно унизительным. Даже игнорируя тяжкие телесные повреждения, если подобное станет известно, то, вполне возможно, это темное пятно и за все жизнь невозможно было бы стереть с его репутации.

— Внучка пришла отдать дань уважения бабушке, — сказала Фэн Юй Хэн, величаво подойдя и поклонившись основательнице, при этом совершенно проигнорировав Чэнь Ши.

— Уважение! Уже прошел целый час после того, как все мы выразили свое почтение. Если ты и правда чувствуешь что-то такое, то почему не пришла раньше? — голос Чэнь Ши снова стал пронзительным.

— Мать, разве вы не были сегодня во дворе Ивы? Цзы Жуй заболел, и мать наказала А-Хэн и наложнице-матери Яо должным образом позаботиться о нем. Вы сказали, что лично позаботитесь о бабушке, — притворилась удивленной Фэн Юй Хэн.

Слова Чэнь Ши застряли у нее в глотке. Всем было известно, что она посещала двор Ивы. Если прямо сейчас опровергнуть слова Фэн Юй Хэн, то это будет похоже на то, что она не заботится о детях наложниц, прекрасно зная, что Цзы Жуй болен, но все же не позволяя Фэн Юй Хэн и Яо Ши остаться и присмотреть за ним.

Но она действительно такого не говорила!

...................\_\_\_

1. В Китае добывают четыре сорта нефрита. Хотан (или хэтян) наиболее ценный. Привозят его из одноименного округа Хотан. Еще он называется «камнем цвета бараньего сала». Только лишь у императора Поднебесной мог быть такой нефрит. Ценился он выше золота. Сюянь — второй по дороговизне вид нефрита. Он полупрозрачный и бывает двух цветов: белого или светло-зеленого. Ланьтянь слегка желтоват и имеет зеленую примесь, по рисунку напоминающую небольшие облачка. Наньян — самый распространенный нефрит. Он обладает различными примесями и цветами. Его активно используют для изготовления больших скульптур.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 41.2. A-Хэн преподносит сокровище**

Чэнь Ши не смирилась с этим и снова открыла рот, чтобы что-то сказать, но Чэнь Юй опередила ее:

— Мама все время беспокоилась о младшем брате Жуе. Она также беспокоилась, что бабушка будет волноваться, если узнает, поэтому и не осмеливалась об этом заговорить. Надеюсь, вторая сестра не будет винить ее.

Несколькими словами она поставила еще одну метку на спине Фэн Юй Хэн, заставив основательницу расстроиться.

— А-Хэн оговорилась, — Фэн Юй Хэн не двигалась и только смотрела на пожилую женщину с извиняющейся улыбкой.

Разве могла основательница вести себя с Фэн Юй Хэн как вчера? Сейчас она с нетерпением ожидала, когда сможет провести с ней время, холя и лелея внучку, и страстно желала увидеть ее улыбку.

— Все нормально. Все хорошо. А-Хэн не нужно винить себя, — жестом она пригласила ее подойти ближе. — Ну же, скорее, подойди, присядь рядом с бабушкой.

Увидев, как основательница протянула руку, Фэн Юй Хэн сделала два шага вперед и вложила свою маленькую ручку в бабушкину. Затем, придвинув мягкое кресло, села. Какое-то время она ждала, что старушка начнет расспрашивать ее о Цзы Жуе, но безуспешно.

Возможно, заметив, что выражение лица Фэн Юй Хэн не предвещало ничего хорошего, разум Ань Ши прояснился. Она не могла не понять, почему Фэн Юй Хэн так разочарована, поэтому решила взять на себя инициативу и спросить:

— Вторая молодая госпожа, как болезнь второго молодого мастера?

— Как Цзы Жуй? Это серьезно? Вы вызвали врача? — смущенная тем, что Ань Ши спросила первой, основательница сама задала несколько вопросов.

— Врач в поместье довольно знаменит. Вторая сестра, ты пригласила его? — также заинтересовавшись, спросила Фэн Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн ожидала упоминания о докторе. Не поднимая головы, она незаметно бросила взгляд на Хань Ши. И увидела, что та, притворяясь невежественной, рассматривает свои ногти, но на самом деле очень нервничает. Что касается Чэнь Ши, эта женщина закатила свои маленькие глазки и скривила губы в усмешке.

— Отвечаю бабушке, врач осмотрел его, — Фэн Юй Хэн насмешливо улыбнулась, затем добавила, снова посмотрев на Чэнь Юй: — Это было утром, когда мать привела доктора Сюй во внутренний двор Ивы.

Услышав о докторе Сюй, Фэн Чэнь Юй немного расслабила мышцы лица. Никто другой не заметил бы разницы, но это изменение не избежало внимательных глаз Фэн Юй Хэн.

Даже Хань Ши прекратила возиться с ногтями. Чэнь Ши тоже успокоилась, желая услышать, что Фэн Цзы Жуй выпил это лекарство.

Казалось, все ждали, когда Фэн Юй Хэн продолжит говорить, но она не собиралась следовать желаниям других людей. Внезапно сменив тему, она поставила перед основательницей деревянную коробочку:

— Это действительно совпадение. Когда я только вошла во двор, то услышала, как мама говорила о том, чтобы найти нефрит цвета бараньего сала, чтобы сделать бабушке кольцо на большой палец. Кажется, этот нефрит и в самом деле был предназначен бабушке. Пожалуйста, посмотрите...

Она открыла коробку, и все вытянули шеи, глядя в их сторону. Внутри деревянного ящичка лежало кольцо для большого пальца. Нефрит был ровным и довольно крупным, совершенно без изъянов. На первый взгляд он казался несравненно гладким и прекрасным. Он напоминал свежевырезанный жир откормленного ягненка с глянцевым блеском густого масла.

Основательница беспомощно смотрела, как Фэн Юй Хэн почтительно вынула кольцо и надела ей на большой палец.

— Как красиво! — воскликнула Фэнь Дай. — Я никогда раньше не видела такого прекрасного нефрита.

— Я думаю, что даже нефрит, который ввозится во дворец, не настолько прекрасен как этот! — тихо сказала Сян Жун, кивнув головой.

Фэн Юй Хэн увидела желаемый результат и вручила деревянную коробочку бабушке Чжао. А затем, потянув основательницу за руку, сказала:

— Если бабушке нравится, тогда все хорошо. Это означает, что А-Хэн не напрасно выбирала подарок для бабушки рано утром.

Теперь основательница чувствовала, что было очень разумно вернуть эту внучку из деревни в горах на северо-западе. Она несколько раз погладила руку Фэн Юй Хэн, размышляя, как удержать ее рядом:

— Когда ты была вынуждена покинуть усадьбу, изначально мне совершенно не нравилось это. В эти годы я часто разговаривала о тебе с твоим отцом. Наконец, он принял во внимание старость своей матери и с радостью вернул тебя обратно в поместье.

Фэн Юй Хэн чуть не фыркнула со смеху. Эта старуха действительно была хороша! Ради собственной выгоды она отбросила своего сына. Она как будто кричала: "Твой отец изначально не хотел тебя возвращать, скажи мне спасибо за это".

— Да, А-Хэн определенно запомнит милость бабушки, — ответила девушка, прикрыв улыбку рукой и пытаясь ничем не выдать ее. Говоря это, она достала медицинский пластырь, который приготовила заранее. Зал сразу же наполнился его уникальным лекарственным запахом.

— Что это? Какой ужасный запах! Быстрее избавься от него! — выразила свое раздражение Чэнь Ши, прикрыв нос.

— Но... это медицинский пластырь для бабушки, чтобы уменьшить боль в ее спине! — застенчиво посмотрела на Чэнь Ши Фэн Юй Хэн.

Глаза основательницы радостно вспыхнули, а потом она яростно накинулась на Чэнь Ши:

— Разве ты не хочешь, чтобы я поправилась? Или надеешься, что однажды я слягу от боли? Может быть, ты единственная, у кого есть право голоса в этой усадьбе?

— Ко всему, что связано с медициной, лучше отнестись с осторожностью. Мать беспокоится за бабушку, — увидев, как рассердилась основательница, Фэн Чэнь Юй быстро принялась сглаживать ситуацию. Сказав это, она повернулась, чтобы спросить Фэн Юй Хэн: — Вторая сестра, этот медицинский пластырь, откуда он? Ты покидала усадьбу?

— Я не покидала усадьбу с тех пор, как вернулась. Он от персидского купца, которого я встретила в горах на северо-западе. Они очень ценны и лучше всего подходят для лечения болезни бабушки, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

— Раз так, бабушка, возможно, захочет попробовать, — Фэн Чэнь Юй с большим трудом подавила свой гнев и направила разговор в другое русло.

Основательница громко фыркнула, больше не заботясь о Чэнь Ши и проявляя интерес к медицинским пластырям в руках у Фэн Юй Хэн. Принюхавшись снова, она обнаружила, что запах стал уже не таким резким, как это было в самом начале. Понюхав его еще какое-то время, она почувствовала холодок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 42.1. Главная жена - обезумевшая собака**

— Это дал тебе эксцентрик из Персии? — в эту эпоху подобные люди действительно считались почти мистическими созданиями. Фэн Юй Хэн использовала этот предлог, и предмет в ее руках сразу стал необыкновенным. — Что-то подобное трудно найти даже для дворца. А-Хэн действительно повезло.

— Кто здесь по-настоящему удачлив, так это бабушка, — ответила Фэн Юй Хэн и вручила медицинские пластыри бабушке Чжао со словами: — Пожалуйста, позаботься об этом. Сегодня вечером, когда бабушка примет ванну, наклей один прямо то место, где болит. На следующий день в то же время сними его и наклей новый.

— Применять только один пластырь каждый раз? — серьезно спросила бабушка Чжао, очень внимательно слушая ее.

— Если болезненная область слишком велика, то используй еще один. Здесь достаточно на семь дней. Через неделю, если не произойдет ничего неожиданного, боль в спине должна исчезнуть. По крайней мере, она больше не появится в этом году, — объяснила Фэн Юй Хэн старой слуге, а потом добавила, мило взглянув на основательницу: — Бабушка, не волнуйтесь. В будущем А-Хэн подумает о способах лечения вашей боли в пояснице.

Старушка была тронута. Держа ручки Фэн Юй Хэн в своих руках, она сказала:

— Хорошая девочка, действительно хорошая девочка.

В их части комнаты царило оживление, а в другой Хань Ши не смогла больше контролировать свое любопытство и нетерпеливо спросила:

— После визита доктора второй молодой мастер выпил лекарство?

Чэнь Ши тоже интересовала эта тема, и она сразу же посмотрела на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн все еще прятала голову у основательницы на животе, так что ее улыбку никто не увидел.

Мысленно подсчитав, что Ван Чуань должна была уже со всем закончить, она выпрямилась и повернулась, чтобы посмотреть на Чэнь Ши:

— И правда, я как раз хотела поговорить с матерью по поводу того лекарства.

— О чем ты хотела поговорить со мной? — неестественно покачала головой Чэнь Ши.

— О лекарстве! Сегодня утром, после того, как доктор Сюй сделал назначение, девушка матери Цзинь Чжэнь проверила рецепт, а вы сказали использовать только высококачественные травы.

— Ах, это как раз то, как и должна поступать главная жена семьи, — с удовлетворением кивнув, сказала основательница, услышав слова внучки.

— Тогда этот доктор Сюй сказал, что лично подготовит лекарство, поэтому мы остались вполне довольны. После этого девушка-служанка из внутреннего двора принесла его, но прежде чем мы смогли отдать его Цзы Жую, девушка Цзинь Чжэнь прибежала обратно, настаивая, что они отправили неправильное лекарство. Она умоляла меня разрешить ей забрать лекарство, — продолжала Фэн Юй Хэн.

— Даже обычная чашка с лекарством доставлена неправильно. Чем вообще занимаются слуги? — нахмурилась основательница.

— Ты говоришь, что Цзинь Чжэнь забрала лекарство? — резко спросила Чэнь Ши, чувствуя, что что-то пошло не так.

— Да, — кивнула Фэн Юй Хэн, — она сказала, что лекарство было отправлено не туда. Сказала, что оно было приготовлено матерью для отца, и эта дочь должна отдать чашу ей. Мать знает, А-Хэн в юном возрасте по пятам следовала за дедушкой по материнской линии и прочитала много медицинских книг, поэтому, внимательно осмотрев содержимое этой чашки, я смогла частично определить, что это за лекарство. Это средство действительно должны были отправить отцу, поэтому А-Хэн согласилась с девушкой Цзинь Чжэнь, собиравшейся отнести его, куда следовало. Девушка Цзинь Чжэнь пробежала весь путь до двора Ивы и очень устала. А-Хэн боялась, что она может пролить лекарство, поэтому послала свою слугу, помочь ей доставить его. Кстати об этом, она должна скоро вернуться.

Чэнь Ши вскочила. Из-за резкого движения кресло, в котором она сидела, перевернулось.

Что касается Хань Ши, которая сидела рядом с ней, она вздохнула с облегчением и быстро взглянула на Фэн Юй Хэн, скрывая улыбку.

— Что за неуважение? Что ты пытаешься сделать? — громко стукнув тростью об пол, воскликнула основательница, испуганная Чэнь Ши.

— Мама, пожалуйста, успокойтесь. Что случилось? Может быть, вы плохо себя чувствуете? — Фэн Юй Хэн с одной стороны извинилась перед бабушкой, а с другой — попыталась успокоить Чэнь Ши.

В зал зашла Ван Чуань. Она возвращалась из Соснового двора и искала Фэн Юй Хэн.

— Ван Чуань, доставила ли лекарство девушка Цзинь Чжэнь? Отец его выпил? — спросила вошедшую Фэн Юй Хэн, подзывая ее к себе взмахом руки.

Служанка первым делом сделала несколько шагов вперед и с уважением поклонилась основательнице. Та, естественно, помнила, что эта служанка была прислана вчера августейшим принцем, поэтому не могла быть с ней невежливой:

— Быстро встань. Только посмотрите на это маленькое лицо, ты действительно родилась красивой.

— Благодарю основательницу за похвалу, — Ван Чуань снова поклонилась, затем ответила на вопросы Фэн Юй Хэн: — Отвечаю второй молодой госпоже: эта слуга сопроводила девушку Цзинь Чжэнь в Сосновый двор. Мастер выпил лекарство, но...

— Но что? — лицо Фэн Юй Хэн выглядело любопытным. — Цзинь Чжэнь не вернулась с тобой?

— Она этого не сделала. После того как мастер выпил лекарство, Цзинь Чжэнь должна была еще что-то сказать ему, поэтому он позволил этой слуге уйти первой, — ответила Ван Чуань.

— Цзинь Чжэнь! — рыкнула сквозь стиснутые зубы Чэнь Ши, стряхнув с себя руки Чэнь Юй и сжав кулаки.

В это время в Сосновом дворе Фэн Цзинь Юань имел Цзинь Чжэнь без сучка и задоринки. Чернила вылились из опрокинутой чернильницы и расплылись по всей кипе высококачественной бумаги. Пара капель упали и на лицо Цзинь Чжэнь.

Выпив лекарство, разве мог Фэн Цзинь Юань по-прежнему проявлять нежную привязанность к женщинам? Его сознание уже начало расплываться. Хрупкое тонкое тело Цзинь Чжэнь было настолько измотано, что она не могла даже молить о пощаде.

Наблюдающий за дверью слуга внимательно прислушался. И вздохнул. Эта девушка Цзинь Чжэнь действительно оказалась храброй. Она на самом деле посмела использовать главную жену, чтобы добраться до мастера, и преуспела! В этот момент он просто надеялся, что эти двое поспешат, чтобы не быть застигнутыми яростью главной жены или любого другого, кто придет их искать.

Но как мог человек, который только что выпил лекарство, так быстро прийти в себя? Кроме того, Цзинь Чжэнь, которая была очень испугана поначалу, стала обретать определенную раскованность в действиях.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 42.2. Главная жена - обезумевшая собака**

Цзинь Чжэнь не была девственницей. То, что у нее имелось немного опыта, помогло ей быстро управиться с Фэн Цзинь Юанем. Более того, по ее мнению, Фэн Цзинь Юань, ее мастер, отличался от Ли Чжу. Отношения с Ли Чжу не давали больших результатов и все время доставляли ей неудобство. Но это был Фэн Цзинь Юань. Возможно, если она обслужит его, то к ней станут относиться так же, как к наложнице-матери, хотя она никогда не смогла бы стать для него единственной, было бы уже неплохо просто разделить с ним ложе. Если ее живот хорошо проявит себя, возможно, она смогла бы родить одного или двух детей. Неужели тогда ей все еще нужно будет беспокоиться о своем месте в поместье Фэн?

От этой мысли на сердце у Цзинь Чжэнь потемнело. Вскоре после этого затуманенный взгляд Фэн Цзинь Юаня начал постепенно проясняться.

Цзинь Чжэнь была потрясена. Доза оказалась слабее из-за страха за жизнь ребенка, но медленно приходящий в себя Фэн Цзинь Юань был ошеломлен представшей перед ним сценой. Разумом он понимал, что должен немедленно остановиться, а девушку нужно избить до смерти. Но лекарство все еще действовало. А если добавить к этому юную красоту Цзинь Чжэнь, с которой не могла соперничать с внешность его жен, которые уже родили ему детей...

Фэн Цзинь Юань с некоторой жалостью снова оглядел Цзинь Чжэнь. Подсознательно он чувствовал, что сегодняшняя питательная смесь отличалась от тех, что ему присылали в прошлом. Казалось, что она не была чем-то питательным. Вместо этого оказалась лекарством, которое могло заставить человека потерять самообладание. Он сделал выводы, связав их со сказанным Ван Чуань, и быстро понял злые намерения Чэнь Ши.

— Мастер, — прозвучал мягкий голос Цзинь Чжэнь, вернув Фэн Цзинь Юаню настрой.

Размышляя о сладких словах Цзинь Чжэнь, он, совершенно естественно, решил взять на себя ответственность, чтобы ей нечего было бояться.

Но прежде, чем Фэн Цзинь Юань смог что-то сказать, он услышал, как стоящий за пределами кабинета слуга воскликнул:

— Главная госпожа! Почему вы все пришли сюда?

Дверь в кабинет была открыта кем-то снаружи. И внутрь словно ворвалась бушующая волна. Слуга почувствовал, как в его ушах засвистел ветер. В этот момент лишившийся света проем перекрывал неуклюжий силуэт бросившейся внутрь Чэнь Ши. Следом за ней прибыли все те, кто раньше присутствовал во дворе Изящного Спокойствия. Явилась даже основательница с помощью бабушки Чжао и молодой служанки.

— Все кончено, — пробормотал себе под нос слуга.

Внутри кто-то ойкнул, потом Чэнь Ши издала странный крик, после чего вспыхнула драка. Когда прибыла первая группа людей вместе с Фэн Юй Хэн, они увидели, что Чэнь Ши уже вдавливала Цзинь Чжэнь в пол. Ее толстый зад сидел прямо на теле служанки, которую она избивала и царапала.

Цзинь Чжэнь обеими руками защищала свое лицо, боясь, что Чэнь Ши погубит его. К сожалению, Чэнь Ши обладала огромной силой. Оттянув ее руки, она несколько раз ударила девушку по лицу.

Фэн Юй Хэн нашла это забавным. Это зрелище действительно представляло собой до крайности смешной фарс. Чэнь Ши была неизмеримо далека даже от простого подобия главной жены семьи. Она была обычной мегерой, которая любила скандалить на публике. Разве Фэн Цзинь Юань не должен был испытывать стыд от того, что у него такая официальная жена?

— Я забью тебя до смерти, дешевка! Залезла в хозяйскую кровать на глазах у госпожи! Как ты посмела? — тяжело дыша, ругалась уставшая бить ее Чэнь Ши. — Бесстыжая женщина, кого ты дни напролет пытаешься соблазнить своей внешностью? Какой мастер семьи научил тебя таким трюкам?

При этих словах даже Ань Ши и Хань Ши не смогли удержаться от смеха. Какая семья? Разве это не она сама научила ее такому?

Вот почему говорят: не рой яму другому, иначе сам в нее попадешь!

— Плачь! Я сказала, плачь! Пока я не разорвала тебе рот! — Чэнь Ши немного передохнула и начала следующий раунд избиений.

Фэн Чэнь Юй увидела всю неразумность происходящего и быстро кинулась вперед, чтобы удержать Чэнь Ши. К сожалению, движения ее матери оказались слишком размашистыми. Вцепившись ногтями, она оттолкнула от себя Фэн Чэнь Юй.

Основательница, увидев, что Чэнь Юй потерпела неудачу, была в ужасе. Не заботясь о больной спине, она бросилась вперед, желая помочь.

К счастью, две служанки Чэнь Юй — И Линь и И Юэ — отреагировали достаточно быстро. Основательница помогла Чэнь Юй, затем спросила:

— Как ты? Не ранена? Лицо не пострадало?

— Большое спасибо, бабушка. Чэнь Юй в порядке, но мама... — Фэн Чэнь Юй торопливо покачала головой.

— Хм! — основательница стукнула тростью об пол, не зная, должна ли она сердиться на Чэнь Ши или на Фэн Цзинь Юаня. Но глядя на Цзинь Чжэнь, которую так сильно избила главная жена, все же решила накинуться на Чэнь Ши: — У тебя все еще есть наглость бить ее? Разве она не слуга, которую ты обучала лично? — основательница подняла трость и ударила ей по спине Чэнь Ши.

— Почему вы ударили меня? — Чэнь Ши вскрикнула от боли и повернула голову, недоверчиво глядя на основательницу. Ее много чего сводило с ума, настолько, что ее больше не заботило то, что она может или не может сказать. — Посмотрите на то, что сделал ваш сын! У вас еще хватает наглости бить меня?

— Мама, перестаньте говорить эти сумасшедшие вещи! — Чэнь Юй дрожала от страха.

— Заткни свой рот! — слова Фэн Чэнь Юй заставили Чэнь Ши повернуться к ней и отругать дочь. Сейчас ее не заботили все эти вещи. Она действительно сошла с ума, во всех видя своих врагов.

Чэнь Юй почувствовала обиду. С того момента, как она стала дочерью первой жены, ни один человек не осмеливался говорить с ней в подобном тоне. Но сейчас ее проклинала собственная мать. Несмотря на свое огорчение, она могла только проглотить это чувство и смириться.

Что касается Фэн Цзинь Юаня, он, наконец, протрезвел. Придя в себя, он осмотрел представшую перед ним картину и был потрясен. Опустив голову, он увидел свой растрепанный вид и не мог не прикрикнуть на слугу, охранявшего кабинет:

— Почему ты все еще не принес мне плащ?

— Да будь проклят твой плащ! — Чэнь Ши была похожа на сумасшедшую собаку, кусающую всех, кого видит. — Зачем он тебе? Тебе только сейчас стало стыдно? Почему тебе не было стыдно, когда занимался такой мерзостью? Фэн Цзинь Юань, тебя все еще заботит твоя репутация? А? Разве моя семья Чэнь была несправедлива к тебе? Когда ты хотел денег, мы дали их. Мы давали тебе все, что ты хотел. В тот год, когда ты подарил то сокровище императрице и вдовствующей императрице, разве не мой младший брат приобрел его для тебя? Твоя семья Фэн — дерьмо по сравнению с моей семьей Чэнь!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 43.1. Ты – животное**

— Тварь! — разозлился Фэн Цзинь Юань. Больше всего на свете он ненавидел, когда кто-то упоминал о поддержке, которую семья Чэнь предоставила семье Фэн, хотя это действительно было так, и в обозримом будущем он не смог бы этого изменить. Правда правдой, но говорить об этом так откровенно не есть хорошо. Уважаемому премьер-министру пришлось положиться на женщину ради взяток, что могло быть еще хуже?

— Ты злобная женщина! — Фэн Цзинь Юань надел плащ, принесенный слугой, и взял со стола чашу, в которой осталось еще несколько капель лекарства. — Твоя собственная служанка доставила его. Если что-то и случилось, как ты посмела обвинить в этом меня? Почему я вообще должен держать кого-то вроде тебя на должности главной жены семьи?

— Так отправь меня домой, если сможешь, конечно! — Чэнь Ши действительно не боялась этого. — Фэн Цзинь Юань, ты, неблагодарный ублюдок, просто попробуй отправить меня домой. Если ты не согласен на взаимный развод, то я сама разорву с тобой все отношения!

— Мама, прекратите говорить эти глупости, — Фэн Чэнь Юй была потрясена.

Фэн Юй Хэн не думала, что в эту эпоху будет существовать сама концепция развода. Но она не понимала, что значит разрыв отношений. Увидев взволнованную Чэнь Юй, она склонила голову и тихо спросила Ван Чуань:

— В чем разница между взаимным разводом и разрывом отношений?

— Для взаимного развода требуется мир и гармония между обеими сторонами. Решение о разводе принимается совместно, оно не ранит чувства разводящихся. После развода мужчина и женщина не будут иметь ничего общего. Да Шунь спокойно относится к женщинам после взаимных разводов. Они не подвергаются резкой критике. После завершения процедуры таких женщин отправляют домой... — тихо объяснила ей Ван Чуань.

— Я понимаю, что значит отправка домой, — кивнула Фэн Юй Хэн.

Ван Чуань не стала объяснять дальше и начала рассказывать о разрыве отношений:

— Что касается разрыва отношений, то им занимается правительство. Поводом считается то, что один из супругов совершил какое-то из семи преступлений, как, например, избиение или предательство родственника партнера, проклятие, убийство, нанесение телесных повреждений партнеру. Все это говорит о том, что любовь потеряна. Если правительством однозначно определено, что для пары не существует никакой возможности когда-либо помириться, то тогда оно решительно заявляет о разводе.

Фэн Юй Хэн кивнула. Оказывается, разрыв отношений такая тяжелая штука. Неудивительно, что Чэнь Юй так занервничала, услышав вопли Чэнь Ши. Если та действительно разорвет все отношения с мужем, то, вполне возможно, не сможет выжить в этой жизни. То, что случилось с Фэн Цзинь Юанем, было неприятно, но не нарушало законов Да Шунь. Мастер занялся сексом со служанкой — в этом не было ничего необычного.

— Я не сказала ничего глупого! — Чэнь Ши думала по-другому. Встав с тела Цзинь Чжэнь, она ухватила Фэн Цзинь Юаня за воротник и попыталась ударить его по лицу. Хотя мужчина и уклонился от пощечины, Чэнь Ши все же смогла поцапарать его своими длинными ногтями. Причем довольно сильно — царапины начали кровить.

— Муж! — быстрее всех отреагировала самая внимательная — Хань Ши. Она бросилась вперед, не беспокоясь о том, будет ли Чэнь Ши продолжать буйствовать. По ее мнению, Фэн Цзинь Юань был единственной опорой, на которую она могла положиться. Особенно в такого рода обстоятельствах — ведь чем более внимательной и великодушной она будет выглядеть, тем больше места сможет завоевать в мужском сердце. — Муж мой, вы же в порядке, правда? — Хань Ши прослезилась, когда вытащила носовой платок, чтобы прикрыть им раны Фэн Цзинь Юаня.

Основательница увидела, что невестка поранила ее сына, и была настолько потрясена, что даже не знала, что и сказать. Она прожила долгую жизнь, но такую сцену лицезрела впервые. Что же за жена могла ударить своего мужа? Может ли быть, что Чэнь Ши была зверем?

Да, она — зверь!

— Ты — животное! — подумав так, тут же раскрыла рот основательница. Чэнь Ши аж вздрогнула, получив такое проклятие.

— Кого вы проклинаете? — в глазах Чэнь Ши вновь отразилась жажда крови. Она действительно хотела уничтожить всех в этой семье. Только Чэнь Юй могла бы выжить.

— Тебя! — основательница рукой с тростью указала на Чэнь Ши. — Зверь! Я дожила до своих лет, но в первый раз вижу нечто подобное!

— Это все из-за вашего сына! — Чэнь Ши отмахнулась от ее трости.

Бабушка Чжао опасалась, что Чэнь Ши в порыве гнева могла ударить основательницу ее же тростью. Пожилая женщина определенно с ней бы не справилась, поэтому она быстро вышла вперед и перехватила палку, одновременно любезно пытаясь убедить Чэнь Ши:

— Главная госпожа, пожалуйста, остановитесь!

— Убирайся с моего пути! — Чэнь Ши подняла ногу, желая прогнать бабушку Чжао. Внезапно взгляд ее затуманился, женщина почувствовала дуновение легкого ветерка. Затем на мгновение она перестала чувствовать свои нижние конечности. Тело ее потеряло баланс и с глухим стуком упало на пол. Она даже подпрыгнула несколько раз из-за того, что была слишком толстой.

Чэнь Юй быстро подошла поддержать ее. Бабушка Чжао, уже оправившаяся от испуга, наконец, увидела, что это была вторая молодая госпожа, Фэн Юй Хэн, неизвестно в какой момент присоединившаяся к ним и твердо поддержавшая обеих пожилых женщин.

— Бабушка, будьте осторожны.

— Хорошая девочка, — основательница бросила благодарный взгляд на Фэн Юй Хэн, а затем повернулась к Чэнь Ши, указав на Цзинь Чжэнь: — В чем же виноват мой сын? Эта служанка из твоего дома! Раскрой глаза и посмотри внимательнее. Это твоя собственная служанка!

С правдой сложно было поспорить. Чэнь Ши уже не знала, что ей следовало сказать. Женщина едва не лопалась от переполнявшего ее гнева, который она никак не могла выпустить. Она повернула голову, отчаянно желая избить Цзинь Чжэнь.

Цзинь Чжэнь была напугана почти до потери сознания. Она знала, что Чэнь Ши сойдет с ума, но не думала, что настолько. Она не могла не посмотреть на Фэн Цзинь Юаня, взглядом умоляя его о помощи.

Фэн Цзинь Юаню в настоящее время помогала Хань Ши. Лекарство только перестало действовать, из-за чего лоб мужчины был покрыт бисеринками пота. Хань Ши медленно и заботливо отирала его лицо. Увидев мужской взгляд, наполненный жалостью к Цзинь Чжэнь, ее сердце снова пропустило удар. Но она являлась всего лишь наложницей. И знала, что в такой ситуации не могла вести себя как Чэнь Ши, поэтому быстро отдала приказ слуге, оказавшемуся поблизости:

— Быстро помоги Цзинь Чжэнь уйти как можно дальше отсюда.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 43.2. Ты – животное**

Слуга ловко вытащил Цзинь Чжэнь, оттянув ее в сторону. Чэнь Ши не успела наброситься на девушку и, рассердившись, завопила и заметалась по комнате.

Фэн Юй Хэн пришла, желая насладиться представлением, поэтому ничего не почувствовала, но Фэнь Дай и Сян Жун ужасно испугались.

Как эти две девочки могли справиться с такими вещами? Ань Ши задумалась и быстро переговорила с основательницей:

— Эта наложница пока найдет занятие для третьей и четвертой молодой госпожи.

— Быстрее уведи их отсюда. Попроси приготовить суп, чтобы помочь им прийти в себя, — согласилась пожилая женщина. Это была не та сцена, которую должны были видеть две невинные молодые девушки.

Ань Ши поклонилась и увела Фэнь Дай и Сян Жун. Уходя, она с беспокойством взглянула на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн слегка покачала головой, наблюдая, как женщина вместе с двумя девочками уходит. Затем она сделала несколько шагов назад в комнату, опередив Чэнь Ши, и, выглядя очень обеспокоенно, сказала с опущенным покрасневшим лицом:

— Как могла мать забыть о лекарстве после того, как сама же его приготовила? В противном случае, как вы могли спокойно сидеть в доме бабушки, не приходя к отцу?

Чэнь Ши стиснула зубы. Она могла только взглядом испепелять Фэн Юй Хэн.

— О, кстати, — Фэн Юй Хэн, казалось, о чем-то вспомнила и продолжила: — это все вина служанки, которая доставила лекарство. Она принесла его нам для Цзы Жуя.

Сообразительную основательницу бросило в пот:

— Тогда что это было за лекарство?

— Внучка мельком посмотрела еще во дворе Ивы. Это была стимулирующая питьевая добавка, — ответила Фэн Юй Хэн.

— А-Хэн, ты знакома с медициной. Пожалуйста, взгляни еще раз, — обеспокоено попросила основательница.

Фэн Юй Хэн кивнула, прежде чем подойти и получить чашку от Фэн Цзинь Юаня. Кто ж знал, что Чэнь Ши снова взбрыкнет: на этот раз она рванула вперед и пролила содержимое чашки на пол. Последние капли лекарства пропали бесследно.

— Это была добавка, простая добавка! На что там смотреть! Кто не отправлял такую раньше? — Чэнь Ши послала смертоносный взгляд Хань Ши, пугая ее.

Фэн Юй Хэн проигнорировала ее и сделала еще несколько шагов. Поклонившись Фэн Цзинь Юаню, она сказала:

— Я позаимствую запястье отца.

Закончив фразу и не дожидаясь его ответа, она протянула ладонь и схватила его за руку, проверяя пульс. Вскоре девушка отпустила ее и с радостью сказала:

— Хорошо, что это была только одна чашка. Если бы было больше, то я опасалась бы за жизнь отца!

Окружающие были потрясены. Основательница поспешно спросила:

— Что это за лекарство такое?

— Это лекарство, специально используемое для того, чтобы помочь мужской потенции. Оно очень сильное, а доза была экстремальной, — безразлично сказала она, обернувшись и посмотрев на основательницу. — Если бы его выпил Цзы Жуй, тогда его жизнь наверняка закончилась бы.

Фэн Цзинь Юань внезапно ударил Чэнь Ши по лицу. Чувствуя, что этого недостаточно, он бил и бил ее, пока Чэнь Юй не опустилась на колени и не стала умолять его остановиться. Только после этого он прекратил избиение.

— Вероломная женщина! — Фэн Цзинь Юань еще раз назвал так Чэнь Ши.

Чэнь Юй больше не могла поддерживать свою мать. Она опасалась, что если будет стоять рядом с матерью, то отец начнет презирать их обеих.

Вплоть до этого момента старательная Чэнь Юй всегда могла справиться с происшествием любой сложности. Теперь же она сжалась в комок на полу, обхватив руками колени и уткнувшись в них головой. Ее плечи содрогались, она действительно выглядела очень жалко.

Фэн Цзинь Юань не мог видеть свою Чэнь Юй такой. Он не мог помочь, но сказал Чэнь Ши:

— Перед тем, как что-то сделать или сказать, почему ты не думаешь о Чэнь Юй?

Эти несколько слов отрезвили Чэнь Ши.

Чэнь Ши накрыло волной страха. Она вспомнила, как вопила о взаимном разводе и разрыве отношений. Если Фэн Цзинь Юань действительно согласится, то что станет с ее Чэнь Юй? Женщина все еще надеялась извлечь пользу из своего богатства! Она не могла разрушить будущее Чэнь Юй из-за собственного недовольства.

Увидев, что Чэнь Ши перестала шуметь, Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу, подойдя к Чэнь Юй и собираясь помочь ей подняться. Та вскинула голову и посмотрела на Фэн Юй Хэн наполненным тьмой взглядом. Но, как будто вспомнив о чем-то, внезапно открыла рот, чтобы сказать основательнице:

— Бабушка, эта ситуация такая странная. Должно быть, что-то не так с этим доктором.

Она скинула вину на доктора Сюй. И сделала это по одной простой причине: она еще раньше слышала, как Фэн Юй Хэн упомянула его в связи с этим инцидентом, и поняла, что что-то случилось. Она скрытно сообщила об этом врачу через прислугу, и тот немедленно покинул усадьбу. В настоящее время этот человек уже сбежал, перетягивая внимание с настоящего источника неприятностей на себя.

— Старшая сестра права. Лекарство из-за концентрации стало почти ядом. Отец всего лишь жертва, но он проявляет симпатию к матери... — кивнула Фэн Юй Хэн, услышав ее.

— Это так. Видимо, что-то случилось с этим врачом. Мать, не вините отца... — посоветовала Чэнь Юй той, встав и подойдя к Чэнь Ши.

Фэн Цзинь Юань только чопорно хмыкнул, услышав сказанное Фэн Юй Хэн, сказав как будто бы про себя:

— Но это весьма странно. Как девушка Цзинь Чжэнь узнала, что лекарство было отправлено не туда?

Когда Цзинь Чжэнь услышала, как Фэн Чэнь Юй перевела стрелки на доктора Сюй, она догадалась, что тот уже покинул поместье. В противном случае осторожная старшая молодая госпожа не сказала бы что-то подобное.

— Это была служанка гостевого внутреннего двора, которая пришла в Золотой Нефритовый двор, чтобы найти эту слугу. Она сказала, что лекарство было отправлено в неправильное место, — недолго думая, быстро проговорила Цзинь Чжэнь, понимая, что этот человек уже сбежал, затем она обратилась к Фэн Юй Хэн: — Бабушка Сунь из внутреннего двора Ивы может выступить моим свидетелем!

Фэн Юй Хэн улыбнулась и кивнула, ничего не сказав.

У нее не было ни малейшего намерения ставить Цзинь Чжэнь в неловкое положение. Имея эту служанку рядом, она могла позволить ей расстроить Чэнь Ши в любое время и в любом месте. Это было очень удобно. Кроме того, она все еще не утратила контроль над ситуацией. Она могла не беспокоиться, что Цзинь Чжэнь восстанет.

— Тогда быстро сходите в гостевой двор и приведите доктора Сюй! — сказала Фэн Юй Хэн, а затем посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. — Отец действительно пострадал.

Мужчина кивнул. Полным досады взглядом он смотрел на Чэнь Ши.

— Идите и приведите доктора Сюй в Сосновый двор! — приказала основательница.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 44.1. Самая мерзкая здесь ты**

Слуги буквально улетучились, получив этот приказ.

Фэн Цзинь Юань забрал из рук Хань Ши сменную одежду, которую чуть ранее принесли слуги, и направился переодеваться за ширму.

— Бабушка, пожалуйста, присядьте, — сказала Фэн Юй Хэн, поддерживая основательницу, затем отдала приказ слуге: — Вымой пол.

Когда Фэн Цзинь Юань вышел, комната почти восстановила свой первоначальный облик. Даже Цзинь Чжэнь оделась и теперь стояла, не поднимая головы и глядя в пол.

Но никто не заметил, что Ван Чуань, стоявшая рядом с Фэн Юй Хэн, в какой-то момент покинула Сосновый двор. Осталась только Цин Юй.

Вскоре после этого двое слуг, ушедших в гостевой двор, вернулись с горшком, в котором варились травы, но доктора Сюй и служанки, доставившей лекарство, с ними не оказалось.

— Я сказал привести этого человека. Где он? — нахмурился Фэн Цзинь Юань.

— Мастер, доктор Сюй и его служанки больше нет в поместье. Этот слуга нашел только этот горшок, валявшийся на полу. Еще мы привели бабушку, стиравшую во дворе, — заговорил один из слуг.

— Приведите ее, — важно и холодно приказала основательница.

Слуги привели в комнату бабушку. Увидев, что вокруг так много господ, она в страхе опустилась на колени.

— Не бойся, бабушка. Мы позвали тебя, чтобы задать несколько вопросов, — тихо сказала Фэн Чэнь Юй, которая всегда и везде старалась поддерживать просветленный вид Будды, даже этот случай не стал исключением.

— Где доктор Сюй и его служанка, жившие в гостевом дворе? — задала вопрос основательница.

— Эта старая слуга отвечает только за стирку одежды и, как правило, не разговаривает с доктором Сюй. Около получаса назад эта старая служанка увидела, как доктор Сюй быстро покинул двор. Этой старой слуге стало интересно, и она спросила его об этом. Доктор Сюй сказал, что пойдет к пациенту, на том наш разговор и закончился, — ответила бабушка, не решаясь поднять голову и дрожа от страха.

В конце концов, этот врач считался гостем и мог свободно приходить и уходить из поместья. Услышав сказанное бабушкой, основательница поняла, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут, и, махнув рукой, позволила ей удалиться.

Фэн Юй Хэн взяла инициативу в свои руки и подошла к слуге. Забрав у него медицинский горшок, она тщательно осмотрела его и даже понюхала. Только тогда она заговорила со всеми:

— Это тот самый горшок, в котором приготовили то лекарство.

— Этот подлый старик! — Чэнь Ши изобразила гнев, не забыв после посмотреть на Цзинь Чжэнь.

— Отец может привести другого врача, чтобы удостовериться, — продолжила Фэн Юй Хэн.

— Отец тебе верит, — Фэн Цзинь Юань махнул рукой.

Какая разница, даже если он ей не верил? Эти отвратительные семейные скандалы не стоило выносить на всеобщее обозрение. Будет лучше, если об этом узнает как можно меньше людей. За сегодня он потерял уже достаточно репутации.

— Этот доктор Сюй, должно быть, сбежал, чтобы не признавать свою вину. Если это так, то мать действительно пострадала напрасно. Но мы не можем найти настоящего преступника. Матушку на самом деле обидели зря! — не без сожаления заговорила Фэн Чэнь Юй, оглядывая присутствующих слегка покрасневшими глазами.

В этот момент снаружи раздался голос Ван Чуань:

— Старшая молодая госпожа чрезмерно тревожится. Эта слуга вернула доктора и его служанку и предлагает мастерам тщательно разобраться в этом деле.

Закончив говорить, девушка со грохотом зашвырнула в комнату мужчину и женщину. Что касается Ван Чуань, она не проявляла ни малейшего следа усталости, как будто принесла каких-нибудь два пирожных, а не пару людей.

Когда в комнате появились доктор Сюй и его служанка, Фэн Чэнь Юй поняла, что обязательно произойдет что-то плохое.

В этот момент, она осознала, что просчиталась. Она понимала, что поместье Фэн тайно охраняли, и знала, что Фэн Цзинь Юань не мог послать кого-то за доктором Сюй. Чэнь Ши просто с самого начала не должна была так бурно реагировать на эту ситуацию с Цзинь Чжэнь, и тогда все это сошло бы на нет.

Но она никак не ожидала, что слуги Фэн Юй Хэн будут знать боевые искусства.

Фэн Чэнь Юй разбиралась в творческих и научных вопросах, но ее единственным слабым местом было то, что она никогда не училась боевым искусствам. Семья Фэн думала только о том, что она достигнет вершины, став императрицей. Поставив перед собой эту цель, она никогда не собиралась этому учиться.

— Это все просьба главной госпожи! Она хотела навредить второму молодому мастеру семьи Фэн, поэтому попросила меня подготовить лекарство и отправить его. Я умоляю основательницу о великодушии! — конечно же, под угрозами основательницы доктор с радостью во всем признался.

Чэнь Ши проиграла на этот раз. Служанка же действительно была обижена просто так. Она всего лишь действовала в соответствии с указаниями доктора Сюй и понятия не имела, почему ей пришлось бежать от семьи Фэн.

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость, когда узнал правду. Хотя Фэн Цзы Жуй был ребенком, от которого он уже почти отказался три года назад, однако сейчас все стало совсем по-другому. В прошлом это случилось из-за их отношения к семье Яо. У него не было выбора, кроме как отказаться от них, но теперь у Фэн Юй Хэн имелась поддержка служащих августейшего принца. Кроме того, в деле семьи Яо появились и некоторые новые откровения. Он не был настолько жесток, чтобы бросить этого ребенка сейчас. Более того, до сих пор в поместье Фэн было только два сына!

Увидев, что настроение Фэн Цзинь Юаня изменилось, прятавшаяся в углу Цзинь Чжэнь, стиснув зубы, сказала:

— Мастер! То, что сказал доктор Сюй, правда. Все это было спланировано главной госпожой!

После слов Цзинь Чжэнь Фэн Цзинь Юань почувствовал, что разрывается между желанием продолжать и более ранним желанием все оставить как есть.

Цзинь Чжэнь была служанкой Чэнь Ши. Что бы ни творила раньше Чэнь Ши, ему было все равно, хотя это и не означало, что он не знал о происходящем. Руками Цзинь Чжэнь было сотворено много дел. Ее руки определенно не были чисты. Но ему крайне не хотелось сосредотачиваться на Цзинь Чжэнь и разбираться с ними обеими.

Фэн Цзинь Юань теперь очень надеялся, что Цзинь Чжэнь сможет действовать разумно. Для нее же будет лучше признаться во всех преступлениях, тогда он сможет защитить ее.

Что касается Цзинь Чжэнь, она действительно оправдала его ожидания. Когда девушка снова заговорила, то не только очистила свое имя, но и показала себя достойным человеком:

— После того как эта слуга узнала, что главная госпожа хочет, чтобы второй молодой мастер употребил это лекарство, я отчаянно бросилась во двор Ивы, чтобы забрать его! Вторая молодая госпожа! Эта служанка умоляет вторую юную госпожу выступить свидетелем. Эта слуга встала на колени и умоляла вторую юную госпожу вернуть лекарство этой слуге!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 44.2. Самая мерзкая здесь ты**

— Это так. Тогда девушка Цзинь Чжэнь опустилась передо мной на колени и умоляла меня, — кивнула Фэн Юй Хэн, до этого на несколько мгновений прикрыв глаза и задумавшись, а затем повернулась к Фэн Цзинь Юаню и продолжила: — Но эта дочь не знала, что лекарство предназначалось Цзы Жую и действительно предположила, что его направили по ошибке. Поэтому я позволила девушке Цзинь Чжэнь доставить его отцу.

— Эта слуга не посмела разоблачить заговор госпожи и могла только смириться и доставить лекарство в Сосновый двор с девушкой Ван Чуань, — продолжила Цзинь Чжэнь. — Эта слуга подумала, что главная госпожа может растеряться и будет испытывать сожаление после того, как дело будет завершено. Вот почему эта слуга не раскрыла все перед мастером. Что касается этого лекарства... после того, как мастер выпил его, если бы вы сразу... не сделали этого... тогда, возможно, ваша жизнь была бы в опасности, поэтому я…

— Я доставил тебе много хлопот, — видя такую раскаивающуюся Цзинь Чжэнь, Фэн Цзинь Юань встал на ее защиту.

Чэнь Ши же была в такой ярости, что у нее посинели губы. Если бы не Чэнь Юй, отчаянно сдерживающая ее, она, возможно, уже кинулась бы к Цзинь Чжэнь и разорвала бы ее на части.

— Шлюха! — она была так зла, что не могла стоять. Из-за избыточного веса матери Чэнь Юй не смогла ее удержать, и мать с дочерью обе упали на пол. — Я убью эту потаскуху! И тебя! — она дико указала на Фэн Юй Хэн, закричав: — Убожество! Самое мерзкое существо здесь — это ты! Я убью тебя! Убью!

— Мать, почему вы такая? А-Хэн не сделала ничего плохого! А-Хэн ни на что не претендует. А-Хэн не дочь первой жены. Все хорошие вещи в поместье были подарены старшей сестре. Мама, почему вы все еще хотите загнать нас в угол? — Фэн Юй Хэн притворилась испуганной и быстро отступила.

— Потому что вы как бельмо на глазу! — дико закричала Чэнь Ши, напоминая безумного зверя. — Фэн Юй Хэн! Фэн Цзы Жуй! Яо Цянь Жоу! Вы все должны умереть!

Фэн Чэнь Юй почувствовала, что у нее начинает раскалываться голова. Теперь она действительно начала раздражаться. Ее собственная мать сейчас разрушала все то, чего она смогла добиться, будучи доброй и сострадательной. Эта женщина думала только о своем счастье и не советовалась с ней, прежде чем что-то сказать или сделать. Отец в бешенстве, а мать продолжает гнуть свою линию. Разве это не уничтожит их вместе со старшим братом, который еще учится?

— Если мать продолжает так говорить, то Чэнь Юй бессильна, — она медленно отпустила Чэнь Ши и, снова встав, подошла к Фэн Цзинь Юаню: — Старейшина, Чэнь Юй не будет просить слишком многого. Она просто надеется, что отец сможет принять во внимание старую дружбу и предоставить матери выход. Чэнь Юй больше ни о чем не будет просить.

Фэн Цзинь Юань кивнул. Глядя на столь жалкий вид своей самой любимой дочери, он снова ощутил, как в сердце поднимается волна ненависти к Чэнь Ши.

— Ты коварная и эгоистичная женщина. Ты плохо обращаешься с дочерьми наложниц, пытаешься отравить сына наложницы и не заботишься о собственной дочери. С какой стати ты должна оставаться главной женой этой семьи?

— Муж! — запуталась Чэнь Ши. Ей было наплевать на обвинения в совершении преступлений, но ее действительно насторожило упоминание о том, что она не заботится о дочери. — Как это может быть, что я не хочу лучшего для Чэнь Юй?

— Так это так ты стараешься для нее? — разозлившись, Фэн Цзинь Юань схватил чайную чашку и яростно бросил ее в голову Чэнь Ши.

Та не успела увернуться, и чашка до крови разбила ей лоб.

— Чэнь Ши, — взгляд Фэн Цзинь Юаня был абсолютно пустым, — положение главной жены семьи Фэн определенно тебе не подходит! Ты можешь быть спокойна. Не имеет значения, что произойдет, Чэнь Юй будет моей, Фэн Цзинь Юаня, дочерью, ребенком первой жены. Отныне, независимо от того, кто возьмет на себя роль главной жены, Чэнь Юй станет родной дочерью этой женщины.

— Муж! — Чэнь Ши лишилась всего. — Ты хочешь, чтобы кто-то другой вырастил Чэнь Юй? Нет! Абсолютно нет!

— Почему нет? Быть дочерью такой матери, как ты, настоящий позор для Чэнь Юй!

— Но я не причиню вреда своей дочери! — Чэнь Ши указала на Фэн Юй Хэн и сказала: — Если муж говорит, что я планировала убить их, то я признаю это! Но, муж, ты же понимаешь. В будущем, независимо от того, кто будет главной женой, перспективы Чэнь Юй будут такими же, как и у них! Ни одна женщина в мире не потерпит того, чтобы чужой ребенок был успешнее ее собственного! Уж поверь мне, рано или поздно Чэнь Юй умрет от рук новой главной жены!

Эти слова были скорбным криком, как будто злой дух выполз из ада и начал стенать и плакать.

Фэн Чэнь Юй, увидев такую Чэнь Ши и подумав о том, что она сказала, почувствовала, как ее сердце немного смягчилось.

Мама была права! Хотя отец пообещал, что она навсегда останется дочерью первой жены, какова была ценность обещаний, данных ее отцом? Достаточно посмотреть на Яо Ши, Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуя, на то, как они жили сегодня. Если отец изменит свое решение, то именно так будет жить и она.

Фэн Чэнь Юй, подумав об этом, упала на колени перед Фэн Цзинь Юанем, по ее лицу заструились слезы:

— Отец, пожалуйста, одумайся! Мама права. Даже если Чэнь Юй останется дочерью первой жены, то что с того? Кто знает, как новая главная жена будет запугивать Чэнь Юй в будущем. Чэнь Юй четырнадцать в этом году, и она не сможет долго оставаться в поместье. Не мог бы отец пожалеть свою дочь хотя бы в этот раз? Позволь этой дочери спокойно жить, пока она не выйдет замуж.

Она специально использовала слова "выйти замуж", чтобы напомнить Фэн Цзинь Юаню о ее будущем.

И это напоминание было очень полезным. Фэн Цзинь Юань мог обойтись без Чэнь Ши, но определенно не мог так легко отбросить жизнь Чэнь Юй.

Мужчина перевел взгляд на основательницу и увидел, что та слегка кивнула. Он понял, что мысли его матери были такими же.

Семья Фэн не имела прочного фундамента в столице. Он был представителем первого поколения и не мог справиться с абсолютно любыми проблемами. Поэтому ради сохранения стабильности и будущего семьи Фэн, он сможет потерпеть Чэнь Ши еще несколько лет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 45.1. Чэнь Ши, кто дал тебе столько мужества?**

— Уместное замечание, — Фэн Цзинь Юань махнул рукой, — Чэнь Ши, я позволю тебе сохранить твое положение еще на несколько лет. Но усадьба Фэн больше не будет обеспечивать тебя качественной едой. Пища будет распределяться матерью. С сегодняшнего дня ты останешься в Золотом Нефритовом дворе и будешь обдумывать свои ошибки. Тебе не разрешается покидать его без моего разрешения.

Лицо Чэнь Ши ясно демонстрировало ее нежелание подчиняться, она яростно потрясла головой.

Отказать ей в хорошей пище, значит, отказать в самой жизни, разве это не так?

— Мама, пожалуйста, подумай о Чэнь Юй чуть больше, — быстро напомнила ей Чэнь Юй.

Эти слова подавили все нежелание Чэнь Ши подчиняться.

Эта дочь была ее будущим, ее самой крупной ставкой. Она может отказаться от хорошей еды, но не от нее.

— Кроме того, — снова заговорил Фэн Цзинь Юань, — Цзинь Чжэнь была полезна главе этого дома. Она станет наложницей и владелицей двора Исполнения Желаний.

Двор Исполнения Желаний был небольшим внутренним двором. В нем некоторое время жила Ань Ши, но после рождения Сян Жун переехала во внутренний двор попросторнее. Этот двор Исполнения Желаний считался соответствующим общественным нормам: его виды считались довольно изысканными, в нем даже создали сад камней, а отделка была прекрасна.

Цзинь Чжэнь, наконец, полностью успокоилась, услышав, как Фэн Цзинь Юань устраивает все это. Она быстро опустилась на колени и поблагодарила его за благосклонность.

Основательница заметила пятно крови на спине у служанки. Хоть она и сердилась сначала, но после этого немного успокоилась. В конце концов, ее сын — премьер-министр. В поместье до этого были только одна официальная жена и три наложницы, это не очень много. Кроме того, Яо Ши только вернулась, а сыновей было всего двое. Этого слишком мало. Если эта Цзинь Чжэнь хорошо постарается и сможет родить крепкого мальчика, то сегодняшние волнения не оказались бы напрасными.

Цзинь Чжэнь заметила взгляд основательницы и почувствовала, что может немного расслабиться. К счастью, Фэн Цзинь Юань тогда был не в себе и не заметил, что она не девственница. Тогда девушка сделала весьма умный ход — проколола себе предплечье и смазала кровью платье. Что касается раны, она могла выдать ее за ту, что получила в ходе избиения от Чэнь Ши.

У каждого человека были свои порядки. Оставалось решить только, что делать с доктором и служанкой, которые все еще стояли на коленях посреди комнаты. Фэн Цзинь Юань до сих пор испытывал небольшую злость. Увидев этих двоих, он не мог не выплеснуть ее на них.

— Скрытая стража! — громко взревел он. — Убить!

По одному его слову в комнате со свистом появились люди. И так же стремительно они снова исчезли.

Когда окружающие взглянули на доктора со служанкой, то увидели два только обезглавленных тела.

Женщины в комнате принялись кричать. Даже Фэн Юй Хэн притворно вскрикнула несколько раз. Но только Хань Ши смотрела прямо на труп доктора Сюй, испытывая в сердце слабое чувство удовлетворения.

Фэн Цзинь Юань махнул рукой, и двое слуг сразу же вошли в комнату и вынесли трупы. Несколько других слуг вымыли пол всего за несколько минут. Не осталось никаких следов от кровавой сцены, произошедшей в комнате; однако, не было никакого способа скрыть запах крови, витающий в воздухе.

Чувствуя тошноту, Чэнь Юй прикрыла рот. Чэнь Ши со страхом уставилась на место, куда никто не хотел наступать.

Это был первый раз, когда члены семьи Фэн стали свидетелями такой сцены. Фэн Цзинь Юань никогда не позволял своим скрытым охранникам появляться перед другими людьми. В обычной ситуации он бы не стал показывать такое кровопролитие членам семьи. Но сегодня слишком многое произошло. Он просто хотел сбросить напряжение и не мог учитывать слишком много вещей. Задумавшись об этом, он посчитал, что все нормально. Эта демонстрация сдержит и Чэнь Ши, и Фэн Юй Хэн. Его официальную жену было трудно контролировать, не говоря уже о второй дочери.

— А-Хэн, — Фэн Цзинь Юань почувствовал, что если он продолжит игнорировать болезнь второго сына, то это будет слишком трудно оправдать, — отец немедленно пошлет слугу за врачом, чтобы тот взглянул на болезнь Цзы Жуя. Ты и твоя наложница-мать не должны слишком волноваться.

Фэн Юй Хэн мысленно усмехнулась. Совершенно очевидно, что амбиции ее отца основывались на Чэнь Юй. Это было началом, но не концом.

Конечно, семья Фэн не вела себя доброжелательно и справедливо. И это было хорошо.

— Отец, в этом нет необходимости. Болезнь Цзы Жуя уже почти вылечена; кроме того, А-Хэн сама наполовину врач. С такой незначительной болезнью я могу справиться и сама. Видя все эти вещи, А-Хэн очень боится и не позволит чужаку лечить своего младшего брата. Надеюсь, отец позволит А-Хэн лично заняться этим. Я сама пойду в Зал Сотни Трав за необходимыми травами, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

При упоминании Зала Сотни Трав Чэнь Ши, сидевшая на полу, сразу же оживилась и громко спросила:

— Что ты собираешься делать в Зале Сотни Трав?

— Естественно я собираюсь туда за лекарственными травами, — слегка удивленно ответила Фэн Юй Хэн.

— В Зале Сотни Трав для тебя нет лекарственных трав!

Фэн Юй Хэн склонила голову набок и задумалась, прежде чем спросить Фэн Цзинь Юаня:

— Разве этот магазин не из приданого наложницы-матери Яо? Почему я не могу взять оттуда лекарственные травы? Наложница-мать Яо сказала, что магазин будет отдан мне в качестве приданого. Когда мы жили в горах, то не могли управлять делами в столице, но теперь, вернувшись, мы должны должным образом заботиться о бизнесе.

— У тебя действительно забавные мысли! Какое приданое? Это бизнес семьи Фэн. Когда этот Зал стал твоим приданым? — громко закричала Чэнь Ши. Она управляла поместьем в течение многих лет и уже давно завладела магазином, который основательница забрала у Яо Ши. Теперь, когда они хотели забрать его, это было, как будто они хотели лишить ее жизни.

— Мать, возможно, не совсем хорошо помнит. Зал Сотни Трав действительно был приданым наложницы-матери Яо из семьи Яо, и наложница-мать Яо собиралась добавить эти магазины в приданое А-Хэн. Ничего страшного, если мама не помнит. В правительстве есть резервные копии дела. Давайте посетим его и взглянем на документы, с одного взгляда будет понятно, относятся ли они к бизнесу семьи Фэн, — Фэн Юй Хэн говорила все это холодным голосом, совершенно не заботясь о Чэнь Ши. Затем она обратилась к основательнице, которая отвечала за поместье в течение многих лет: — В тот год бабушка сказала, что позаботится об управлении магазинами наложницы-матери Яо. Может ли быть, что бабушка потеряла необходимые документы, что позволило матери полагать, что магазины относятся к бизнесу семьи Фэн? — она повернула голову и спросила свою слугу: — Ван Чуань! Если документы утеряны, что нам нужно сделать?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 45.2. Чэнь Ши, кто дал тебе столько мужества?**

— Если дело семьи потеряно, то ее представители могут обратиться в правительство, чтобы найти документы. После чего будет создана их копия, — сообщила всем Ван Чуань.

— Тогда давай завтра совершим необходимую поездку. Последние несколько лет я отсутствовала в поместье, и у меня не было времени на эти магазины. На бабушку действительно взвалили слишком многое, — кивнула Фэн Юй Хэн, ведя переговоры по этому вопросу только с основательницей. Она даже не потрудилась обратить внимание на Чэнь Ши. — Бабушка, вы потратили много времени и усилий, заботясь о Зале Сотни Трав все эти годы, А-Хэн будет помнить деяния дорогой бабушки.

Та только рот открыла, не зная, как ей ответить. В том году она действительно взяла приданое Яо Ши, потому что эти магазины действительно заставили семью Фэн завидовать! Теперь у семьи Фэн имелось хоть какое-то основание, хотя большую его часть составляла поддержка семьи Чэнь, но отданное семьей Яо не могло быть потеряно. Сейчас Фэн Юй Хэн хотела просто так взять и забрать эти магазины. Хотя она чувствовала себя огорченной, но не могла сказать, что не отдаст их. Кроме того, Фэн Юй Хэн и Ван Чуань говорили одно и то же. Если они действительно поедут в правительство за документами, то что станет с репутацией семьи Фэн?

— Как могли документы быть потеряны? Чэнь Ши, поищи их снова, — произнесла основательница.

Чэнь Ши была по-настоящему недовольна. Тем более, что ее назвали просто по имени, из-за чего она почувствовала себя довольно неуютно.

— Я ваша невестка, почему свекровь говорит так отстраненно? — она подавила свой гнев и попыталась сменить тему.

— Тогда как ты хочешь, чтобы я тебя называла? — пожилая женщина стукнула тростью об пол. — Если ты хочешь быть невесткой, то будь добра стать достойной титула главной жены семьи Фэн! Посмотри на себя: ты вообще соответствуешь этому титулу?

— По крайней мере, я родила Чэнь Юй! — в этот момент Чэнь Ши была особенно горда. — Не имеет значения, какой сегодня день, я биологическая мать Чэнь Юй.

Основательнице нечего было сказать на самодовольные слова Чэнь Ши, она могла только напомнить ей:

— Поищи документы завтра. Я даю тебе два дня. Как только ты найдешь их, то немедленно вернешь их А-Хэн.

— Свекровь, вы что, совсем с ума сошли? После того как невеста входит в семью жениха, магазины из приданого, естественно, становятся собственностью его семьи. Какая логика в том, чтобы сделать что-то доступным для семьи, а затем вернуть его обратно? — Чэнь Ши свирепо посмотрела на Фэн Юй Хэн. — Никакого понимания правил!

— Мать имеет в виду, что после того, как женщина выйдет замуж, все ее магазины должны быть переданы семье жениха? — Фэн Юй Хэн скрыла на мгновение выражение лица, а потом посмотрела на нее, приподняв брови.

— Правильно!

— Все в порядке. Ван Чуань! — она снова позвала Ван Чуань. — Пригласи губернатора столицы в поместье. Если имени семьи Фэн недостаточно, пригласи лорда-губернатора в поместье Фэн от имени госпожи Чжоу. Просто скажи, что основательница семьи Фэн, главная жена и наложницы хотят передать свои магазины семье Фэн. С этого момента они будут принадлежать всем членам семьи Фэн и не останутся личным бизнесом. Пригласи лорда-губернатора в поместье выступить в качестве свидетеля деяний старейшин.

— Эта слуга поняла и немедленно уходит, — поклонилась Ван Чуань, повернулась и направилась к выходу.

— Подожди, подожди! — открыла рот основательница. Она не посмела показать свои эмоции Ван Чуань. Даже более того, она не смела проклинать слуг перед Ван Чуань и гостями поместья. Она должна была поддерживать определенный уровень вежливости и внимательности, поэтому сказала: — Девушка Ван Чуань, подожди минутку.

Не только основательница растерялась, Чэнь Ши тоже побледнела — она не думала, что в конечном итоге впутается в это дело сама.

— Когда эта наложница вошла в поместье, ее семья по материнской линии согласилась с мужем, что магазины из приданого не будут отданы поместью Фэн. За ними присматриваю я, и они станут подарком моим детям. Муж, ты согласился с этим. Почему главная жена так упорно против? — заговорила Ань Ши с Фэн Цзинь Юанем, возлагая всю вину на Чэнь Ши. — Кроме того, согласно законам Да Шунь, когда женщина вступает в брак, магазины из приданого должны управляться самой женщиной. Любая прибыль также передается владельцу документов. Семья мужа не может вмешиваться в управление магазином. Это правило было установлено самим императором.

Упомянув императора, Ань Ши взглянула на Фэн Юй Хэн, напоминая ей, что эту битву та могла выиграть.

Фэн Юй Хэн легонько кивнула, выражая Ань Ши свою благодарность.

— Я не говорила, что мы тоже передадим наши магазины. Я также не упоминала о том, что в документах было изменено имя владельца, — снова закричала Чэнь Ши.

В глазах Фэн Юй Хэн засиял холод, когда она посмотрела на Чэнь Ши. В мгновение ока та в страхе отступила на несколько шагов.

— Ч-что ты делаешь?

Фэн Юй Хэн чувствовала, что она действительно должна ударить по лицу эту жирную свинью, но не стала делать этого, просто посмотрела прямо в него.

Очень хорошо.

— Хотите сказать, что только наложнице-матери Яо нужно отдать свое имущество? — она огляделась, и ее губы исказились в насмешке. — Что за логика такая? Ван Чуань! Иди и пригласи губернатора. Магазины, принадлежащие женщинам этой усадьбы, будут переданы в управление семье Фэн. Никому из вас не стоит даже думать о том, чтобы что-нибудь скрыть! — посмотрев на основательницу, она немного смягчила выражение лица. — Бабушка, так как мать хочет их, то вы также должны передать их ей.

Слова Фэн Юй Хэн успешно вызвали ярость пожилой женщины. Она уставилась на Чэнь Ши. И, подняв трость, яростно ткнула ей в сторону невестки:

— Хочешь мой магазин? А? Ты сказала, что хочешь мой магазин?

— Вторая молодая госпожа, тогда что насчет ваших недавно приобретенных магазинов? — Ван Чуань внимательно следила за представлением и вовремя задала этот вопрос.

— Они были подарены его высочеством августейшим принцем. Так как мама хочет их, то даже если бы я хотела их оставить, я бы не смогла. На этот раз я буду следовать приказам. Отдать их ради поддержки семьи Фэн — вполне нормально, — сказала Фэн Юй Хэн, снова посмотрев на Чэнь Ши, и продолжила: — Ох, верно, их, должно быть, нужно передать непосредственно семье Чэнь, потому что отец и бабушка ничего не сказали. Мать сама захотела эти магазины. Имущество женщин нашей усадьбы Фэн должно быть передано семье Чэнь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 46.1. Полночный вор**

Все погрузились в молчание, а Чэнь Ши мгновенно стала целью всеобщего презрения.

Она не только намеревалась забрать бизнес семьи своего мужа. Она решила отобрать бизнесы наложниц, не пощадив даже основательницу. Это было неслыханно для Да Шунь.

— Цзинь Юань, фамилия этой семьи Фэн или Чэнь? — основательница долго перекатывала трость в руках, прежде чем задать этот вопрос.

— Конечно же, Фэн, — поспешно ответил Фэн Цзинь Юань.

— Тогда почему эта коварная женщина ведет себя так дико по отношению к нашей семье Фэн?

— Я никогда не говорила, что семья Чэнь хочет их! — Чэнь Ши быстро оправдалась.

— Разве не семья Чэнь хотела их заполучить? Тогда это была семья Фэн? Но император ясно заявил, что семья мужа не может силой отобрать у жены магазины и предприятия! Значит, это семья Фэн бросает вызов императорскому указу! — не понимала Фэн Юй Хэн.

— Ерунда! — сердито ответил Фэн Цзинь Юань.

— Когда моя семья Фэн сказала, что хочет их? — тоже спросила основательница.

Чэнь Ши была загнана в угол этими словами и не знала, как себя вести.

— Кто дал вам мужество использовать фамилию Фэн, чтобы присваивать магазины наложницы-матери и отказываться их возвращать? Мама, делая так, вы надеетесь, что что-то случится с семьей Фэн? — продолжила разговор Фэн Юй Хэн. Она напирала и, казалось, говорила от имени всей семьи Фэн.

— Я... — начала Чэнь Ши, — Фэн Юй Хэн, перестань пытаться посеять семена раздора.

— Как я могу? — она невинно моргнула. — Я просто забираю вещи, которые принадлежат мне. Как может мать обвинять меня в таком преступлении?

— Мама, сейчас ты отвечаешь за эти вопросы в поместье, что ты думаешь по этому поводу? — Фэн Цзинь Юань не смог вынести того, что все эти женщины сводят свои счеты между собой в его присутствии и, взмахнув рукой, передал право решить этот вопрос основательнице.

— Моя семья Фэн будет действовать в соответствии с императорским указом и никогда не пойдет против него. Женщина, заботящаяся о своих собственных магазинах, — это система, действующая в Да Шунь. Чэнь Ши, если ты продолжишь отказываться, то не вини мою семью Фэн за беспощадность! С этого дня у тебя есть два дня, чтобы вернуть ей все магазины Яо Ши, — заговорила, глядя на Чэнь Ши, основательница, кивнув в ответ на вопрос сына.

— Мама, пожалуйста, верните и бухгалтерские книги, — добавила Фэн Юй Хэн.

— Какие бухгалтерские книги? Нет никаких счетов! — заволновалась Чэнь Ши.

— Тогда я буду основывать расчет денежного потока на данных аналогичных столичных магазинов и просить соответствующие суммы выплат от матери за последние несколько лет. Я не забуду выбрать сумму, которая будет примерно равна средней. Я не буду слишком беспокоить маму, — не стала спорить с ней Фэн Юй Хэн.

— Мы так и сделаем! Быстро передай бумаги и счета А-Хэн. Если ты продолжишь, даже Чэнь Юй не сможет спасти тебя! — взмахнув рукавом, Фэн Цзинь Юань перебил Чэнь Ши, порывавшуюся еще что-то сказать, после чего быстро сцапал Цзинь Чжэнь и сбежал.

Чэнь Ши была ошеломлена. Ей казалось, что она спит.

Она хотела навредить Фэн Цзы Жую, но как получилось, что в итоге она сама стала целью? Если бы это была просто чашка с лекарством и Цзинь Чжэнь, тогда она могла бы справиться, но как получилось, что они в конечном итоге заговорили о владении магазинами?

Женщина беспомощно посмотрела в сторону Чэнь Юй и увидела, что та слегка покачала головой. Она могла только стиснуть зубы и перетерпеть.

Толпа, которая была занята целый день, наконец, рассеялась.

Фэн Юй Хэн привела обеих служанок обратно во двор Ивы, где Яо Ши тревожно ходила взад-вперед.

— Мама, что случилось? — она кинулась к ней и удержала женщину на месте.

Увидев ее возвращение, Яо Ши, наконец, взяла себя в руки и с беспокойством начала расспрашивать дочь:

— Почему тебя не было так долго? Что произошло? Ты не возвращалась, и я послала бабушку Сунь во двор Изящного Спокойствия. Тогда я услышала, что все ушли в Сосновый двор. Ничего же не случилось, да?

— Ничего серьезного не произошло. Отец в порыве чувств взял старшую служанку Чэнь Ши наложницей. Чэнь Ши была недовольна и подняла шум, — ответила Фэн Юй Хэн, покачав головой.

— Что? — поразилась Яо Ши. — Ты сказала, что твой отец принял Цзинь Чжэнь? — увидев, что Фэн Юй Хэн кивнула, она продолжила: — эта Цзинь Чжэнь, которая с детства следовала за Чэнь Ши, никогда не производила на меня впечатления послушного ребенка. Но за последние несколько лет я не видела, чтобы твой отец предпринимал какие-либо шаги в этой области. Кто же знал, что он действительно пойдет на это.

— Мама не должна беспокоиться о таких бессмысленных делах, — Фэн Юй Хэн покачала головой, горько улыбнувшись. — Он может взять, кого пожелает. Мы будем жить своей жизнью. Чем меньше мы будем беспокоиться по поводу поместья Фэн, тем лучше. Как Цзы Жуй? Ему лучше?

— Независимо от того, что говорят, наша А-Хэн действительно очень опытна. Я видела, что доктор и не планировал помогать нам, в конце концов, именно лекарство, приготовленное нашей А-Хэн, спасло Цзы Жую жизнь, — Яо Ши, наконец, позволила себе снова улыбнуться.

Когда Цзинь Цжэнь прибежала и подняла шум, Яо Ши, естественно, приняла это близко к сердцу. Хотя она не знала, что случилось с доктором Сюй, она была уверена, что присланное лекарство оказалось неправильным.

— Это прекрасное лекарство ведь подарок от его высочества августейшего принца, не так ли? — быстро спросила Яо Ши, подумав обо всем этом еще раз.

Она только знала, что служащие августейшего принца прислали множество ценных вещей. Были там и экзотические лекарственные травы, так что ей не показалось странным, что Фэн Юй Хэн вышла с таким фантастическим лекарством.

Фэн Юй Хэн не стала ее переубеждать. Яо Ши сама прекрасно объяснила происхождение лекарства, так что она просто приняла его.

Но стоявшая рядом с ней Ван Чуань почувствовала, как ее губа слегка дернулась, когда она подумала про себя: — "Вторая молодая госпожа способна лгать с таким искренним видом!"

Но Ван Чуань не стала разоблачать эту ложь. Она должна была сообщить об этом августейшему принцу, когда увидит его, и не могла позволить кому-либо постороннему узнать правду.

— Почему бы тебе не пойти отдохнуть внутри, — Яо Ши слегка подтолкнула Фэн Юй Хэн в комнату. — Цзы Жуй спит, так что тебе не нужно заботиться о нем. Я оставила тебе поесть. Бабушка Сунь разогреет.

Только сейчас Фэн Юй Хэн почувствовала голод. День прошел, а ужин будет подан через несколько часов. Стоять становилось все утомительнее.

Она вернулась к себе, позволив Ван Чуань помыть ей руки, а Цин Юй — приготовить чай. Обе служанки остались рядом с Фэн Юй Хэн, не покидая комнату.

Хотя Цин Юй была моложе, она казалась очень спокойной и надежной. Девушка не говорила слишком много, но была внимательна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 46.2. Полночный вор**

Фэн Юй Хэн специально попросила Ван Чуань позаботиться о Цин Юй. Ей нужны были способные люди, особенно те, которые изначально не являлись слугами поместья Фэн. Она могла по-настоящему расслабиться, имея на руках их контракты, кроме того, она возвысила их до уровня своих слуг в столь юном возрасте.

Вскоре бабушка Сунь принесла подогретые блюда.

— Юная госпожа, пожалуйста, ешьте. Госпожа уже поела. Молодой мастер перед сном съел миску лапши. Я считаю, что он будет спать еще некоторое время, — бабушка Сунь называла Яо Ши госпожой, когда рядом не было посторонних.

Фэн Юй Хэн посмотрела на еду и увидела, что та была легче, чем вчера. Должно быть, ситуация с Цзы Жуем заставила бабушку Сунь сделать кухонному персоналу определенное внушение.

Она была вполне довольна такой диетой. Мясо с овощами позволяли обеспечить более сбалансированное питание.

Сегодняшняя записка была делом рук Хань Ши, Фэн Юй Хэн прекрасно видела выражение ее лица, когда Фэн Цзинь Юань приказал охране убить доктора.

Если бы там не было какой-то подоплеки, Хань Ши никогда не показала бы такие эмоции.

Бабушка Сунь, услышав о Хань Ши, не могла не фыркнуть:

— У нее есть только свои трюки. Она так запутала мастера.

— Независимо от того, какой на ней макияж, она стареет. Женщины после родов никогда не смогут вернуться в ту форму, какая была у них раньше. Теперь отец нашел новую любовь, — рассмеялась Фэн Юй Хэн.

— Я слышала, как госпожа говорила об этом. Мастер принял Цзинь Чжэнь? Тьфу-тьфу-тьфу! Юная госпожа, не вините эту старую слугу за многословие. Эта старая слуга видела Цзинь Чжэнь и не думает, что эта особа похожа на незамужнюю женщину. Только посмотрите, как она двигает бедрами, когда ходит. Как может девственница так себя вести! Я действительно не понимаю, о чем думает мастер, — нахмурилась бабушка Сунь.

— Может быть, отцу нравятся такие вещи, — Фэн Юй Хэн одновременно ела и разговаривала с бабушкой Сунь.

— Интересы мастера действительно кажутся уникальными, — сказав это, старушка поняла, что предмет обсуждения не является подходящим для разговора с молодой девушкой, и сменила тему, вернувшись к наложнице-матери Хань: — Говоря о наложнице-матери Хань... Знала ли молодая госпожа, что доктор Сюй на самом деле был дальним родственником Цзинь Чжэнь?

— Я не знала, но даже если и так, то какое отношение это имеет к наложнице-матери Хань? — спросила Фэн Юй Хэн, покачав головой.

— В прошлом году наложница-мать Хань забеременела, тогда мастер был очень счастлив. Однако внезапно, спустя один день после принятия питательной настойки, у нее случился выкидыш. За ее здоровьем всегда следил доктор Сюй. После произошедшего он отметил, что плод был мужского пола, — сказала бабушка Сунь.

— После этого случая как семья Фэн могла продолжать держать доктора Сюй в поместье? — нахмурилась Фэн Юй Хэн.

— Настойка не была прописана доктором Сюй, ее приготовила главная госпожа. Но подумайте вот о чем, молодая госпожа. Как могла главная госпожа иметь хоть какое-то представление о лекарствах? Разве все это не было сделано с помощью этого доктора Сюй?

— Тогда отец ничего не расследовал?

— Расследовал что? Тогда мастеру было что-то нужно от семьи Чэнь, — бабушка Сунь не могла не покачать головой.

Фэн Юй Хэн больше не задавала вопросов. Она просто почувствовала, что чем больше откроется ей о семье первоначальной владелицы тела, тем сильнее будет ее отвращение. Ради своих собственных интересов он готов отказаться от всего и вся. Развратила ли его власть или его сердце действительно было таким порочным?

Фэн Юй Хэн быстро съела принесенные блюда, поэтому бабушка Сунь унесла пустые тарелки. Цин Юй, как новичок, обладала стремлением учиться и совершенствоваться. Услышав слова старшей Сунь, она провела собственный анализ:

— Бабушка Сунь прекрасно знает всю подноготную этой ситуации, наложница-мать Хань тоже должна понимать ее. Должно быть, она ненавидела главную госпожу.

— Верно, но из-за своего положения она не могла позволить себе оскорбить Чэнь Ши. Это действительно сложная ситуация, — кивнула Ван Чуань.

— Раз уж мы позаботились для нее о докторе Сюй, эта женщина все же должна испытывать к нам хоть какое-то чувство благодарности. Ты должна помнить об этом. Кто знает, когда нам пригодится Хань Ши, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— Эта слуга понимает, — обе служанки встали и синхронно поклонились молодой госпоже.

С наступлением сумерек проснулся Цзы Жуй.

— В ближайшие дни готовьте пищу с меньшим количеством масла и приправ для молодого мастера. В дальнейшем лечении нет необходимости. Не позволяйте ему пить холодную воду, — сообщила заботившимся о нем слугам Фэн Юй Хэн. Перед тем, как сказать это, она снова измерила пульс и, убедившись, что серьезных проблем не было, напоила его следующей порцией лекарства.

Цзы Жуй послушно улегся ей на колени и взглянул сестре в лицо:

— Старшая сестра, не волнуйся. Я запомнил это. Запомнил лучше, чем они!

Фэн Юй Хэн посмотрела на младшего брата, лежащего у нее на коленях. Ее воспоминания о милом ребенке из прошлой жизни наложились на этого мальчика, заставив ее неосознанно сказать:

— Не волнуйся. В этой жизни старшая сестра определенно позволит тебе жить счастливо.

Цзы Жуй не понимал этих слов, но знал, что сестра защищает его, это знание заставило его засмеяться от радости.

В ту ночь Фэн Юй Хэн снились странные сны. О матери и брате из ее предыдущей жизни. О тяжело раненном товарище из корпуса морской пехоты. О ее операционной, где горел невероятно яркий свет.

Последний сон начался со взрыва, затем, переместившись внутрь вертолета, она увидела свое собственное искореженное тело. Ей также казалось, что она видела, как ее душа падает в глубокую пропасть.

На этом моменте она проснулась вся в холодном поту.

Не в силах снова заснуть она приготовилась выйти во двор и поболтать с Хуан Цюань, которая стояла на ночном дежурстве. Но когда села, то услышала раздавшийся от окна шорох.

Фэн Юй Хэн привыкла спать в одиночестве. Привычки из двадцать первого века заставили ее отказаться от заботы служанки на всю ночь. Только теперь она поняла, что в эти древние времена ночевать вместе со служанкой было весьма разумно. Воры действительно могли появиться. Это было непростительно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 47. В прошлом году вы пробрались в комнату старшей молодой госпожи**

Она приподняла уголки губ в наводящей ужас улыбке.

Прошло много времени с тех пор, как она пускала в ход свои кулаки. Ее действительно беспокоило отсутствие практики, и она боялась, что уже заржавела.

Девушка осторожно улеглась на кровати, так, чтобы казалось, будто она все еще спит, и в мгновение ока спряталась за занавеской.

Вначале звуки с той стороны окна были тихими, словно пробующими, а затем стали почти исступленными. Наконец, окно открылось, и в комнату запрыгнула темная фигура.

Она приземлилась довольно громко и долго не смела двигаться с места, сама испугавшись произведенного ей шума.

Фэн Юй Хэн смотрела на этого человека и думала про себя, что это просто какой-то бесполезный неудачник.

Но то, что этот вторженец ни на что не годен, не значило, что он здесь один. Этот человек просто тяжело подошел к постели, не отрывая взгляда от кровати, встал рядом и тряхнул головой, отводя назад упавшие ему на лоб волосы.

Фэн Юй Хэн прекрасно видела в темноте. Несмотря на то, что лицо этого человека было скрыто, она все еще могла сказать, что это мужчина, основываясь на строении его тела. А форма глаз позволила ей сразу же признать его.

Так это он!

Очень хорошо!

Она коснулась запястья, наблюдая за тем, как он приблизился к кровати... медленно протянул руку к верхней части одеяла...

И приподнял край полотна. Только тогда он понял, что на кровати никого нет. Его обманули!

Он хотел было сбежать, но удары и пинки посыпались на него со всех сторон. За пару мгновений он упал на кровать, вынужденный терпеть избиение.

Фэн Юй Хэн переполняла ненависть. Коснувшись запястья, она быстро вытащила три иглы для иглоукалывания и зажала их между пальцами.

Она держала одну руку сжатой в кулак, а другую — ровно. Иглы покоились на вытянутой ладони. Не используемые ранее мускулы хорошенько напряглись. Этот мужчина был так сильно избит, что не мог даже умолять.

Хуан Цюань, наблюдавшая за обстановкой снаружи, услышала шум, но, ворвавшись в покои, увидела, что молодая госпожа ее дома прекрасно справляется сама. Не было необходимости спешить, так что она решила постоять в сторонке и насладиться представлением.

Когда Ван Чуань и Цин Юй проснулись от шума, они обе прибежали в спальню и спросили Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, что случилось?

— Вор залез сюда посреди ночи. Он направился прямо к кровати этой молодой госпожи. Это, должно быть, насильник, — с редко показываемым миру озорством сказала Фэн Юй Хэн и указала на жестоко избитого человека, лежащего на кровати.

— Я не насильник! Такую тебя только демон захочет! — рассердившись, сказал преступник, услышавший ее реплику.

— О, ты даже знаешь, как выглядит эта молодая госпожа, — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Тогда означает ли это, что мы знакомы? Ван Чуань, сними с него маску.

— Нет! — громко воскликнул этот человек. Не заботясь о болезненных травмах на теле, он перевернулся и попытался встать, но, не найдя опоры, распластался на полу и ползком двинулся к двери, не переставая извергать глупости: — Этот старший запомнит это. Только подожди. Рано или поздно я вернусь и отомщу.

— Ван Чуань! — рассердилась Фэн Юй Хэн. — Он сказал, что хочет вернуться. Побей его. Забей его до смерти! В нашей Да Шунь ведь нет такого закона? Избиение до смерти кого-то, кто ворвался в покои девушки посреди ночи, не приведет к тюремному заключению?

— Не волнуйтесь, молодая госпожа. Вы — будущая августейшая принцесса. Законы на вас не распространяются, — ответила Ван Чуань, быстрым ударом выпнув мужчину во двор через открытую дверь.

— Молодая госпожа, пожалуйста, позвольте мне присоединиться к веселью, — воскликнула Хуан Цюань. Увидев, что Ван Чуань начала действовать, она больше не могла оставаться спокойной. Повернувшись, девушка вылетела во двор, чтобы присоединиться к подруге и побить этого прохвоста.

— Ногой слева, ударьте его еще пару раз. Он все равно может двигаться! Правой, правой рукой! Устраните угрозу, — хихикала Фэн Юй Хэн и, стоя в дверном проеме, наблюдала за избиением, держа в руках чашку холодного чая.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь! — смеясь, ответила ей Хуан Цюань. — Если он посмеет снова обнажить свои когти, я сразу же отрежу ему всю лапу.

Такой шум невозможно было скрыть от других. Очень скоро проснулись все мастера и их слуги. Даже Фэн Цзы Жуй встал сбоку, протирая глаза:

— Старшая сестра, почему здесь сражаются посреди ночи?

Она потрепала его за щечки и спросила:

— Цзы Жуй боится?

— Не боюсь. Цзы Жуй — храбрый человек и в будущем будет изучать боевые искусства, чтобы защищать мать и сестру, — покачал головой Цзы Жуй.

— Очень мудро! — Фэн Юй Хэн начала думать о том, чтобы Ван Чуань и Хуан Цюань начали учить ее брата боевым искусствам.

— Что именно здесь происходит? — немного испуганно спросила Яо Ши.

— Можете остановиться! — приказала Фэн Юй Хэн Ван Чуань и Хуан Цюань, впившись взглядом в избитого мужчину, а затем, повернувшись, сообщила бабушке Сунь: — Иди во двор Изящного Спокойствия и доложи основательнице. Просто скажи, что во внутренний двор Ивы ворвался преступник. Он забрался в мое окно, направился прямо к моей кровати и начал ощупывать все вокруг. Так совпало, что я встала выпить воды и поймала нарушителя.

Бабушка Сунь вскрикнула и быстро ушла.

— Сообщи то же самое отцу, — сказала Фэн Юй Хэн, снова повернувшись к Ван Чуань, и продолжила, задумавшись на мгновение: — Хмм, в настоящее время он должен находиться во внутреннем дворе Исполнения Желаний в компании Цзинь Чжэнь.

Ван Чуань ухмыльнулась и буквально испарилась.

Только после всего этого Фэн Юй Хэн ответила Яо Ши:

— Мама услышала полную историю. Все так и было от начала и до конца.

— Убедись, что не оставишь снова свою комнату без присмотра, — неосознанно проворчала Яо Ши, пребывающая в тихом ужасе. Фэн Юй Хэн ведь молодая девушка. Проникновение злоумышленника посреди ночи, как это вообще могло случиться? Подумав так, она снова взглянула на человека в маске, избитого так сильно, что он больше не мог встать.

Вскоре после этого все в поместье Фэн быстро направились во двор Ивы. В тот момент, когда основательница вошла во внутренний двор Ивы, она воскликнула:

— Мои внуки, вы в порядке?

— Бабушка, не волнуйтесь. С внуками все хорошо. К счастью, здесь были служанки августейшего принца — Ван Чуань и Хуан Цюань. Преступник уже обезврежен! — громко сказала Фэн Юй Хэн.

Появившись во дворе, Фэн Цзинь Юань лично начал снимать маску с задержанного. Однако, увидев, кто скрывался под ней, он, не сдержавшись, громко воскликнул:

— Почему это ты?

Фэн Цзинь Юань рассматривал многие возможности, даже считал, что Чэнь Ши могла нанять убийцу, чтобы покончить с Фэн Юй Хэн.

Но он никогда не думал, что под маской будет скрываться его старший сын — Фэн Цзы Хао.

О, или можно сказать, этот идиот, Фэн Цзы Хао.

Этого человека так долго били трое женщин-практиков, что его фигура стала совершенно неприглядной. Но для Фэн Цзинь Юаня — отца, который полностью понимал природу своего сына, это была колоссальная потеря.

Услышав новости, Фэн Чэнь Юй шагнула вперед, чтобы взглянуть. Даже после восклицания отца она все еще не могла узнать человека перед собой. В это мгновение Фэн Цзинь Юань позвал:

— Цзы Хао, ты можешь говорить? Ты слышишь мой голос?

— Брат? — только после этого Чэнь Юй, наконец, бросилась к нему, восклицая: — Брат, что случилось? Как ты стал таким?

От рывка сестры раны на его теле сильно заболели. Именно из-за этой боли он и очнулся.

Открыв глаза, первой он увидел Чэнь Юй, а повернув голову, — Фэн Цзинь Юаня.

— Отец! — закричал он. — Отец, Фэн Юй Хэн со своими служанками избили меня. Отец, ты должен поддержать меня в этом!.. У-у, может быть, меня уже забили до смерти? Отец, отец спаси меня!

У основательницы от его плача и воплей заболело сердце. Она все еще не любила Чэнь Ши, но Чэнь Юй и Цзы Хао были источником ее жизненной силы!

— Хао'эр! О, мой Хао'эр! — в этот момент старушку не волновала боль в пояснице. Она быстро бросилась вперед, причитая и плача.

— Брат только пришел увидеться с тобой. Как ты могла повести себя так порочно? Вторая сестра, если ты обвиняешь мать, то должна направить этот гнев на меня. Брат — наследник семьи Фэн. Надежды нашей семьи лежат на нем! — повернув голову к Фэн Юй Хэн, сказала Чэнь Юй, вид у нее при этом был крайне огорченный.

Фэн Юй Хэн моргнула. Что? Надежды семьи Фэн лежат на Фэн Цзы Хао?

Ей действительно хотелось рассмеяться. Он был просто прожигателем жизни, сыном богатых родителей, но она говорила о надеждах семьи Фэн?

Если воспоминания первоначальной владелицы тела были правильными, то она могла вспомнить год, когда Фэн Цзы Хао было десять. Во время занятий у учителя Фэн Цзинь Юань спросил его о домашней работе, но он не смог прочесть даже первые два столбца трехсимвольного священного текста. Говорят, что ребенок не меняется, даже когда становится мужчиной, поэтому она действительно не могла поверить, что такой Фэн Цзы Хао может стать надеждой семьи Фэн.

— Я действительно не понимаю слов старшей сестры, — Фэн Юй Хэн холодно взглянула на Чэнь Юй. — Ты смогла признать старшего брата только сейчас, после того как отец снял маску. Могу я спросить, как я должна узнать человека в маске? Кроме того, — она демонстративно подняла голову и посмотрела в небо, — сколько сейчас времени?

Фэн Чэнь Юй остановили ее слова, из-за них она лишь плакала некоторое время, прежде чем сказать:

— Брат только подшутил над тобой.

— Шутил? — фыркнула Фэн Юй Хэн и указала на Цзы Жуя, стоявшего рядом с Яо Ши. — Цзы Жую шесть в этом году. Если он начнет носить маску, то ему придется жить в отдельном дворе. Даже шестилетний ребенок знает, как избежать гнева сестры, что тогда говорить о восемнадцатилетнем брате?

— Но... — Фэн Чэнь Юй действительно не желала этого. За этот день мать уже была наказана из-за Фэн Юй Хэн. Ночью побили ее брата. Как могла ситуация в поместье Фэн так сильно измениться после возвращения Яо Ши и компании?

— Старшая сестра, — Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов к Чэнь Юй, — в девичей семье матери все еще должны быть кузены мужского пола. Я не знаю, будут ли они лезть в твою комнату с закрытыми лицами, когда придут навестить тебя. И не знаю, будут ли пытаться залезть своими лапами к тебе под покрывала.

— Замолчи! — в гневе крикнул Фэн Цзинь Юань. — Что ты говоришь? Разве это то, о чем может говорить незамужняя девушка?

Его сына избили, поэтому он был полон гнева.

— То, что я сказала... Отец считает, что это неуместно, но брат сделал то, что сделал. Почему отец потворствует старшей сестре?

— Он твой брат! Ты хочешь принять меры? — сказала основательница, разозлившись и указывая на Фэн Юй Хэн.

— Бабушка, если ваши глаза плохо видят, тогда А-Хэн займется ими завтра. Но в настоящее время я должна снова напомнить бабушке, что у брата было закрыто лицо. Вы действительно этого не видели? Какой-то человек в маске пробрался в комнату дочери семьи Фэн, разве он не должен быть избитым? Бабушка, А-Хэн должна сегодня предельно прояснить ситуацию. Тот, кого сегодня избила А-Хэн, — преступник, кроме того, это было ради репутации семьи Фэн. Если такое случится снова, я все равно нападу! — объяснила Фэн Юй Хэн.

— Ты все еще хочешь меня побить? Бабушка, вы ясно слышали ее. Она все еще хочет избить меня! — громко воскликнул Фэн Цзы Хао.

— Ты хочешь сказать, что все еще собираешься пробраться в мою комнату? — пробормотала Фэн Юй Хэн.

После сказанного Ань Ши утерла слезы и проговорила как будто бы про себя:

— Вторую молодую госпожу действительно можно только пожалеть.

Фэн Цзинь Юань не понял смысла этих слов и не стал спрашивать, но Цзинь Чжэнь, которая пряталась за ним, сказала:

— Старший молодой мастер, почему вы не послушались главную госпожу? В прошлом году вы при схожих обстоятельствах пробрались в комнату старшей молодой госпожи. В то время госпожа жестоко наказала вас.

— Ох! — удивилась Ань Ши. — Такое действительно случилось?

— Я никогда не слышала, чтобы госпожа говорила об этом! — присоединилась к обсуждению Хань Ши.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 48.1. Избитый до полусмерти**

Цзинь Чжэнь поклонилась обеим наложницам. Хотя можно сказать, что у них был одинаковый статус, она все же продолжала придерживаться уместного отношения.

— Наложницы-матери, возможно, не знают, но в ту ночь старший молодой мастер ударил дежурившую тогда служанку, после чего лег рядом со старшей молодой госпожой, но она проснулась и начала кричать. Он остался на кровати и крепко зажал ей рот. Если бы не главная госпожа, проснувшаяся ночью, кто знает...

— Хватит! — Фэн Цзинь Юань прервал Цзинь Чжэнь, но чувствовал, что эта ситуация действительно была слишком странной. — Все, что ты сказала, правда?

— В то время эта наложница служила главной госпоже, и ей стала известна эта ситуация, — ответила Цзинь Чжэнь, а затем сказала, взглянув на Фэн Чэнь Юй: — Старшая молодая госпожа ведь не могла этого забыть? Но... Раз так говорит старшая молодая госпожа, значит, так оно и было, и старший молодой мастер действительно просто шутил. В таком случае, эта наложница сказала слишком много.

— Чэнь Юй, — начал Фэн Цзинь Юань с ледяным выражением на лице, — то, что сказала Цзинь Чжэнь — правда?

Фэн Чэнь Юй покраснела. Почти целый год этот случай занозой тревожил ее сердце. Чем больше она думала об этом, тем противнее ей становилось.

Но Фэн Цзы Хао все еще был ее братом. Как она могла бить лежачего при таких обстоятельствах? Но и сказанное Цзинь Чжэнь было правдой. События той ночи были известны всем служанкам двора. Хотя Чэнь Ши приказала хранить молчание, если отец начнет расследование, то все выплывет наружу.

— Брат выпил слишком много в ту ночь, — расстроенная Фэн Чэнь Юй нашла подходящее оправдание для Фэн Цзы Хао.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на лежавшего на земле сына. Он явно рассердился: сжал кулаки, а дыхание стало прерывистым.

Прежде чем он успел что-либо сказать, со стороны входа во двор донеслись вопли Чэнь Ши, жирным шаром наконец-то вкатившейся на место действия:

— Цзы Хао! О, Цзы Хао! Мой Цзы Хао!

Для того, как кричала Чэнь Ши, у Фэн Юй Хэн имелось только одно определение: причитания.

Людей, которые разделяли ее образ мыслей, оказалось немало. Ань Ши и Хань Ши нахмурились, в то время как основательница ткнула в нее тростью:

— Что за завывания? Мой внук не умер!

Чэнь Ши не стала спорить с основательницей. Вместо этого она отпустила Фэн Цзы Хао и повернулась к Фэн Юй Хэн.

Ван Чуань не смогла остановить ее вовремя, и Чэнь Ши обеими руками потянулась к Фэн Юй Хэн, чтобы задушить ее.

Как могла Фэн Юй Хэн позволить ей добиться успеха? Когда чужие руки сомкнулись на ее шее, она подняла свои, пытаясь удержать их, но не оттолкнула Чэнь Ши. Та не могла причинить ей никакого вреда. Фэн Юй Хэн казалась маленькой и слабой, но на самом деле была необычайно сильной. Руки Чэнь Ши как будто сжимали две пары стальных тисков.

Чем больше эта женщина прикладывала усилий, тем меньше у нее получалось. Но для зрителей это выглядело так, как будто Чэнь Ши изо всех сил пыталась задушить сопротивлявшуюся Фэн Юй Хэн. Но им было ясно, что Фэн Юй Хэн, в отличие от Чэнь Ши, слабее и значительно ниже. Через несколько мгновений девочку одолели.

— Мама! Мама, что ты делаешь? Сп... спасите меня! — Фэн Юй Хэн притворилась, что задыхается и закашлялась.

— Муж! Она же умрет! — рассердилась Ань Ши.

Ван Чуань и Хуан Цюань были очень хороши в актерской игре. Они не подошли, чтобы помочь Фэн Юй Хэн, вместо этого они опустились на колени и закричали, непрерывно кланяясь:

— Почтенный Фэн, пощадите нашу августейшую принцессу! Не мог бы достопочтенный Фэн пощадить нашу августейшую принцессу!

Фэн Цзинь Юань махнул рукой, после чего двое слуг бросились к Чэнь Ши и быстро оттащили ее.

— Отпустите меня! Я хочу убить ее! Я хочу, чтобы она умерла! Что еще за августейшая принцесса, Фэн Юй Хэн замышляет причинить вред будущему шурину императора! — громко закричала Чэнь Ши.

— Быстро уведите эту женщину! — первым на эти слова отреагировал Фэн Цзинь Юань. Он был достопочтенным премьер-министром, но из-за этой сумасшедшей женщины его прошиб холодный пот. — Отведите ее обратно в Золотой Нефритовый двор! Не позволяйте ей покидать его! Служанку, что позволила ей сегодня выйти, наказать тридцатью ударами палок, а потом прогнать из усадьбы!

По его приказу Чэнь Ши немедленно утащили со двора.

Фэн Чэнь Юй была невероятно бледна. Дрожала даже основательница.

Никто не ожидал, что Чэнь Ши посмеет раскрыть все темные секреты семьи Фэн на людях. Более того... Основательница даже топнула ногой! Во дворе были две служанки, присланные августейшим принцем!

Фэн Юй Хэн притворно закашлялась. Ван Чуань и Хуан Цюань подошли, чтобы растереть ее спину и тем самым, наконец, остановить кашель.

— Так вот о чем думала мама? — откашлявшись, спросила она Фэн Цзинь Юаня. — Сестра действительно очень привлекательна. Почему отец не сказал этого раньше? А-Хэн скорее умрет, чем обидит будущую императрицу и ее брата!

— Какую императрицу? — Фэн Цзинь Юань быстро прикрыл ей рот. — И ты поверишь словам сумасшедшей женщины? — он хотел быстро сменить тему, поэтому начал говорить о Фэн Цзы Хао: — Прежде чем избить его, почему ты не спросила, кто он? В конце концов, он твой старший брат, если бы был шанс...

— Отец! — Фэн Юй Хэн повысила голос. — Я должна спросить, отец. Если бы я не проснулась сегодня, как вы думаете, что бы случилось? Только что наложница-мать Цзинь Чжэнь тоже говорила об этом. Старший брат осмелился залезть в кровать старшей сестры и даже положить голову ей на подушку. Если он посмел проделать это со своей родной сестрой, то что говорить о сводной? — произнесла она, но вдруг прикрыла ладошкой рот. — Ох! Я не должна продолжать говорить об этом. Старшая сестра — будущая императрица. Что произойдет, если люди узнают, что императрица в четырнадцать лет стала жертвой ее старшего шестнадцатилетнего брата, забравшегося к ней в постель?

Фэн Чэнь Юй и Фэн Цзинь Юань почувствовали, что их сейчас вырвет кровью. Основательница тоже была в ярости.

Но Фэн Юй Хэн еще не закончила:

— С того самого момента, как вы прибыли во двор Ивы, вы винили меня; но вы не задумывались, кто действительно был не прав сегодня?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 48.2. Избитый до полусмерти**

— Цзы Хао — единственный наследник семьи Фэн! — неохотно сказала основательница.

— Мои слуги не собирались лишать его жизни! Единственный наследник? — фыркнула Фэн Юй Хэн. — Если я правильно помню, шесть лет назад, когда родился Цзы Жуй, вы сказали то же самое. Эта "единственность" основана только на "первой жене". Мы тоже были сыном и дочерью первой жены. Я все сильнее разочаровываюсь, думая о всем произошедшем. Днем от рук матери пострадал Цзы Жуй. Ночью на меня напал старший брат. Может ли быть, что мать и ее ребенок действительно хотят нас убить, или это поместье Фэн хочет быстро избавиться от нас?

— Какая дерзость! — Фэн Цзинь Юань не мог больше этого слушать. — Откуда у тебя такие дикие идеи в таком юном возрасте?

— Отец, вы все еще вините меня? — приподняла она бровь.

Фэн Цзинь Юань тоже почувствовал, что переборщил, общаясь с Фэн Юй Хэн по этому вопросу, но он никак не мог привыкнуть к ее отношению. Он действительно не понимал. Когда она была маленькой, ее можно было легко и без особого труда успокоить. Откуда у нее такой острый взгляд?

— Я объясню. Отец просто напоминает тебе, что стоит правильно держать себя, когда говоришь, — мужчина расслабился, а его голос зазвучал успокаивающе.

— Если бы я не была столь дерзкой, то давно бы умерла. От рук возницы, посланного за нами на северо-запад. Я не почитаю своего родителя? Это вы меня заставили, — горько усмехнулась Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань снова растерялся, услышав, что она упомянула возницу.

Основательница упала на землю, непрерывно причитая:

— Хао'эр, Хао'эр!

— Вторая сестра, это все моя вина. Я верну тебе титул дочери первой жены. Я прошу тебя простить мать и брата! — сказала Чэнь Юй, повернувшись к Фэн Юй Хэн и опустившись на колени.

— Я не желаю титула дочери первой жены, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — У меня также нет никакого желания быть императрицей. Мой супруг, девятый принц, получил серьезную травму на поле боя. Для него невозможно стать императором, так что твои попытки смутить меня до крайности глупы. Тебе следует сосредоточиться на других женщинах, которые надеются посоперничать с тобой, а не на своей младшей сестре и будущих младших братьях и сестрах.

Фэн Чэнь Юй была ошеломлена, чувствуя логичность слов Фэн Юй Хэн. Она не желала неприятностей сестре, которая не хотела ее беспокоить, но внутри нее поднимались весьма странные чувства. Когда она увидела Фэн Юй Хэн, то почувствовала, что определенно не являлась истинной дочерью первой жены поместья Фэн.

Короче говоря, Фэн Юй Хэн была бельмом на глазу.

— Старшая сестра, пожалуйста, быстро встань, — Фэн Юй Хэн жестом показала Хуан Цюань и Ван Чуань поддержать Чэнь Юй. — Отец должен поспешить и вызвать врача для брата. Все вопросы, связанные с его проникновением в кровати старшей и сводной сестер, можно обсудить завтра.

Она напомнила Фэн Цзинь Юаню, что он не должен пытаться скрыть это. Даже если ей придется умереть, она утащит с собой козла отпущения. Она никогда не забудет, с кем спала дочь первой жены твоей семьи.

Фэн Цзинь Юань, естественно, понимал значение слов Фэн Юй Хэн, но чувствовал, что его просто используют. Казалось, что все сейчас держат в своих ладонях эти дети. Среди них действительно нет ни одного ребенка, который не вызывал бы проблем!

— Пригласите доктора взглянуть на старшего молодого мастера, — он устало потоптался и сел на каменную скамейку. — Кажется, все проснулись, так что позволь нам воспользоваться этим маленьким двориком, чтобы доктор осмотрел его раны. Я боюсь переносить его в другое место.

Пока он говорил, то смотрел на Фэн Юй Хэн, надеясь, что она, по крайней мере, позволит людям отнести Фэн Цзы Хао в комнату.

— Все в порядке. Мой двор Ивы действительно слишком далек от любых других. Я боюсь, что будет опасно переносить брата, — просто сказала Фэн Юй Хэн, не став поддерживать эту тему.

— Но ты не позволишь людям отнести брата в комнату? — выговорила ей основательница, которая больше не могла этого слышать.

— В какую комнату его следует отнести? В общей сложности здесь три личных комнаты. Бабушка, в какую комнату его отнести? Цзы Жуй все еще болен, вы не беспокоитесь об инфекции? — ответила Фэн Юй Хэн целым потоком вопросов.

Действительно казалось, что для Фэн Цзы Хао во дворе не было места.

— Если брат не возражает, то как насчет комнаты слуг?

— Тело старшего молодого мастера драгоценно. Разве его можно относить в комнату прислуги? — вклинилась Цзинь Чжэнь.

Фэн Юй Хэн улыбнулась уголками губ. Она прекрасно это услышала. Всю эту ночь Цзинь Чжэнь прикрывала ее. Она только поднялась от слуги до наложницы и не могла обратиться к Чэнь Ши. Ань Ши не была многословным человеком, а Хань Ши видела в ней врага. Вместо этого Цзинь Чжэнь обратила свой взгляд на нее. Кроме того, Цзинь Чжэнь не была глупа. Если она держала руку на пульсе, то не лучше ли воспользоваться ситуацией?

— Разве я не приказал вам пойти и позвать доктора? Почему вы все еще здесь? — Фэн Цзинь Юань не хотел тратить слова на женщин, поэтому повернулся слугам, которые следовали за ним.

— Отвечаю мастеру: в течение дня доктор Сюй был вовлечен в инцидент. Два других приглашенных врача испугались и покинули поместье до наступления темноты, — с трудом выдавил из себя слуга.

— Что? Они все уехали? — воскликнула основательница. — Это нехорошо!

— Как насчет того, чтобы позволить А-Хэн взглянуть? — улыбнувшись, мягко задала вопрос Фэн Юй Хэн.

— Тебе? — с подозрением спросила основательница. Снова взглянув на помятого Фэн Цзы Хао, она отказалась. — Он был избит тобой. Если бы ты осмотрела его, то, естественно, сказала бы, что он в порядке.

Фэн Юй Хэн пожала плечами и больше ничего не сказала.

Если они не позволят ей взглянуть, то все может стать очень плохо. Они думают, что ей нравится тратить свое время на такие мелочи?

— Присутствующие согласны. Завтра будет приглашен новый врач, но сначала его осмотрит А-Хэн, — сказал Фэн Цзинь Юань, чувствуя, что она явно забавляется происходящим.

— Дочь не смеет противостоять бабушке, — усиленно похлопала ресницами Фэн Юй Хэн, встретившись взглядом с Фэн Цзинь Юанем.

Основательница только фыркнула в ответ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 49.1. Брат, трудно тебе будет завести детей**

— Посмотри! Отец хочет, чтобы ты посмотрела, — махнул рукой Фэн Цзинь Юань.

Фэн Юй Хэн, наконец, кивнула и, в несколько шагов подойдя к Фэн Цзы Хао, взяла его за запястье.

Тот рефлекторно попытался отстраниться, но из-за этого движения ему стало больно. Это разозлило его до слез. Он мог только повернуться к основательнице и закатить истерику:

— Бабушка, не позволяйте ей трогать меня! Она такая пугающая. Она причинит мне боль!

— Не волнуйся, не волнуйся! — пожилая женщина держала Фэн Цзы Хао, как маленького ребенка, и гладила его по спине. — Хао'эр, все хорошо. Просто дай ей взглянуть. Завтра отец пригласит доктора. В худшем случае, мы попросим прийти и посмотреть на тебя императорского врача.

— Верно. Императорский врач обязательно будет предоставлен старшей сестре и отправлен в поместье Фэн, — Фэн Юй Хэн была невероятно возмущена людьми из этой семьи.

— Замолчите все! — громко крикнул Фэн Цзинь Юань. — Осмотри его раны!

Фэн Юй Хэн улыбнулась и крепко сжала запястье Фэн Цзы Хао.

— У меня внешние повреждения, так почему ты измеряешь мой пульс? — громко кричал отбивающийся Фэн Цзы Хао, которого нельзя было считать совсем уж безграмотным.

— Внешние травмы также требуют внутреннего лечения. Я могу взглянуть, пока рядом.

Фэн Цзы Хао еще немного подергался, но не смог сбежать и сдался, покорно позволив Фэн Юй Хэн проверить свой пульс.

По правде говоря, основательница действительно доверяла медицинским знаниям Фэн Юй Хэн из-за ее советов по лечению ее поясницы.

Она не знала, что именно за медицинские пластыри дала ей Фэн Юй Хэн. Сначала они холодили кожу, а потом становились горячими. Через некоторое время она ощутила легкость во всем теле. Утром поясница все еще не могла гнуться, но, проснувшись этой ночью, она смогла это сделать. Кроме того, прислушавшись к совету Фэн Юй Хэн, она убрала с кровати два мягких матраса. Раньше она считала, что ей лучше спать на более мягких кроватях, но поняла, что и жесткая довольно удобна.

Фэн Цзинь Юань продолжал внимательно смотреть на Фэн Юй Хэн. Он видел, как она измеряет пульс брата, но, когда ее брови нахмурились, забеспокоился:

— Он серьезно ранен?

— Его раны в порядке. Это внешние травмы, нет повреждений мышц или сухожилий. Просто определенной мази будет достаточно, но его внутренние органы... — покачала головой Фэн Юй Хэн.

— Что с его внутренними органами? — забеспокоилась основательница. — Может быть, у него какие-то внутренние повреждения?

— Мать, — тихо сказал Фэн Цзинь Юань, — А-Хэн уже сказала, что мышцы и сухожилия не повреждены.

— Тогда почему у него проблемы с внутренними органами?

— Отец, жизненная сила брата пуста. Потребление превышает норму. Если так будет продолжаться, то будет трудно зачать ребенка, — Фэн Юй Хэн усмехнулась и ответила Фэн Цзинь Юаню, предварительно бросив взгляд на Фэн Цзы Хао.

— Что? — шокированы были все.

— Ему всего семнадцать, как это возможно? — Фэн Цзинь Юань внезапно встал и посмотрел на Фэн Цзы Хао.

— Может быть, А-Хэн не хватает способностей. Отец должен пригласить другого врача, — Фэн Юй Хэн не стала спорить с этим.

— Должно быть, у тебя нет способностей к медицине, — поспешно кивнула основательница. — Как у Хао'эр могут быть проблемы с зачатием? Цзинь Юань! Пошли кого-нибудь за врачом! Пригласи лучшего врача!

— Возьми мою печать и пригласи императорского врача Лю приехать в поместье, — приказал слуге Фэн Цзинь Юань, кивком соглашаясь с матерью.

— Императорский врач Лю больше всего подходит для изучения такого рода болезней. Мне будет легче, когда он посмотрит, — расслабилась, наконец, основательница.

Фэн Юй Хэн подумала про себя: — "Вы будете чувствовать себя совершенно спокойно после того, как приедет императорский врач Лю и скажет вам то же самое".

После того как Фэн Цзинь Юань удостоверился, что можно безопасно переместить Фэн Цзы Хао, он приказал людям отнести его обратно в павильон Стремительного Меча.

Всем было любопытно, поэтому они последовали за ним. Фэн Юй Хэн не стала исключением. Не было никакой возможности снова заснуть, так что она пошла с остальными.

Во дворе осталась бабушка Сунь со всеми слугами, чтобы помочь Яо Ши и Цзы Жую вернуться в кровати. Девушка взяла с собой Ван Чуань и Цин Юй и последовала за остальными. Яо Ши только посоветовала ей быть осторожнее и больше ничего не говорить.

Фэн Юй Хэн знала, что Яо Ши не хочется слишком много контактировать с людьми из поместья Фэн, особенно со старыми слугами. Яо Ши когда-то была главной женой. Теперь, когда она стала наложницей, как она могла это выдержать?

Павильон Стремительного Меча, принадлежавший Фэн Цзы Хао, совершенно не соответствовал ожиданиям Фэн Юй Хэн. С таким именем он должен был быть весьма впечатляющим и немного властным.

Кто же знал, что это будет просто копия внутреннего Золотого Нефритового двора.

Чэнь Ши дала Фэн Цзы Хао все, что только можно было дать. Не хватало только золотых половиц. Хотя двор оказался роскошным, он не подавлял величием. Мало того, он вообще не имел ничего общего со своим названием, вместо этого в воздухе витал густой запах косметики.

Даже Хань Ши прикрыла рот и нос платком, тихо шепнув Ань Ши, которая была рядом:

— И это старший молодой мастер нашей семьи!

— Я хочу, чтобы позже этот двор был должным образом вычищен. Выбрось все вещи, которые дала тебе мать! — вышел из себя Фэн Цзинь Юань.

Фэн Цзы Хао молчал, боясь сказать еще хоть одно лишнее слово.

Наконец, прибыл императорский врач Лю. Поприветствовав Фэн Цзинь Юаня и основательницу, доктор начал осматривать Фэн Цзы Хао.

Из уважения к почтенному премьер-министру, императорский врач трижды проверил пульс Фэн Цзы Хао. Только тогда он сделал вывод:

— Мастер Фэн, жизненная сила вашего сына пуста. Потребление превышает норму. Если так будет продолжаться, то будет трудно зачать ребенка!

Семья Фэн пораженно притихла.

Хань Ши фыркнула и пробормотала себе под нос:

— Не позволяет другим иметь детей, когда собственный сын неспособен к деторождению.

Хотя она произнесла это очень тихо, Фэн Цзинь Юань, стоявший не так далеко, услышал слова своей любимой наложницы. Как он мог не понять их смысла? Фэн Цзинь Юань аж скрипнул зубами от накатившей волны ненависти к Чэнь Ши. Ребенок Хань Ши! Если бы семья Чэнь не была ему нужна, то он освежевал бы Чэнь Ши прямо сейчас.

— Врач... — основательница была ошеломлена, — как можно вылечить эту болезнь? Вы должны что-нибудь прописать! Цена не имеет значения, мы заплатим.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 49.2. Брат, трудно тебе будет завести детей**

— Старшая госпожа, медицина действительно может излечивать болезни, но эта болезнь требует смены образа жизни. Я могу выписать рецепт молодому мастеру Фэн, но лекарство только скроет симптомы, а не вылечит ее. Текущая ситуация требует от молодого господина Фэн желания ее изменить, — покачал головой императорский врач Лю.

Слова императорского врача были преисполнены хитрости. Он откровенно говорил Фэн Цзы Хао обратить внимание на свой образ жизни. Перебарщивание с некоторыми вещами заставило его тело опустеть.

Фэн Цзинь Юань действительно потерял лицо! Он уже сожалел, что пригласил императорского врача. Если тот об этом расскажет, то он станет посмешищем не только в кругу придворных, но и для всей столицы.

Императорский врач Лю закончил выписывать рецепт, а затем передал его одной из служанок поместья Фэн. Повернувшись к Фэн Цзинь Юаню, он церемонно сложил ладони:

— Мастер Фэн, этот человек сейчас покинет вас.

Фэн Цзинь Юань поспешно пошел лично провожать его. Естественно, он не мог упустить эту возможность.

Фэн Юй Хэн полагала, что никакие взятки не смогут сохранить эту ситуацию в секрете. Эти императорские врачи днями и ночами ухаживали за наложницами в императорском гареме. Конечно, они махровые сплетники. Такой "сочный" секрет! Они не позволят ему оставаться тайной.

Конечно же, Фэн Цзинь Юань был совсем не в духе, когда вернулся. Казалось, он едва удерживался от ругани.

— Что же делать? Какие действия будут верными? — основательница выглядела почти глупо от потрясения.

Фэн Цзинь Юань просто подошел к кровати. Одной рукой он поднял с нее Фэн Цзы Хао, а другой отвесил ему две пощечины:

— Злобное создание!

В этот момент к Фэн Цзин Юаню быстро приблизился один из стражей поместья Фэн, ведя двух людей, которые, казалось, были личными слугами.

— Разве вы не одноклассники старшего молодого мастера, учившиеся с ним в Сяо Чжоу? — основательница первой узнала этих двоих.

— Говорите! Что именно делал старший молодой господин в Сяо Чжоу? Всемирно известная академия Юнь Лу учит студентов быть злыми существами? — строго спросил Фэн Цзинь Юань.

Оба слуги, перепугавшись, опустились на колени. Взглянув на Фэн Цзы Хао, они почувствовали, что жизнь молодого мастера их собственной семьи висела на волоске, так что они не могли защитить себя. Им нужно было признаться!

— Мастер! Старший молодой мастер поехал в Сяо Чжоу, но не для учебы в академии Юнь Лу! — сказал более высокий из слуг.

— Что? — шокированно выдохнули все члены семьи Фэн.

Изначально отправление Фэн Цзы Хао в академию Юнь Лу для обучения было большим событием.

В Да Шунь не было никого, кто не признавал бы академию. Даже худшие среди выпускников успешно сдавали имперские экзамены. Страна проводила один длительный экзамен по пяти направлениям. Первые три составляли исключительно дисциплины академии Юнь Лу.

Кроме того, главным преподавателем академии был учитель самого императора. Из-за этого все ученики гордились тем, что являлись так называемыми "младшими боевыми братьями императора".

Отбор в академию Юнь Лу был очень строг. Не существовало никаких отличий от трех испытаний и шести экзаменов, не было недостатка и в испытуемых. Изначально Фэн Цзы Хао не смог их сдать. Но у него все же имелся хороший отец — премьер-министр императорского дворца. Академии Юнь Лу нужно было позволить Фэн Цзинь Юаню сохранить лицо, поэтому они согласились принять Цзы Хао.

Два года назад семья Фэн полным составом отправила Фэн Цзы Хао в Сяо Чжоу. Это был грандиозный праздничный вечер. Почти все верили, что, выйдя из академии Юнь Лу, Цзы Хао определенно пойдет по правильному пути. Даже если бы он не был в числе кандидатов третьего ранга для сдачи имперских экзаменов, он, по крайней мере, имел бы ученое звание, которое не было бы слишком постыдным.

Кто же знал, что двое личных слуг скажут, что Цзы Хао не поехал учиться в академию!

— Тогда что делал старший молодой мастер в Сяо Чжоу? — спросила Фэн Юй Хэн, помогая окружающим выйти из оцепенения.

— Разве главная госпожа не купила резиденцию для молодого мастера в Сяо Чжоу? Молодой господин принял в ней восемнадцать наложниц, и они все... они все... — заикаясь, ответил тот же слуга, решившись признаться полностью.

— Они все что? — основательница резко стукнула тростью по земле. — Говори яснее!

— Все они — молодые девушки лет десяти, — стиснув зубы, закончил слуга.

Основательница подорвалась со своего места, но у нее закружилась голова, и она почти упала.

Ее поддержала кинувшаяся к ней Фэн Юй Хэн. Только благодаря этому женщина не упала на землю.

Увидев ее такой, она поняла. Должно быть, у пожилой женщины поднялось кровяное давление, после чего закружилась голова. Если оставить все, как есть, то она будет в опасности.

— Отец, — удерживая основательницу, она позвала Фэн Цзинь Юаня, — давайте сначала дадим бабушке прилечь.

Фэн Цзинь Юань, увидев свою мать в таком виде, был ужасно напуган. Он быстро приказал своим людям сопроводить женщину в другую комнату отдохнуть.

— Не обращайте на меня внимания! Не обращайте! — основательница этого не хотела. Изо всех сил она оттолкнула подошедшую помочь служанку и закричала, топая и ударяя себя в грудь: — Что за демон такой! Милорд! Почему ты делаешь это с моей семьей Фэн!

Услышав это, Фэн Юй Хэн ухмыльнулась про себя. Это было возмездие. Иногда в это невозможно не верить.

— Мать, успокойся, — дела приняли скверный оборот, и Фэн Цзинь Юань понял, что сначала ему нужно успокоить основательницу, — Цзы Хао еще молод. Подобные игры нормальны в его возрасте. Ваш сын обязательно найдет ему лучшего врача, который сможет его вылечить, — утешил он женщину.

— Это все потому, что мать испортила его! — подумав о Чэнь Ши, основательница заскрипела зубами от ненависти. — Тогда она сказала, что Хао'эр будет трудно учиться и что жизнь в академии будет слишком сложной. Она вынуждена была купить ему резиденцию. Но этого для нее было недостаточно. Она также подарила ему двух служанок. Прекрасно устроился! Он прятался в своей резиденции и не посещал занятия. Даже довел себя до болезни! Как моя семья Фэн могла принять такую несчастливую женщину?

Основательница совершенно не учитывала, что все ее слова слышала Фэн Чэнь Юй. Хотя Чэнь Юй иногда и злилась на свою мать, но она все еще оставалась ей родной матерью, которая родила и вырастила ее. Слыша слова основательницы, Чэнь Юй становилась все более и более мрачной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 50.1. Молодой мастер даже не ходил в школу**

Но Чэнь Юй не смела ничего сказать. Хотя у семьи Фэн имелись кое-какие планы, но они все еще были весьма неопределенными. Она должна была учесть это и сохранить свое положение дочери первой жены семьи Фэн, а, значит, и положение Чэнь Ши в качестве главной жены. Когда дела идут хорошо, все хорошо. Но когда они не клеятся, то все очень плохо.

Обдумав ситуацию, Фэн Чэнь Юй преклонила колени перед основательницей и поклонилась ей, сказав:

— Чэнь Юй просит у бабушки прощения за поведение матери. Все потому, что мама не подумала обо всем до конца, души не чая в брате. Чэнь Юй готова понести наказание и только надеется, что бабушка позаботится о своем теле. Если вы заболеете из-за того, что случилось с моим братом, то, даже если Чэнь Юй умрет десять тысяч раз, это будет недостаточным наказанием.

Пока она говорила это, две жемчужные слезинки медленно упали на пол.

Фэн Чэнь Юй родилась невероятно красивой. Ее внешность вкупе с этими двумя жемчужными каплями — это действительно было зрелище, способное покорять сердца.

Основательница уже выпустила пар, так что больше не гневалась так сильно. У нее заболело сердце, когда она увидела, в каком состоянии находится Чэнь Юй.

— Дорогая внучка, быстро поднимись. Бабушка тебя не винит.

— Я умоляю бабушку простить мать и брата! Сейчас важнее всего лечение брата, но и здоровье бабушки тоже важно! — разве Чэнь Юй могла так просто встать? Чем больше она плакала, тем больше сострадания вызывала.

— Тогда Чэнь Ши будет заперта в храме при Золотом Нефритовом дворе и проведет там некоторое время в уединении! — кивнула основательница, а затем обратилась к сыну: — Цзинь Юань, ты должен пригласить лучшего доктора позаботиться о болезни Хао'эр. Пусть он придумает способ его вылечить.

— Не волнуйтесь, мама. Ваш сын все помнит. Мама должна вернуться и отдохнуть. Оставьте это слугам. Сын найдет лучшего врача, чтобы излечить Цзы Хао.

Увидев выражение лица Фэн Цзинь Юаня, основательница расслабилась и вернулась во двор Изящного Спокойствия при поддержке нянюшек и служанок. Остальные посчитали неуместным оставаться дальше, поэтому начали расходиться. Когда Цзинь Чжэнь уходила, она нежно посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Тот махнул ей рукой, но ничего лишнего не сказал.

Беспокоясь о том, что с основательницей что-нибудь может случиться, он последовал за ней и позвал Фэн Юй Хэн:

— Иди за ними. Убедись, что бабушка в порядке перед уходом.

— Дочь понимает. У отца есть другие инструкции? — кивнула Фэн Юй Хэн.

Долгое время ответа не было. Фэн Цзинь Юань, наконец, вспомнил вопросы этой ночи и то, что он еще никак не позаботился о Фэн Юй Хэн. Он повернулся и посмотрел на Фэн Цзы Хао. Как отец он не мог не волноваться.

— А-Хэн, — указал он на Фэн Цзы Хао, — хотя поступок твоего брата был неправильным, ты избила его и даже обругала. Из-за состояния его здоровья отец ничего не может сейчас с ним сделать. Скажем так: семья Фэн будет должна тебе услугу за сегодняшние события.

— Семья Фэн будет мне должна? Отец выгоняет А-Хэн? — спросила девушка, приподняв бровь.

— Отец не это имел в виду, — Фэн Цзинь Юань обнаружил, что разговор с Фэн Юй Хэн действительно вызывает головную боль. Как будто все им произнесенное имеет противоположный смысл. — Отец просто имеет в виду, что если у тебя когда-нибудь будут какие-либо просьбы к семье Фэн, семья Фэн не будет сидеть сложа руки.

— Тогда А-Хэн благодарит отца и запомнит эти слова. В будущем, если такие просьбы будут, я надеюсь, что отец не откажет, — рассмеялась Юй Хэн. Разве это не говорит о том, что она и семья Фэн никак не связаны? Это прекрасно.

— Конечно, — Фэн Цзинь Юань махнул рукой и позволил Фэн Юй Хэн уйти вслед за его матерью.

Основательница на самом деле не отвергала Фэн Юй Хэн, как раз наоборот. Эта внучка, вернувшаяся с ней во двор Изящного Спокойствия, позволила ей вздохнуть с облегчением.

Вспоминая момент головокружения, она сразу же ощутила невероятный страх. Тогда она ничего не могла сделать. Было такое ощущение, что ее голову внезапно наводнили реки крови, которые она никак не могла остановить. Если человек не контролирует ситуацию, он, естественно, падает. Она совсем не была уверена, что сможет остановиться, если подобное повторится. Сейчас в поместье не осталось врачей. Если она упадет, то кто о ней позаботится?

— А-Хэн, — основательница не была глупа. Так как у нее была просьба, то задирать нос она больше не могла. Кроме того, женщина уже видела, что с этой внучкой определенно трудно иметь дело. Она три года страдала в горах. Кто знал, как еще боги покарают членов семьи Фэн? Теперь, с поддержкой слуг августейшего принца, Фэн Юй Хэн могла бояться еще меньше.

Вот именно!

Основательница внезапно вспомнила, что Фэн Юй Хэн поддерживали слуги августейшего принца. Как она могла так поступить с этой внучкой? Это действительно прискорбно.

— Бабушка, А-Хэн здесь, — она быстро подошла к пожилой женщине, но не взяла на себя роль служанки, которая поддерживала бы ее. Вместо этого, она просто медленно пошла рядом.

— Раньше бабушка была слишком резка. Не принимай это близко к сердцу, — сказала основательница, тихо вздохнув.

— А-Хэн не посмеет, — мягко улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— Это все вина Чэнь Ши. Вся эта катастрофа была вызвана ее действиями, — старушка перевела все стрелки на Чэнь Ши. — А-Хэн, не волнуйся. Если она посмеет снова создать проблемы, бабушка лично позаботится о ней.

— А-Хэн не хочет быть слишком вовлеченной в дела поместья. Я просто прошу спокойной жизни до замужества. Надеюсь, бабушка мне в этом поможет.

— Определенно, определенно, — основательница увидела, что Фэн Юй Хэн была уже не такой резкой, и вздохнула с облегчением.

Фэн Юй Хэн не планировала оскорблять всех в этом поместье. Существовали еще некоторые приспособленцы, которыми можно было воспользоваться. По крайней мере, пока она еще юна и должна жить в этом поместье, ей нужно уничтожить здесь всех своих врагов. Не просто из-за обещания первоначальной владелице тела. Но потому, что она хотела обеспечить Цзы Жую и Яо Ши, которые были в точности такие же, как ее младший брат и мать из предыдущей жизни, пути отступления.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 50.2. Молодой мастер даже не ходил в школу**

Во дворе Изящного Спокойствия слуги помогли основательнице лечь, а Фэн Юй Хэн проверила ее пульс.

— Все в порядке? — женщина действительно дорожила своей жизнью. Видя, что Фэн Юй Хэн ничего не говорит, она быстро сказала: — Кроме поясницы обычно ничего не болит.

— Бабушку можно считать здоровой, но вы слишком разозлились на брата, так что ваш пульс немного неровный, — кивнула Фэн Юй Хэн, а потом объяснила служанке: — Иди, намочи теплой водой платок и вытри бабушке лицо. Температура воды должна быть умеренной и не слишком горячей, — увидев, как слуга, сказав, что все поняла, уходит, она продолжила говорить с основательницей: — Бабушка, вставая в будущем, не делайте это слишком быстро. Просыпаясь утром, не вставайте сразу. Лежа растяните мышцы и сухожилия, прежде чем подниматься. Что касается приемов пищи, то съедайте немного меньше жирного и не пейте крепкий чай. В ближайшие дни мой двор будет приведен в порядок. Служащие августейшего принца прислали большое количество лекарственных трав и добавок. Когда я окончательно перееду во двор по соседству, то помогу бабушке настроить ее организм.

Основательница была взволнована! Эта внучка действительно оказалась очень душевной. Что касается Чэнь Юй, хоть она и родилась красивой и иногда просила для нее что-нибудь хорошее у Чэнь Ши, она действительно во многих аспектах уступала Фэн Юй Хэн.

После того как она помогла основательнице заснуть, Фэн Юй Хэн, наконец, взяла Цин Юй и вернулась во двор Ивы.

Цзы Жуй уже заснул, а Яо Ши все еще ждала ее. Увидев возвращение дочери, она, наконец, расслабилась. Женщина не стала говорить слишком много, только поторопила ее вернуться в свою комнату и поспать.

Фэн Юй Хэн не пустила Цин Юй в комнату и вошла в нее одна. Вскоре из-за двери раздался голос Ван Чуань:

— Молодая госпожа, вы спите?

— Входи, — ответила она, позволяя той войти.

Ван Чуань вошла и прикрыла за собой дверь.

Когда Фэн Юй Хэн сопровождала основательницу во внутренний двор Изящного Спокойствия, в какой-то момент Ван Чуань перестала за ними следовать. По приказу Фэн Юй Хэн она вернулась в павильон Стремительного Меча.

— Все прошло так, как и предсказывала молодая госпожа. После того как все ушли, мастер приказал своим слугам до смерти избить тех двух личных слуг сына. Кроме того, он послал людей в Сяо Чжоу, чтобы позаботиться о маленьких девочках, живущих в резиденции.

Фэн Юй Хэн слегка нахмурилась. Она полагала, что Фэн Цзинь Юань приберется за Фэн Цзы Хао. Но, услышав от тех двоих, что девочкам было всего лишь по десять лет... Кто знает, какие методы использовал Фэн Цзы Хао, чтобы заманить их? Хотя Фэн Цзинь Юань сказал позаботиться о них, это был четкий приказ убить детей. Но эти люди, обреченные на смерть, могли стать ей полезными, лучше спасти их, чем позволить им умереть с обидами.

— Поезжай в Сяо Чжоу, — приказала Фэн Юй Хэн. — Спаси этих девушек и заранее найди место, чтобы их спрятать, — говоря это, она подошла к комоду и достала коробку с банкнотами, выданными служащими августейшего принца. Взяв две банкноты, она передала их Ван Чуань. — Я не знаю, сколько стоит купить безопасное жилье. Как ты думаешь, этого достаточно?

— Этого достаточно. Юная госпожа, не волнуйтесь. Оставьте вопросы о Сяо Чжоу этой слуге, но что насчет поместья Фэн?.. — Ван Чуань проверила банкноты и кивнула — каждая была ценностью в две тысячи таэлей. Но она немного беспокоилась об этом поместье Фэн.

— Все нормально, — Фэн Юй Хэн пожала плечами, — они до сих пор не осмелились ничего мне сделать. Кроме того, Хуан Цюань все еще здесь.

— Тогда эта слуга поедет этой же ночью. Но сначала все объяснит Хуан Цюань. Юная госпожа, позаботьтесь о себе, — Ван Чуань ушла, волнуясь теперь немного меньше.

Ван Чуань покинула столицу до восхода солнца.

Этой ночью все спали плохо. Утром второго дня основательница не стала требовать выражения уважения старейшинам. Фэн Юй Хэн проспала до полудня, прежде чем встала.

Первое, что она сделала, поднявшись с кровати, — это проверила, как идет процесс создания лунных врат.

Домоправитель Хэ Чжун лично наблюдал за работами. Процесс действительно шел быстрее, чем ожидалось. Лунные врата были почти завершены и выглядели вполне прилично. Не хватало только лака и тонкой резьбы.

Фэн Юй Хэн просто отдала приказ начать переезд. Раз дверь уже открыта, то можно потихоньку и начинать.

Хэ Чжун быстро прислал на помощь группу слуг-мужчин. В результате усердной работы Ивовый двор опустел за пару часов.

— Мастер сказал, что Ивовый двор продолжит принадлежать второй молодой госпоже. Честно говоря, вторая молодая госпожа может разрушить всю эту стену, — подобострастно заговорил Хэ Чжун.

— У меня нет причин желать оставить себе Ивовый двор. Позже я верну его отцу. Не нужно тревожиться слишком много об этих маленьких лунных вратах. Если люди могут пройти через них, то этого вполне достаточно, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — В любом случае рано или поздно они снова будут заложены.

— Я не смею, не смею. Я, безусловно, сделаю эти врата прекрасными для второй молодой госпожи. — Как он мог знать, что она и правда думает в таком направлении? Он посчитал, что девушка просто вежлива, и, несколько смутившись, сказал: — Отчитываюсь перед второй молодой госпожой: мастер сказал, что, поскольку вторая молодая госпожа еще не достигла брачного возраста, то не может покидать поместье самостоятельно. Из-за этого главные ворота соседнего двора использовать нельзя. Если вторая молодая госпожа хочет выйти на улицу, то должна сначала посетить основательницу.

Фэн Юй Хэн кивком выразила, что поняла. В конце концов, в эту эпоху для незамужней девушки определенно не было хорошо жить одной за пределами поместья.

После переезда Фэн Юй Хэн с группой слуг обошла свое новое место жительства.

Она была крайне удивлена, так как слышала, что прошло много лет с тех пор, как кто-то жил в этом поместье, но вокруг не было никаких сорняков. Более того, все было прибрано так, как будто кто-то заботился об этом каждый день. Все дышало весной. Даже золотые рыбки в маленьком пруду казались здоровыми.

Увидев на лице Хуан Цюань легкую улыбку, она поняла, что эта девушка что-то знает, и, склонив голову и приподняв брови, вопросительно взглянула на нее.

— Вторая молодая госпожа, каюсь. Когда мы уходили из поместья, то слышали, как Бай Цзэ упоминал, что служащие августейшего принца всегда посылают людей, чтобы поддерживать здесь порядок. А уж после того, как было решено, что этот двор станет частью обручальных даров, сюда прислали еще больше личных стражей, чтобы убрать его снова, — сдалась через некоторое время Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн не могла скрыть улыбку. Этот человек действительно не был глупцом!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 51.1. Я пришла не для того, чтобы отдать дань уважения, я здесь, чтобы собрать долги**

Она лично подготовила условия их проживания. Яо Ши будет жить во внутреннем дворе, она сама — в среднем, а Цзы Жуй — во внешнем. В каждом дворе было множество основных и вспомогательных комнат. Их оказалось вполне достаточно, чтобы разместить слуг.

Она превратила две комнаты в одном из флигелей в маленькие медицинские кабинеты, затем обустроила стеллажи с китайскими лекарствами. Рядом с бумагой и чернилами положила несколько выдающихся подношений.

Кроме того, в этом дворе уже были созданы два хранилища, которые, правда, едва могли вместить обручальные дары.

Когда Фэн Юй Хэн обдумывала планировку поместья, то поняла, что оно как будто было создано специально для них. Вся обстановка идеально и естественно им подходила.

Во дворе Цзы Жуя было что-то похожее на приличный кабинет, в котором уже имелись книги.

Мальчишка выглядел очень счастливым, не выпуская из рук книгу об искусстве войны.

У Яо Ши не было серьезных увлечений. Она также не унаследовала медицинские способности семьи Яо. Женщина проводила дни за иглами и вышивкой.

Фэн Юй Хэн думала, что это тоже хорошо. У нее были сын и дочь, поэтому она могла наслаждаться годами стабильности и покоя. Она также отрядила двух наиболее энергичных служанок заботиться о Яо Ши. Из-за этого все казалось более живым.

Но после переезда они обнаружили, что слуг у них действительно слишком мало. Она велела бабушке Сунь найти ту торговку слугами, чтобы купить еще пятерых. Им также дали имя Цзи.

Кроме того, это поместье стало крупнейшим двором семьи Фэн. Оно соединялось с поместьем Фэн через крошечные лунные врата и казалось настоящей Шангри-Ла (1). Фэн Юй Хэн изначально хотела вернуть двор Ивы семье Фэн, но основательница отказалась принимать его обратно, поэтому девушка не настаивала. Подумав о передвижениях из одного двора в другой, она все же посчитала, что лунные врата стоит расширить и назначить двух слуг охранять путь. Если кто-то захочет ее увидеть, то один побежит внутрь, чтобы сообщить об этом, а второй в это время удержит этого человека снаружи.

Фэн Юй Хэн назвала новую усадьбу павильоном Единого Благоденствия (2). Хуан Цюань была ошеломлена, услышав это название, и спросила Фэн Юй Хэн, что оно означает. Та объяснила:

— Никто не может жить сам по себе. Мудрый человек знает, что только положившись на других и живя вместе с кем-то, можно прожить долгую жизнь.

— Вторая молодая госпожа, ваш союз с его высочеством действительно предопределен небесами! — глаза Хуан Цюань вспыхнули от радости.

— Кто захочет стать его супругой? — Юй Хэн слегка покраснела от слов служанки.

— Вы даже говорите одними и теми же словами. Будет действительно жаль, если вы не поженитесь, — хихикнула Хуан Цюань. — Если бы меня не было рядом с молодой госпожой эти последние несколько дней, то я действительно считала бы, что вы уже встречались с его высочеством. И даже думали о том, чтобы разделить с ним свою жизнь.

Она была слегка ошеломлена. Этот человек тоже говорил такие вещи?

По правде говоря, она чувствовала, что могла бы дать и более властное название — дворец Единого Благоденствия, но это был просто двор рядом с поместьем Фэн, поэтому его нельзя было назвать дворцом. В будущем, если они станут независимыми от поместья, оно все равно не станет поместьем Единого Благоденствия или чем-то подобным. Она назвала двор так ради собственного удовольствия. Пусть и всего на несколько лет.

Все прекрасно спали той ночью в павильоне Единого Благоденствия.

Поместье Фэн, благодаря намерениям основательницы, послало в каждый двор простыни и одеяла. Для трех мастеров они даже приготовили парчовые одеяла и еще больше бытовых принадлежностей.

На самом деле все это никогда не будет полезным, потому что этот человек уже обустроил все три внутренних двора должным образом. В основных комнатах даже лежали аккуратные стопки постельных принадлежностей, не говоря уже о меблировке. У них действительно было все, что они могли когда-либо пожелать.

Она просто лежала в прекрасно обставленной комнате и впервые после перехода в этот мир хорошо спала.

На следующий день Яо Ши, Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуй все вместе отправились во двор Изящного Спокойствия, чтобы отдать дань уважения основательнице.

Они жили достаточно далеко от этого двора, поэтому там уже присутствовали все три молодые госпожи и две наложницы-матери. Чэнь Ши, приговоренная к одиночному заключению, не могла прийти, а Цзинь Чжэнь по какой-то причине все еще не было.

Когда эти трое только появились вдалеке, в глазах Фэн Фэнь Дай уже вспыхнул огонь зависти.

В прошлом она завидовала только хорошей одежде Фэн Юй Хэн. Сейчас же — пускала слюни по павильону Единого Благоденствия.

Собственная резиденция, как это здорово!

Она никогда не думала, что к женщине могут относиться подобным образом. Считала, что женщина остается дома под присмотром отца до самой свадьбы, а потом до самой смерти находится под опекой мужа. Женщина, думала она, с рождения принадлежит отцовскому дому, а после замужества и до собственных похорон — дому семьи супруга. Как может существовать дом, который может считаться ее собственным?

Хотя павильон Единого Благоденствия все еще был частью поместья Фэн, на него и на землю под ним существовали отдельные документы. А крошечные лунные врата, которые Фэн Юй Хэн могла заложить по своему желанию, означали, что они не имели ничего общего с поместьем Фэн.

Фэн Фэнь Дай тоже хотела получить шанс на подобную жизнь.

Фэнь Дай была не единственной с такими мыслями. Чэнь Юй тоже невероятно завидовала.

Несмотря на то, что семья Фэн сказала, что для нее будет сделано все возможное, она должна была заплатить за это определенную цену. Ей нужно было поддерживать репутацию, достойную вдовствующей императрицы, вести себя добродетельно. Только боги знают, сколько раз она испытывала безумную ярость, но не осмеливалась бодаться со старшими так же, как Фэн Юй Хэн. Она не осмеливалась стремиться улучшить свои собственные условия. Фэн Чэнь Юй была несвободна. У нее имелось только так называемое "бесконечно светлое будущее".

Но... Это было в будущем!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Шангри-Ла — вымышленная страна, описанная в 1933 году в романе писателя-фантаста Джеймса Хилтона "Потерянный горизонт". Шангри-Ла Хилтона является литературной аллегорией Шамбалы — мифической страны в Тибете или иных окрестных регионах Азии, которая упоминается в нескольких древних текстах, в том числе в Калачакра-тантре.

2. 同生(Тун Шен) — первый иероглиф означает единство, сплоченность, а второй — благоденствие, условия существования, благосостояние, быт.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 51.2. Я пришла не для того, чтобы отдать дань уважения, я здесь, чтобы собрать долги**

Яо Ши, Юй Хэн и Цзы Жуй шли медленно, чинно. Мальчик, идя следом за матерью и старшей сестрой, не был похож на обычного ребенка, который всюду оглядывался бы из любопытства.

Трое вошли в комнату и должным образом поприветствовали основательницу, отдавая дань уважения.

Та, увидев этих троих снова перед своими глазами, почувствовала себя иначе по сравнению с тем днем, когда они только вернулись.

— Быстро встаньте, — она сделала все возможное, чтобы казаться более дружелюбной. Взглянув на Фэн Цзы Жуя, она поманила его: — Дорогой внук, подойди к бабушке.

Выражение лица Фэн Чэнь Юй немедленно изменилось. Прошлой ночью только Фэн Цзы Хао вызывал у нее такое беспокойство, а теперь основательница вела себя так по отношению к Фэн Цзы Жую. Это не могло не заставить ее задуматься.

Фэн Цзы Жуй послушно поднялся, но не подошел слишком близко. Он сделал всего несколько шагов, прежде чем снова отдать честь:

— Цзы Жуй отдает дань уважения бабушке. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз выполнял свой долг перед старшими. Надеюсь, бабушка не будет винить меня.

— Конечно, я не виню тебя! — чуткость Фэн Цзы Жуя заставила основательницу вспомнить то время, когда Яо Ши была главной женой, и проникнуться определенными эмоциями. В то время у семьи Фэн действительно за спиной гулял ветер. Как ее могли тревожить такие вещи в настоящем. — Бабушка Чжао, быстро позволь им сесть.

Троица села. Цзы Жуй уселся рядом с Сян Жун, которая очень любила этого ребенка. Скрывая легкую улыбку, она тайком сжала его маленькую ручку.

Фэнь Дай резко взглянула на Хань Ши, снова обвинив ее в неконкурентоспособности.

Оглядев комнату, эта девочка обнаружила, что одного человека не хватает, и не могла не спросить:

— Что случилось с недавно вступившей в брак наложницей-матерью Цзинь Чжэнь? Почему она не пришла поприветствовать бабушку?

Фэн Юй Хэн усмехнулась про себя. У этой Фэнь Дай был талант создавать проблемы.

— Будет лучше, если она никогда не появится перед моими глазами. Один ее вид раздражает меня, — холодно хмыкнула основательница, как только упомянули Цзинь Чжэнь. Но, думая о том, можно ли вылечить Фэн Цзы Хао, она начала надеяться, что Цзинь Чжэнь сможет родить семье Фэн еще одного сына.

— Младшую сестру Цзинь Чжэнь учила главная жена. Она должна быть хорошо осведомлена о правилах брака. Может быть, она встала поздно из-за того, что мастер остался на ночь во дворе Исполнения Желаний, — не побоялась высказаться Хань Ши, после чего не забыла рассмеяться своим фирменным смехом.

— Чему хорошему может научить эта ведьма? — основательница уже была раздражена на Чэнь Ши. Услышав слова Хань Ши, она стала еще более недовольной.

— Говоря об этом, мать была приговорена к одиночному заключению, так кого мне найти, чтобы получить магазины наложницы-матери Яо? — как бы с трудом проговорила Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн снова подняла вопрос о магазинах. Основательница уставилась на маленькую фарфоровую бутылочку, которую девушка держала в руках.

Основательница была сильно тронута, когда Фэн Юй Хэн отдала ей медицинские пластыри. Как могли древние люди увидеть раньше такое легкое лекарство, пришедшее с Запада, как медицинский пластырь? Мало того, в отличие от тех тяжелых вещей, которые назначили бы другие врачи, их эффект был незамедлительным. Она пользовалась ими всего два дня, но уже нашла еще одну особенность. Она могла приклеить его не только к пояснице, а везде, где чувствовала боль, и он помогал.

Тогда, ночью, когда у нее внезапно закружилась голова, Фэн Юй Хэн пощупала ее пульс и сказала, что принесет хорошие лекарства. Может быть, оно в этой бутылочке?

— Иди и приведи Чэнь Ши, пусть она принесет документы, — основательница махнула бабушке Чжао, а потом, подумав еще раз, добавила: — также попроси ее принести бухгалтерские книги.

— Это лекарство А-Хэн приготовила специально для вас. Я использовала ценные лекарственные травы его высочества августейшего принца. Некоторые из них редко встречаются даже в Да Шунь, — поднялась с места улыбнувшаяся Фэн Юй Хэн и, сделав несколько шагов, поставила бутылочку перед основательницей, когда бабушка Чжао ушла, получив приказ.

Основательница с улыбкой приняла бутылку. Ее радостный взгляд стал еще более заметным, чем в тот день, когда она получила бусы из прозрачного жадеита от Чэнь Ши.

— Вторая сестра не позорит свой статус внучки императорского врача Яо. Ты действительно унаследовала его мастерство, — тихо сказала Фэн Чэнь Юй, решительно подавив обиду в своем сердце.

— Как это возможно? Дед учил меня всего лишь несколько лет. Кроме того, тогда А-Хэн была еще совсем молода. Как это может сравниться с тем, чему мать учит старшую сестру каждый день, — скромно ответила Фэн Юй Хэн.

— Эта ведьма. Чэнь Юй, ты не должна учиться у своей матери, — холодно фыркнула основательница.

— Чэнь Юй послушает бабушку, — сказала Фэн Чэнь Юй, опечалившись в душе.

— Дорогая внучка, быстро скажи бабушке, как следует принимать это лекарство? — спросила женщина Фэн Юй Хэн, глядя на фарфоровую бутылку в руках и не желая больше говорить о Чэнь Ши.

— Бабушке не нужно принимать его каждый день. Но в следующий раз, когда вы почувствуете головокружение, возьмите порошка на полмизинца и запейте водой.

На самом деле она просто взяла несколько таблеток от повышенного давления и раздавила их, а затем положила в фарфоровую бутылку, как делали в древности. Оговоренная ранее доза соответствовала примерно половине таблетки. Она поможет защитить основательницу от внезапных скачков давления.

— Я буду держать его у себя во избежание ситуаций, когда оно может мне понадобиться, а слуги не будет рядом, — основательница была очень довольна такой экстренной медицинской помощью. Не желая вручать лекарство кому-то еще, она просто вложила его к себе в рукав.

— А-Хэн только надеется, что бабушка продолжит быть здоровой, — кивнула Фэн Юй Хэн, подумав, что только когда та будет здоровой, она сможет помочь ей справиться с этой Чэнь Ши. Она, как дочь незначительной наложницы, мало что могла сделать, чтобы избавиться от Чэнь Ши. Но с помощью основательницы это станет намного проще.

Через некоторое время бабушка Чжао привела Чэнь Ши, позади которой шли Мань Си и Бао Тан.

Фэн Юй Хэн обратила внимание на ногти Мань Си. Лак все еще держался. Она мысленно посчитала дни. Сегодня вечером она даст этой девушке лекарство.

— Отдаю дань уважения свекрови, — мрачная Чэнь Ши прошла к середине комнаты и, повернувшись к основательнице, небрежно поклонилась, а затем плюхнулась на стул рядом с Фэн Чэнь Юй.

— Это документы и учетные книги, предоставленные главной госпожой, — бабушка Чжао подошла к основательнице с бумагами и книгами в руках.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 52.1. Молодое дерево, которое не подрезается, не вырастет правильно**

— А-Хэн, взгляни сама. Посмотри, если что-то не так, — основательница не взяла бумаги, вместо этого направила бабушку Чжао сразу к Фэн Юй Хэн.

— Что может быть не так? Я уже передала их, чего еще вы хотите? — уставилась Чэнь Ши прямо на свекровь.

— Ты меня раздражаешь! — основательница хлопнула тростью. Громкость была такой, что все испуганно втянули шеи.

— Бабушка, не сердитесь ни в коем случае. Ваше здоровье очень важно, — метко напомнила ей Фэн Юй Хэн.

— Быстрее взгляни на документы, — призвала основательница, кивнув и приняв к сведению ее заботливое замечание.

— Наложница-мать, пожалуйста, посмотри, это те самые? — повернулась в сторону Яо Ши Фэн Юй Хэн, держа в руках три стопки бумаг.

Яо Ши взяла их и увидела, что эти документы подтверждают права владения Залом Сотни Трав, ювелирным и антикварным магазинами.

Все их приготовил лично императорский врач Яо в качестве приданого, когда она выходила замуж. Эти три предприятия были очень прибыльными и могли стать опорой существования его дочери. Но он никогда не думал, что в тот момент, когда Яо Ши войдет в семью Фэн, она тут же потеряет эти магазины.

— Это они, — ответила переполненная эмоциями Яо Ши.

Фэн Юй Хэн тоже взяла книги и пролистала их. Хотя девушка не могла понять деталей, она прекрасно видела итоговые суммы. Три магазина были в долгах. Они не только не получали прибыли, но и теряли огромные деньги.

— Посмотри, сколько денег семья Фэн вложила в твои магазины. Все записано очень четко. Теперь, когда магазины вернулись, эти долги нужно учесть должным образом, — фыркнула Чэнь Ши, увидев, как она приподняла бровь.

При этих словах окружающие пораженно застыли.

Все они были старейшинами поместья Фэн и знали, какие магазины подарила семья Яо в том году. Один магазин лекарственных трав, один ювелирный магазин и один антикварный магазин, каждый из которых являлся прибыльным бизнесом. Как могло случиться, что они погрязли в долгах?

Основательница, естественно, знала об идеях Чэнь Ши, но магазины находились под ее контролем все эти годы. У нее не было права голоса в этом вопросе.

— Не волнуйтесь, мать. Я лично найду кого-нибудь для проверки счетов. Если убыток действительно имел место, то его погашение — это то, что нужно сделать. Но люди, которые управляли магазинами все эти годы, тоже должны понести ответственность, — сказала Фэн Юй Хэн без тени сомнений, холодно смотря на Чэнь Ши. — Кроме того, если выяснится, что записи и фактическое положение дел противоречат друг другу, то А-Хэн и семья Фэн потребуют от матери объяснений.

— Каких объяснений? Разве магазины не твои? — не поняла Чэнь Ши.

— Теперь вы признаете магазины моими? Почему тогда ранее сказали, что приданое женщины после свадьбы принадлежит семье мужа? — ответила А-Хэн вопросом на вопрос.

Чэнь Ши знала, что ее собственная логика ошибочна. Закатив глаза, она не хотела продолжать эту тему, но, что касается проверки счетов Фэн Юй Хэн, она боялась. И могла только в смятении проговорить:

— Я официальная жена семьи Фэн. Ты всего лишь дочь наложницы и еще ребенок, но смеешь сомневаться во мне! Куда исчезло все то, чему тебя учили?

— Осталось глубоко в горах на северо-западе. Семья Фэн действительно не дала А-Хэн узнать правила, — ответила Фэн Юй Хэн.

— Ты действительно покп еще главная жена семьи Фэн, но ты больше не можешь считаться частью этой семьи! — напомнила основательница Чэнь Ши.

— Вы все сговорились! Это все подстроено! — Чэнь Ши подскочила с места и закричала, указывая на толпу и хрипя от ярости.

— Бабушка, А-Хэн удалится первой. После возвращения этих магазинов у меня возникло желание покинуть усадьбу и осмотреть их. Я хочу попросить разрешения покинуть поместье у бабушки, — Фэн Юй Хэн взглянула на основательницу и поклонилась. Она не собиралась тратить свое время на словесные перепалки с Чэнь Ши.

— Иди! Возьми служанок и возвращайся пораньше, — кивнула та.

А-Хэн поклонилась и ушла вместе с Яо Ши и Цзы Жуем.

— Не разрушай будущее Чэнь Юй своими собственными руками. Если ты не изменишься, семья Фэн подумает о том, чтобы отправить тебя в храм, — холодно предупредила основательница Чэнь Ши.

Фэн Юй Хэн, покинув двор Изящного Спокойствия, взяла с собой Хуан Цюань и Цин Юй и в первый раз после прибытия в столицу вышла из поместья. И сразу же почувствовала, как расслабляется, удрав из-под плотной опеки семьи Фэн.

— Вторая молодая госпожа, потерпите еще несколько лет. Тогда не будет необходимости возвращаться. Вы одна семья, что же это за человек такой! — правдиво сказала Хуан Цюань, на мгновение оглянувшись на поместье, а затем снова посмотрев на Фэн Юй Хэн.

— Разве мастер не премьер-министр? Я действительно не могла представить, что у достопочтенного премьер-министра такая жена, — даже Цин Юй не могла привыкнуть к членам семьи Фэн.

— Если вы хотите насладиться представлениями, то в ближайшие годы их будет много. В этой усадьбе у каждого человека есть свой, весьма зрелищный номер, — пожала плечами Фэн Юй Хэн.

— Это тоже хорошо — убережет от скуки. Просто стоит воспринимать это как игру. Время от времени им надо устраивать взбучку и давить на них, — Хуан Цюань вернулась к своему игривому настроению.

— Сестра Хуан Цюань, не говори так легко о чьем-либо избиении, — пробормотала Цин Юй.

Так, говоря и смеясь, они очень быстро оказались в Зале Сотни Трав.

Фэн Юй Хэн не зашла в него сразу. Вместо этого они стояли у входа и делали вид, что рассматривают выставленные предметы.

В Зале Сотни Трав сновали туда-сюда сотрудники, за лекарствами приходили люди. Партнеры магазина работали посменно. Мужчина средних лет, похожий на лавочника, стоял у прилавка. Он держал что-то в руке и безостановочно разговаривал со стариком.

— Это пятисотлетний женьшень. Старый господин, если бы вы не сказали, что ваша старшая тяжело больна и ей нужен женьшень, чтобы спасти свою жизнь, я бы ни за что не продал что-то настолько хорошее, — услышали Фэн Юй Хэн и компания, когда вошли.

— Мне он не нужен. Сколько будет стоить пятисотлетний женьшень? Даже если я продам землю своей семьи, то все равно не смогу позволить себе такую покупку! — старик несколько раз махнул рукой, посмотрев на вещь в руках лавочника.

— Ах!? — лавочник похлопал его по плечу. — Старый господин, похоже, вы не отличаетесь исключительной щедростью, поэтому я не стану предлагать тысячелетний женьшень. Но почему вы покупаете женьшень? Он спасет жизнь! Какова разница между десятилетним корнем и двухсотлетним или трехсолетним? Вы не потратите деньги впустую! Деньги — это мирское, самое важное сейчас — сохранение жизни!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 52.2. Молодое дерево, которое не подрезается, не вырастет правильно**

— Но... но у меня нет таких денег! — старик расстроился и принялся рыться в сумках.

Лавочник уставился на маленький матерчатый мешочек, который вытащил старик. В нем оказались кусочки простого серебра. Вместе взятые, они составляли сумму не более двадцати таэлей.

— Это все, что я смог собрать с жителей деревни, но этого недостаточно для пятисотлетнего женьшеня!

— Здесь немного не хватает, — лавочник с презрением скривил губы, а затем махнул рукой, — все в порядке. Зал Сотни Трав в первую очередь заботится об исцелении. Мы не можем отказать пациенту, потому что у него нет денег! — говоря это, он выхватил деньги из рук старика, который однако был не очень этому рад и явно хотел забрать их обратно, но не смог одолеть лавочника. — Идите, позаботьтесь о женьшене! — лавочник сунул так называемый "пятисолетний женьшень" в руки старика. — Быстро возвращайтесь и спасите жизнь вашей старшей!

Старик, увидев женьшень в руке, от переполнявшей его благодарности не знал, что сказать. Он просто опустился на колени и низко поклонился лавочнику:

— Великий благодетель! Земной поклон вам! Спасибо, что спасли жизнь!

— Не стоит, не стоит! Это то, что должен делать Зал Сотни Трав. Быстрее возвращайтесь, важнее всего — сохранить жизни, — быстро помог ему подняться лавочник.

— Это женьшень? — Хуан Цюань подняла уголки губ, глядя на не решавшегося уйти благодарного старика с корнем в руках.

— Пятисотлетний? — тоже не верила Цин Юй.

— Это просто древесный корень, — фыркнула Фэн Юй Хэн и приказала Хуан Цюань вернуть уже ушедшего старика.

— Тогда что будет делать молодая госпожа? — кивнула Хуан Цюань.

— Кажется, здесь много хороших товаров. Раз кто-то уже купил женьшень, то эта молодая госпожа приобретет что-то еще, — Фэн Юй Хэн направилась в Зал Сотни Трав.

Хуан Цюань хихикнула и погналась за стариком. Цин Юй последовала за Фэн Юй Хэн.

Лавочник увидел прилично одетую молодую девушку, сопровождаемую служанкой, и понял, что это важный клиент. Он быстро пригласил их внутрь, усадил и налил чай. Немного полебезив перед ними, он, наконец, смиренно спросил Фэн Юй Хэн:

— Эта молодая госпожа хочет купить медицинские травы или попросить врача посетить дом?

— Кроме лекарственных трав, у вас есть и врачи? — спросила Фэн Юй Хэн.

— Естественно! У нас в зале есть два врача, работающих через день. Когда один посещает дома, другой находится в Зале Сотни Трав, — гордо сказал лавочник.

— Вчера моя мать заболела. Врач прописал лакированную ганодерму (1), чем старше, тем лучше. Я слышала, что в Зале Сотни Трав самая полная коллекция, так что захотела прийти и посмотреть. Семья этой девочки во многом не разбирается. Изначально, я боялась покупать здесь дорогие медицинские травы из страха быть обманутой, но, увидев только что, как старик был вам благодарен, я подумала, что такой большой медицинский зал не опустится до обмана, — сказала Фэн Юй Хэн, кивнув и оглядев зал.

Лавочник, услышав эти слова, ни капельки не смутился. Вместо этого он, сосредоточившись на словах Фэн Юй Хэн о плохой осведомленности, засиял и приказал молодому помощнику:

— Иди! Возьми из внутренней комнаты с северной стены из шестого ящика третьего ряда и принеси сюда тысячелетнюю лакированную ганодерму.

— Быстрее иди! Что стоишь! — прикрикнул лавочник на неохотно согласившегося помощника, обеспокоенно глядевшего на Фэн Юй Хэн.

Вскоре после этого помощник принес деревянную шкатулку. Парнишка был юн — выглядел лет на пятнадцать-шестнадцать. Опустив голову и подняв принесенную шкатулку так, чтобы прикрыть лицо, он подмигнул Фэн Юй Хэн.

— Не покупайте, — посоветовал он одними губами.

Она кивнула с улыбкой, запоминая этого юного помощника.

— Молодая госпожа, пожалуйста, посмотрите, — льстиво произнес лавочник, отослав помощника, взяв и открыв шкатулку. Перед глазами Фэн Юй Хэн появилась, так называемая "лакированная ганодерма". — Тысячелетняя лакированная ганодерма действительно очень большая редкость!

— О? — Фэн Юй Хэн приподняла брови и внимательно осмотрела ганодерму. — Это действительно такая редкость? Кажется, этот Зал Сотни Трав настоящая сокровищница.

— Молодая госпожа права. Только что сюда пришел этот старый господин купить женьшень. Этот зал не заботит, что это — пятисотлетний женьшень или тысячелетняя лакированная ганодерма. Пока может быть сохранена чья-то жизнь, зал сможет найти любую лекарственную траву! — лавочник был полностью поглощен мыслью, как вытянуть из нее деньги, поэтому упустил скрытый смысл в словах Фэн Юй Хэн.

— Тогда какова цена, по которой лавочник думает продать эту лакированную ганодерму? — прищурилась она. Хитрющие глаза этого человека не сулили ничего хорошего.

— Сколько желает заплатить молодая госпожа? — спросил ее лавочник. — Вы должны понимать, что тысячелетнюю лакированную ганодерму действительно трудно найти. Цена может быть чрезмерной, но молодая госпожа покупает ее, чтобы спасти жизнь, поэтому я спрашиваю, сколько молодая госпожа готова заплатить? Предложите цену, если она достаточно близка к моей, то я заверну эту лакированную ганодерму для вас. Кроме того, важнее всего — спасение жизни. Я бы никогда не рискнул жизнью госпожи вашей семьи из-за мелких денег.

Если бы это был кто-то другой, кто ничего не понимал, то он действительно был бы тронут словами этого лавочника.

Но он не смог растрогать Фэн Юй Хэн, потому что она четко осознавала, что эта лакированная ганодерма на самом деле просто похожая на нее древесная кора.

Выдают древесный корень за женьшень, а кору — за лакированную ганодерму. Они действительно не были расточительными.

...................\_\_\_\_

1. Ганодерма лакированная или трутовик лакированный — гриб, в Китае и Корее он известен как "линчжи" (гриб/трава бессмертия), в Японии — "рэйси" (гриб духовной силы) и "маннэнтакэ" (десятитысячелетний гриб).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 53.1. Передайте второй молодой госпоже наши похвалы**

— Пятисотлетний женьшень был куплен за двадцать таэлей этим стариком. Цена тысячелетней лакированной ганодермы... сорок лян (1)? — Фэн Юй Хэн сделала вид, что задумалась.

— Молодая госпожа, цены так не рассчитываются. Пятьсот лет и тысяча лет — это не просто повышение цены на один порядок, — лавочник несколько раз покачал головой. Что за шутки? На первый взгляд, эта молодая госпожа не была обычным человеком. Он должен был попытаться получить от нее больше.

— Тогда лавочник должен просто назвать цену.

— Столько, — лавочник подумал, а затем поднял пять пальцев

— Пятьдесят монет? Ох, это прекрасно.

— Пятьсот лян.

— Пятьсот таэлей... — девушка показала смущение на лице и посмотрела на лакированную ганодерму, — кусок древесной коры продается за пятьсот таэлей. Лавочник, не слишком ли это подозрительно? — когда она снова подняла голову, ее лицо изменило выражение, а глаза засияли умом и проницательностью.

— Что вы сказали? — на сердце у лавочника стало неспокойно. Он наткнулся на беспокойного клиента. Когда он собрался забрать поддельную лакированную ганодерму, Фэн Юй Хэн быстро схватила его за запястье, и сдавила его крепко, словно тисками, заставив лавочника покрыться холодным потом. — Что вы хотите сделать?

В это же время в Зал Сотни Трав вернулись Хуан Цюань со стариком, купившим поддельный женьшень. Мгновенно подошли и люди, которые покупали лекарственные травы или были на приеме у доктора. Даже люди на улице почувствовали, что здесь что-то происходит. Все они пришли, чтобы развлечься.

— Молодая госпожа, вы не хотите сначала разогнать толпу? — тихо спросила ее Хуан Цюань. В конце концов, это все равно пришлось бы сделать позже. Если все узнают, что Зал Сотни Трав продает поддельные лекарства, это разрушит будущий бизнес.

— Нет необходимости! Зал Сотни Трав стал таким отвратительным местом. Нет необходимости продолжать. Лучше сменить и лавочника, и сам бизнес, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

— Маленькая девочка, вы ничего не добьетесь своими словами! Да вы хоть знаете, кому принадлежит Зал Сотни Трав? Знаете, кто его поддерживает? — лавочник злобно рассмеялся.

Фэн Юй Хэн толкнула его. Лавочник не смог удержаться на ногах и упал на пол.

— Ты должен мне рассказать. Что за великий покровитель позволил тебе выдавать корень дерева за женьшень, а кору — за лакированную ганодерму!

— Это... это подделка? — когда она сказала это, старик, которого вернули, не мог не взглянуть снова на женьшень в его руках.

— Старик, Зал Сотни Трав открыт ради заработка. Если бы это действительно был пятисотлетний женьшень, то смог бы он продать его тебе за двадцать таэлей? Даже двести — низкая цена. В твоих руках просто корень дерева, который не стоит и ляна, — неохотно сказала Хуан Цюань, покачав головой.

— Что? — старик яростно бросил поддельный женьшень в лавочника. Указав на него рукой, он начал ругаться: — Продавец с черным сердцем! Ты обманул меня на все мои деньги, но все равно продал фальшивый женьшень! Это лекарство должно было спасти чью-то жизнь! Как ты мог такое сделать!

Мгновенно окружающие начали показывать на него пальцами.

Лавочник не собирался быть вежливым со стариком. Он помчался, желая отвесить ему пощечину, но когда уже отвел руку, его схватила Хуан Цюань.

Этот человек растерялся. Почему все маленькие девочки, которые пришли сегодня, были невероятно сильны?

— У тебя совесть не чиста, но ты все еще хочешь кого-то ударить? Кто дал тебе право? — от толчка Хуан Цюань лавочник снова упал на землю.

— Я скажу вам! Этот Зал Сотни Трав открыла семья лорда Фэн Цзинь Юаня, нынешнего премьер-министра. Я двоюродный брат главной жены поместья Фэн. Посмотрим, кто посмеет тронуть меня сейчас! — закричал он, указывая на Фэн Юй Хэн. Когда он вообще испытывал такое унижение?

Кузен главной жены поместья Фэн?

— Почтенное поместье Фэн. Как может у жены нынешнего премьер-министра быть такой кузен? Притворяться родственником чиновника незаконно! Хуан Цюань! Позови стражу! Скажи им, что здесь кто-то притворяется лицом, связанным с премьер-министром, и обманывает людей. Пусть лавочник лично объяснит губернатору, что именно происходит! — было бы лучше, если бы этот человек не сказал эти слова. При упоминании Чэнь Ши Фэн Юй Хэн стала еще более сердитой.

— Откуда взялась эта грубая девица? Как я мог притворяться родственником чиновника? Очевидно же, что я двоюродный брат главной жены премьер-министра! — громко закричал встревоженный лавочник, услышав упоминание о встрече с чиновниками.

Хуан Цюань не заботило то, что он кричал, она повернулась и ушла, сразу же подбежав к группе чиновников, которые пришли в Зал Сотни Трав для расследования:

— Господа чиновники, здесь есть кто-то, кто притворяется человеком, связанным с чиновником. Мы хотели бы заявить об этом.

— Притворяется связанным с чиновником? С каким чиновником и каким образом? — зашушукались чиновники, входя в Зал Сотни Трав.

Внутри зала обычные граждане отходили с пути вошедших чиновников. Те прошли прямо к Фэн Юй Хэн и оглядели ее, затем они посмотрели на треклятого лавочника и нахмурились:

— Тишина!

Как мог лавочник быть к этому готов? Он сжал обе руки, лицо пылало от гнева:

— Кто вы? Несколько чиновников низкого уровня все еще смеют вмешиваться в дела семьи Фэн?

— Семья Фэн? Какая семья Фэн? — окружающие чиновники были ошеломлены.

— Естественно, семья нынешнего премьер-министра Фэн Цзинь Юаня, владельца поместья Фэн, — ответила Фэн Юй Хэн, не дожидаясь слов лавочника, и сложила руки на талии, акцентируя чужое внимание на пайцзе (2).

— Можем ли мы спросить, кем приходится эта молодая госпожа поместью Фэн? — чиновники сразу же со всем уважением поклонились Фэн Юй Хэн, увидев этот жест.

— Это вторая молодая госпожа семьи Фэн, — ответила вместо нее Хуан Цюань.

...................\_\_\_\_\_

1. Лян равен таэлю.

2. Пайцза — верительная бирка, металлическая или деревянная пластина с надписью, выдававшаяся правителями разным лицам как символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями. Носилась при помощи шнура или цепи на шее либо на поясе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 53.2. Передайте второй молодой госпоже наши похвалы**

— Мы не знали, что здесь вторая молодая госпожа семьи Фэн. Мы повели себя очень грубо, — поприветствовали ее чиновники.

— Я не знаю, почему этот лавочник сказал, что он двоюродный брат моей матери, — сказала Фэн Юй Хэн, покачав головой и указав на лавочника, одновременно она передала поддельную лакированную ганодерму чиновникам. — Только что он дал мне эту кору дерева и попытался выдать ее за лакированную ганодерму. Он даже позаимствовал имя двоюродного брата моей матери, чтобы управлять этим Залом Сотни Трав. Я действительно не смогла поверить, что у моей семьи есть такой родственник. Только тогда я позволила своей слуге появиться перед чиновниками. Я приветствую господ чиновников и отдаю этого человека для допроса. Кроме того, — она подняла руку с документами, — этот Зал Сотни Трав уже много лет носит имя наложницы-матери, но мать управляла им в ее отсутствие. Наличие такого лавочника действительно разочаровывает. Теперь я объявляю, что с этого дня этот человек уволен и больше никогда не будет здесь работать.

— Так и есть! — старик, который купил поддельный женьшень, сделал шаг вперед и продолжил: — Я буду свидетелем. Я хочу подать в суд на этого человека за то, что он продал мне фальшивый женьшень и забрал мои деньги.

Лавочник задолго до того, как Фэн Юй Хэн показала свою поясную пайцзу, знал, что все пойдет не так. Услышав, что она — вторая молодая госпожа семьи Фэн, он испугался, что не сможет избежать наказания.

Несколько дней назад он получил известие от Чэнь Ши о возвращении второй молодой госпожи с северо-запада. Это было нехорошо — члены семьи страдали от суматохи и носились как перепуганные курицы. Она беспокоилась, что не сможет какое-то время уделять внимание делам зала, и разрешила ему заниматься бизнесом.

Но он не думал, что эта вторая молодая госпожа придет в Зал Сотни Трав и на самом деле...

Он смотрел на документы в руке Фэн Юй Хэн и чувствовал пустоту в сердце.

Документы на владение уже были у нее в руках. Может быть, его двоюродная сестра уже проиграла?

Это было невозможно. Даже если проиграла его кузина, то племянница точно не могла. Но почему...

Ошеломленный, он стоял, размышляя обо всех этих вещах. Чиновников это не волновало. У Фэн Юй Хэн имелись документы, удостоверяющие личность и собственность; кроме того, она сказала, что этот человек притворялся ее родственником. К этому нельзя было относиться легкомысленно.

— Лавочник, пойдешь с нами! — чиновники взяли дело в свои руки и начали спокойно действовать. Двое сразу же подошли и схватили лавочника.

— Отпустите меня! Вы не можете схватить меня! Я действительно родственник семьи Фэн!

— Сейчас о тебе доложила вторая молодая госпожа семьи Фэн. Даже если ты действительно родственник, то ты просто двоюрдный брат. И по сравнению со второй молодой госпожой — пустое место! Уведите его! — рассмеялся чиновник.

— Большое спасибо этому старшему брату чиновнику за то, что свершил правосудие. Если бы этому человеку позволили продолжать нести чепуху, то моя семья Фэн могла бы попасть под общественную критику, — когда крики лавочника отдалились, Фэн Юй Хэн кивнула чиновнику, по взмаху руки которого остальные забрали нечистого на руку человека.

— О чем вы говорите, вторая юная госпожа? — чиновник был очень вежлив. — Мне в удовольствие было быть полезным второй молодой госпоже. Если у вас нет других вопросов, требующих нашего вмешательства, тогда я уйду первым.

Фэн Юй Хэн кивнула и бросила взгляд на Цин Юй. Та подошла и скрытно передала этому человеку серебряную пластинку.

Безмерно счастливый чиновник со всей искренностью уверил их, что лавочника накажут. Только после этого он быстро ушел.

Оставшиеся мирные жители, пришедшие на представление, избавились от выбранных лекарственных трав и тупо смотрели на Фэн Юй Хэн.

Продажа поддельных лекарств лавочником из Зала Сотни Трав стала скандалом. Кто еще посмеет купить здесь лекарства! Но они лично видели, как владелец этого магазина избавлялся от лавочника. Это было действительно захватывающе.

Те, кому посчастливилось стать свидетелями этой сцены, мысленно восхваляли Фэн Юй Хэн.

Включая двух человек, пивших чай в чайном магазине через дорогу.

— Мастер, эта девушка еще более высокомерна, чем тогда на северо-западе, — тем, кто заговорил был Бай Цзэ. Его впечатление о ней сложилось в северо-западных горах. Во второй раз он встретил ее за городскими стенами, когда вернулась великая армия. Но независимо от времени, Фэн Юй Хэн, казалось, всегда была невероятно уставшей. Она напоминала уязвимого, но обидчивого детеныша леопарда. Если сказать ей несколько слов, то она могла и суметь ответить.

Сегодня эта девушка поднялась на другой уровень. Она носила лучшую одежду и привела в порядок свой внешний вид. Но характер ее был все такой же колкий.

Но...

— Мастер, она действительно вам очень подходит.

Рядом с ним сидел мужчина, одетый в длинный парчовый халат, искусно подвязанный широким поясом, его волосы удерживала нефритовая корона. Он сидел ровно, статно, все его тело, казалось, источало величественную, но с толикой темного очарования, ауру.

Человек носил золотую маску на лице, которая скрывала все от лба и до носа. Только между бровями был крошечный зазор, в котором можно было увидеть фиолетовый отблеск.

Это был никто иной, как самый любимый сын правящего императора, девятый принц, недавно нареченный августейшим, Сюань Тянь Мин.

В этот момент Сюань Тянь Мин смотрел вниз, на Зал Сотни Трав, расположенный через дорогу. Каждое движение этой маленькой девочки было поймано его взглядом и сохранено в его сердце. Он неосознанно приподнял уголки губ... Она становилась все более и более интересной.

— Кажется, выбор этим принцем принцессы был довольно хорош.

— Мастер, это не просто лесть в адрес будущей принцессы! Можно сказать, что вторая молодая госпожа семьи Фэн действительно замечательная женщина. Семья Фэн выслала ее в горы, но она не только не умерла от голода, но и стала еще более блестящей. Вскоре после возвращения в поместье она сделала так, что главная жена семьи Фэн не может покинуть свою комнату. Стоит просто подумать о том, как она исцелила ваши колени и о той брызгающей бутылочке. Она действительно потрясающая, — кивнул Бай Цзэ.

В ту ночь, после ухода Фэн Юй Хэн, Сюань Тянь Мин покинул гору под защитой Бай Цзэ. Но они ожидаемо попали в засаду. Бай Цзэ был ранен, а Сюань Тянь Мин использовал распылитель, чтобы снять боль. Бай Цзэ до сих пор помнил эту бутылочку с чудесной лечебной водой.

— Смотрите, теперь наша принцесса расширила свою территорию и начала наводить порядок во внешних делах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 54. Приглашенная в Изысканное Божественное Здание**

Сюань Тянь Мин не опроверг пылкую похвалу Бай Цзэ. Когда это у него было плохое зрение? Обычные девушки не могли привлечь его, Сюань Тянь Мина, взор. Разве они могли быть достойны брака с ним?

— Иди и скажи губернатору, что этот король говорит, что есть люди, которые не заговорят, если их сначала не изобьют.

— Этот слуга понимает, — Бай Цзэ быстро отбросил свою внешнюю расслабленность. Его лицо похолодело, и он в мгновение ока оказался довольно далеко.

Фэн Юй Хэн в Зале Сотни Трав понятия не имела, что за каждым ее движением наблюдал этот человек. Сейчас она объясняла простым гражданам произошедшую ситуацию:

— Этот Зал Сотни Трав был подарен моим дедушкой по материнской линии моей матери-наложнице как приданое. Поскольку моя наложница-мать и я были отправлены на северо-запад несколько лет назад, о зале заботилась моя семья. Возможно, мама была слишком занята и не могла найти время для этого магазина, из-за этого такой разнузданный человек сумел войти в это место. Сегодня всем посетителям зала стоит отправиться в другие медицинские магазины. Я закрою Зал Сотни Трав на несколько дней, чтобы нанять персонал. Когда мы снова откроемся, я надеюсь, что все поверят в нас хоть немного и дадут Залу Сотни Трав еще один шанс.

Этим обычным гражданам очень редко выпадала возможность услышать речь известного человека, тем более женщины. Кроме того, они лично видели, как она избавилась от злого лавочника. Прямо сейчас они определенно доверяли второй молодой госпоже семьи Фэн. Они надеялись, что Зал Сотни Трав скоро вновь откроется.

После того как граждане ушли, Фэн Юй Хэн лично вернула двадцать монет обманутому старику. Затем она приказала работнику магазина принести кусок корня женьшеня.

Тот сразу же принес женьшень. Она осмотрела его и убедилась, что проблем нет, и только тогда передала его старику:

— Старец, возьмите это в виду чрезвычайной ситуации. Сейчас я попрошу служанку записать ваш домашний адрес. Завтра я лично приеду, чтобы осмотреть тетушку.

Старик от переполнявших его эмоций не знал, что сказать. Он твердо попытался вернуть мешок с серебром Фэн Юй Хэн, но та решительно отказалась:

— Это компенсация. Старец, возвращайтесь домой, лечение вашей тетушки сейчас важнее.

Наконец, все вопросы были решены. Фэн Юй Хэн приказала работникам магазина закрыть входные ворота. Затем она подошла к молодому сотруднику, который принес лакированную ганодерму и спросила:

— Как тебя зовут?

— Этого зовут Ван Линь. Я живу в восточном пригороде столицы. Мои мать и отец тоже помощники, — молодой сотрудник был умен. Услышав, вопрос своего работодателя, он быстро на него ответил.

— Я по-особенному отношусь к связи между работодателем и работником. Хотя я не совсем понимаю тебя и не слишком знакома с этим магазином, исходя из того, что ты предупредил меня сегодня о лакированной ганодерме, как бы ты отнесся к тому, чтобы стать лавочником этого Зала Сотни Трав? Ты бы смог это сделать? — спросила, кивнув, Фэн Юй Хэн.

Сначала Ван Линь был ошеломлен на мгновение, а затем упал на колени и торжественно ответил Фэн Юй Хэн:

— Пока босс хочет, чтобы это был я, я могу это сделать!

— Отлично, — ей нравились молодые люди с таким настроем. Скромность — не эффективна. — Начиная с сегодняшнего дня, ты будешь управлять Залом Сотни Трав. Кроме того, у меня есть еще вопрос. Ты здесь, чтобы заниматься физическим трудом, и не продавал себя?

— Я здесь только для ручного труда. Мне платят ежемесячно, и я никогда не продавал себя, — кивнул Ван Линь.

— Тогда ты хочешь продать себя мне? Можешь быть уверен, что я не буду плохо с тобой обращаться, я куплю тебя только на пять лет. По их истечении, если ты захочешь продолжать следовать за мной, то мы возобновим контракт. Если ты захочешь уйти, я немедленно отпущу тебя.

— Может ли босс позволить мне вернуться домой и обсудить это с матерью и отцом? — спросил Ван Линь, подумав об этом.

— Да, — Фэн Юй Хэн понимала, что это был здравый смысл, — начиная с сегодняшнего дня, Зал Сотни Трав будет временно закрыт. Сегодня я начну реорганизацию и преобразование этого места. Что касается того, какие сотрудники останутся и уйдут, этот вопрос ты можешь решить самостоятельно. Я не хочу оставлять себе друзей предыдущего лавочника. Еще меньше я хочу, чтобы здесь были такие люди, как он. Принимая решение, учитывай эти обстоятельства. Я вернусь послезавтра, и тогда ты доложишь мне, скольких людей мы потеряли.

— Пожалуйста, не волнуйтесь, босс. Я должным образом выполню эти задачи, — кивнул Ван Линь.

— Вы все слышали то, что я только что сказала. Я не буду повторять снова. Я буду только приходить и наблюдать. Если здесь есть люди с плохими намерениями, то им лучше собраться и уйти сразу. Если найдутся те, кто захочет попытать счастья, оставшись, и я об этом узнаю, то они не отделаются простым докладом чиновникам, — заговорила Фэн Юй Хэн с остальными работниками.

Первое появление Фэн Юй Хэн среди людей Зала Сотни Трав было устрашающим. Никто не ожидал, что двенадцатилетняя девочка может быть такой мужественной. Вторая молодая госпожа семьи Фэн впервые продемонстрировала свою силу и произвела неизгладимое впечатление на всех, кто стал этому свидетелем.

Фэн Юй Хэн в очередной раз посоветовала Ван Линю учесть все поддельные лекарственные травы, выставленные на продажу предыдущим лавочником, и переклассифицировать и провести инвентаризацию уже имеющихся в наличии лекарственных трав. Затем она нашла журнал счетов и передала его Цин Юй на хранение. Только после этого она ушла из зала вместе со своими служанками.

Она зачитала адрес, написанный на документах ювелирного магазина Хуан Цюань. Девушка, выросшая в столице, кивнула и сказала, что знает, где это место, и направилась в сторону ювелирного магазина, показывая дорогу Фэн Юй Хэн и Цин Юй.

Сюань Тянь Мин, сидя в чайной через дорогу, приподнял бровь. Он постучал обеими руками по инвалидному креслу, на котором сидел, и оно внезапно вылетело из окна второго этажа чайной лавки. Еще в воздухе, только собираясь приземлиться, он встретился с возвращающимся Бай Цзэ.

Ювелирный магазин обладал очень благородным названием: Павильон Феникса.

Фэн Юй Хэн по-особенному относилась к слову "феникс". Не только потому, что ее фамилия была Фэн, но и потому, что и в предыдущей, и этой жизнях на ее запястье имелось родимое пятно в форме феникса.

Как и в первый раз, трое девушек, стоя на небольшом расстоянии от главной двери, наблюдали за Павильоном Феникса.

Это было двухэтажное здание. На первом этаже продавались вещи, которые могли себе позволить и обычные женщины, а второй предназначался специально для известных и богатых женщин.

— Хмф, — фыркнула Фэн Юй Хэн, глядя на бесконечный поток людей в Павильоне Феникса. Было абсолютно невозможно, чтобы это совпадало с тем журналом счетов, который принесла Чэнь Ши. — Разве похоже, что это место теряет три тысячи таэлей каждый месяц?

— За время горения двух палочек благовоний на первый этаж вошли пятнадцать человек. Двенадцать из них что-то купили. На второй этаж вошли три юных госпожи и две дамы. Кажется, только одна осталась разочарованной. Исходя из этого, средний заработок первого этажа — пять таэлей, второго — пятьдесят таэлей с человека. Этот Павильон Феникса должен зарабатывать от пятисот до восемисот лян каждый день. Если пришел кто-то богатый, чтобы купить много вещей, то, может быть, даже до тысячи. После вычета расходов прибыль должна составить триста таэлей, — внезапно прошептала Цин Юй, стоявшая рядом с Фэн Юй Хэн.

— Впечатляюще! — Хуан Цюань была удивлена словами Цин Юй.

— Кто-нибудь из твоей семьи руководил бизнесом? — спросила Фэн Юй Хэн, также не подозревавшая, что Цин Юй такая способная.

Она внимательно выбирала своих первоклассных служанок. Эти девушки не обладали крепким телосложением, вместо этого они были в основном стройными и утонченными. Увидев, что Цин Юй могла справиться с такого рода расчетами, было естественно подумать о ее происхождении.

Цин Юй неохотно вздохнула, услышав ее вопрос, но ответила:

— Не стану скрывать это от второй молодой госпожи, семья этой слуги была когда-то богата. Отец владел шелковым делом в провинции. С юных лет я училась у него ведению бухгалтерии. В то время мы с мамой жили во дворе с домами в три ряда, у нас было не менее двадцати слуг. Но в том году моего отца ограбили воры. Они не только украли его товар, но и забрали его жизнь. Новость о его смерти дошла до дома, когда мама училась у шеф-повара готовить еду, которую отец так любил. Допустив небольшую ошибку, она подожгла кухню, в результате очень скоро загорелся весь двор. Мать погибла в том море огня, а я была спасена одним из слуг моей семьи и продана торговцу слугами.

Пока Цин Юй говорила, в ее глазах виднелась лишь легкая печаль, но не всеобъемлющее горе. Как будто она рассказывала чью-то чужую историю.

Фэн Юй Хэн знала людей такого типа. Для них несчастные случаи были важны, но Цин Юй просто не могла изменить произошедшее. Для того, чтобы продолжать жить, ей пришлось забыть о своем прошлом. Забыть ту богатую дочь и стать девушкой, которой пришлось продать себя; это был единственный путь, по которому она могла продвигаться вперед.

— Все в порядке. Все это осталось в прошлом, — Фэн Юй Хэн взяла Цин Юй за руку и мягко похлопала ее по спине.

— Спасибо, вторая молодая госпожа, — Цин Юй поспешно улыбнулась ей в ответ.

— Цин Юй, — предложила Фэн Юй Хэн, — так как ты разбираешься в этих вопросах, то ты поможешь мне управлять этими тремя магазинами! Сама я, все же, не очень хорошо в этом разбираюсь и не сильно доверяю посторонним.

— Юная госпожа говорит правду? — глаза Цин Юй, наконец, слегка заблестели. Она была так счастлива, что не смогла сдержаться.

Фэн Юй Хэн, увидев эту сцену, не могла не рассмеяться. Если бы все люди, которые окружали ее, оказались такими хорошими, как было бы хорошо!

Кто хотел воевать дни напролет? Кто хотел иметь дело с кучей скрытых людских мотивов?

Если бы это было возможно, она бы предпочла забрать Яо Ши и Цзы Жуя обратно в горную деревню на северо-западе. Простая спокойная жизнь, как это было бы приятно.

Но такое было попросту невозможно.

Она нахмурилась. Это было не только из-за поместья Фэн. Существовал также тот человек, который продолжал появляться в ее памяти, Сюань Тянь Мин. Ань Ши однажды сказала ей это имя. Тот мужчина по имени Сюань Тянь Мин, у которого искалечены обе ноги и изуродовано лицо!

Некоторые истины нужно открывать шаг за шагом. Долги также приходилось отдавать по одному за раз, как и жалобы приходилось рассматривать по одной.

Вдруг он почувствовала, как ее потянули за подол.

Фэн Юй Хэн поколебалась, но все же посмотрела вниз. Она увидела ребенка лет пяти, который дергал ее за юбку.

Ребенок был довольно пухлый, с круглым очаровательным личиком.

— Что-то не так? — спросила она, наклонившись и ущипнув его за щечку.

— Старший брат просил передать тебе. Пожалуйста, приезжай в Изысканное Божественное Здание в центре озера и останься ненадолго, — по одному слову за раз проговорил ребенок своим детским голоском. Закончив, он развернулся и побежал, крича молодой женщине на обочине дороги. — Мама, мама, я все это запомнил!

Фэн Юй Хэн была ошеломлена. Изысканное Божественное Здание, эти три слова крутились в ее голове в сопровождении фиолетового цветка лотоса на красивом лице, которое она видела глубоко в горах.

В тот день госпожа Чжоу пришла в поместье Фэн и сообщила ей о его существовании.

Теперь...

Это был он?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 55. Сюань Тянь Мин, кто дал тебе смелость уничтожать мои вещи?**

Изысканное Божественное Здание — самый особенный ресторан столицы.

Важнее всего было его расположение.

В центре столицы находилось озеро. Лентяи считали его самым интересным местом в городе. Каждую ночь все больше и больше людей скользили по нему на лодках под звуки музыки и чашечку чая. С веерами в руках парни успешно притворялись, что находятся там не ради того, чтобы пофлиртовать с девушками, но такое вряд ли можно было скрыть.

А в самом центре этого озера находился ресторан, который по праву гордился самыми дорогими и вкусными блюдами во всей столице. Забронировать столик в нем было невероятно трудно. Он и назывался "Изысканным Божественным Зданием".

Всем трапезничающим в Изысканном Божественном Здании сначала приходилось платить за небольшую лодку на берегу озера, чтобы доплыть до ресторана. По окончании трапезы людям нужно было заново арендовать лодку, чтобы вернуться.

Фэн Юй Хэн и компания прибыли туда таким же способом.

— Его высочество в возрасте девяти лет открыл это место ради удовольствия. Кто же знал, что пока он возился с ним, ресторан станет знаменитым. В столице не имеет значения, принц ли вы или богатая молодая госпожа, все считают еду в Изысканном Божественном Здании роскошью. Раньше было трудно забронировать только отдельные комнаты и кабинки. Теперь сложно даже в общей зоне столик зарезервировать, — Хуан Цюань, очевидно, была хорошо знакома с этим Изысканным Божественным Зданием и начала знакомить с ним Фэн Юй Хэн, когда они еще находились в лодке.

— Кто же пригласил нашу юную госпожу в такое место? — Цин Юй потеряла дар речи от ее слов. Она прибыла в поместье Фэн после служащих августейшего принца. Ее понимание его высочества, о котором говорила Хуан Цюань, было очень расплывчатым.

— Естественно, хозяин этого здания, — хихикнув, сказала Хуан Цюань.

Пока она говорила, лодка прибыла к причалу.

В ресторане их сразу же поприветствовали. Увидев, что приехавшие — всего лишь три девушки, помощник спросил:

— У вас заказано?

— Даже если я приеду, мне нужна бронь? — Хуан Цюань сжала свой кулак в знак приветствия.

— О! Это же девушка Хуан Цюань, — быстро оправившись от изумления, узнал ту помощник.

Не дожидаясь, пока тот скажет что-то еще, из Изысканного Божественного Здания вышел человек, которому, казалось, было чуть более сорока лет. Он кивнул Хуан Цюань, а затем, поклонившись, поприветствовал Фэн Юй Хэн:

— Принцесса, пожалуйста, входите. Его высочество на третьем этаже.

Этот титул был не очень привычен Фэн Юй Хэн, но Ван Чуань и Хуан Цюань иногда обращались к ней так. Поэтому это не стало слишком внезапным. Но, услышав, что этот человек сейчас на третьем этаже, она слегка покраснела, когда ее назвали принцессой.

Хуан Цюань захихикала, но, когда они поднимались по лестнице, снова стала серьезной, заставив Цин Юй занервничать.

Только после того, как управляющий лично сопроводил их к двери частной комнаты на третьем этаже, Фэн Юй Хэн увидела Бай Цзэ.

Она приподняла бровь и вспомнила, что они встречались глубоко в горах. Этот фиолетовый лотос всегда присутствовал в ее мыслях, просто теперь стал чуточку отчетливее.

Управляющий вернулся вниз после того, как подвел их к Бай Цзэ, который раздвинул губы в улыбке, когда посмотрел на Фэн Юй Хэн. Его молчание раздражало девушку, и она пронзительно уставилась на него.

В конце концов, Бай Цзэ все еще помнил о важном. Через некоторое время он перестал улыбаться и повернулся, чтобы открыть дверь. Заглянув внутрь, он сказал:

— Мастер, человек, которого вы так долго ждали, прибыл.

Повинуясь жесту мужчины, Хуан Цюань сцапала Цин Юй, и они все вместе ушли.

Цин Юй все еще ощущала себя скованно, но Фэн Юй Хэн легонько кивнула, что позволило ей перестать беспокоиться и уйти с Хуан Цюань.

Что касается Фэн Юй Хэн, она стояла в дверях в течение довольно долгого времени, не смея сделать шаг внутрь.

Двое людей: один находился внутри, а другой — снаружи. Будто они поссорились или не разговаривали друг с другом. Тот, что находился внутри, не выходил, а она не входила. Это продолжалось на протяжении времени сгорания одной палочки благовоний.

— Мои ноги не в порядке. Можешь не надеяться, что я выйду поприветствовать тебя, — вздохнул, в конце концов, человек внутри.

Только тогда она пришла в себя. Эта его реплика о "ногах не в порядке" на самом деле заставила ее сердце слегка сбиться с ритма.

Фэн Юй Хэн раньше уже представляла себе их встречу и думала, что сначала спросит, кто именно повредил его ноги и лицо. А узнав имя врага, безусловно, поможет ему отомстить.

Сейчас она действительно готова была сказать это, но что-то, столь понятное ее сердцу, станет ужасным, когда она произнесет эти слова вслух.

— Ты искалечил ноги и испортил лицо. Почему бы тебе не зайти еще дальше и не потерять свою жизнь? — это были первые слова, которые Фэн Юй Хэн в действительности сказала Сюань Тянь Мину, когда зашла в отдельную комнату и закрыла за собой дверь.

Ей очень хотелось дать себе пощечину!

Однако Сюань Тянь Мин не счел это странным. Эта девушка ни разу не сказала ему хорошего слова. Вспомнив ее лечение в горах, он чувствовал, что нынешнее положение вещей вполне нормально.

— Если я потеряю жизнь, кто окажет тебе поддержку в столице? — спросил он, откинувшись в инвалидном кресле и положив руки на его подлокотники.

— Я бы и без тебя избавилась от них! — невольно вырвалось у нее.

Сюань Тянь Мин усмехнулся.

Она улыбнулась уголками губ, посмотрев ему прямо в лицо. Эта улыбка тронула ее сердце. Если они продолжат словесную битву, она не сможет устоять.

Девушка беспомощно смотрела на человека перед ней, и золотая маска стала казаться ей очень утонченной. На лбу был изысканно оправленный ограненный и отполированный драгоценный камень, между бровями в небольшом отверстии отчетливо виднелся фиолетовый лотос. Необычная внешность заставляла этого человека выглядеть слегка завораживающим.

Она не думала о том, что собиралась сделать. Просто неожиданно для себя самой потянулась к маске.

Но прямо перед тем, как ее пальцы коснулись металла, ее руку схватили и легко удержали.

— Что ты делаешь? — спросил он слегка беспомощно. — Вид весьма уродлив.

Она вдруг мотнула головой и повернулась к нему спиной. Плотно сжав губы, она неподвижно смотрела в пустой угол.

На ее глаза набежали слезы, которые было действительно трудно подавить.

Сюань Тянь Мин ошеломленно смотрел на нее. Глядя на эту нескладную спину, он почувствовал, что эта девушка казалась еще тоньше, чем когда они встретились в горах.

— Семья Фэн даже сейчас осмеливается не кормить тебя должным образом? — неожиданно даже для себя самого он озвучил первую пришедшую ему в голову мысль и потянул ее за рукав. — Я думал, что после визита госпожи Чжоу, они все же будут сдерживаться. Почему ты все еще такая худая?

Она не стала злиться за то, что он ее потянул, и спокойно объяснила, повернувшись и убрав его руку:

— Я хорошо питаюсь и сейчас закладываю прочную основу. Я лучше превращусь в толстушку, чем буду нуждаться в сбросе веса.

— Сколько тебе лет? Сейчас ты растешь, разве тебе нужно беспокоиться о таких вещах? — сердито покачал головой Сюань Тянь Мин. Он никогда не слышал этой фразы и, поразмыслив, пришел к выводу, что она — девушка, не желающая быть толстой.

— Эй! — Фэн Юй Хэн снова обрела свой боевой дух, когда они заговорили об этом. Повернувшись, она подпрыгнула и села на стол, болтая обеими ногами. — Ты ведь знаешь, что я маленькая, да? Я такая маленькая, так почему ты так торопишься с обручальными дарами? Почему настаиваешь на том, чтобы взять меня замуж в пятнадцать? Я никогда не видела кого-то, кто настолько бы торопился с браком. Кроме того, — она приподняла бровь, — ты когда-нибудь спрашивал, хочу ли я этого?

— Когда я был маленьким, и это брачное соглашение заключили, никто не спросил, хочу ли этого я, — он говорил правду. — То, что мы думаем об этой свадьбе, не имеет значения.

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Болтающиеся ноги внезапно остановились, когда она беспомощно посмотрела на него.

— Если говоришь так, значит, ты не хочешь?

— Что за логика такая? — Сюань Тянь Мин покачал головой.

— Зачем дарить такие подарки на помолвку? — она задала вопрос, который всегда хотела задать. — Когда ты узнал, что я вторая юная госпожа семьи Фэн?

— Я видел тебя в тот день, за столичными воротами. Я попросил Бай Цзэ провести расследование. Подарки на помолвку... Плата за мое лечение, — откровенно ответил он.

— Ты уже оплатил лечение, — покачала она головой, посмотрев ему в глаза.

— Двадцать таэлей — это слишком мало.

— Не слишком. Если бы у меня не было тех двадцати таэлей, я не смогла бы вернуться в столицу.

Эти двое замолчали.

Он думал о том, как она отбивалась от врагов камнями, о том, как вытащила его из той горной расщелины, как помогла вылечить его кости. Когда он вспомнил, как она уходила, то перед его мысленным взором вновь всплыла ее одинокая худая фигура.

А она думала о своем путешествии с северо-запада в столицу. Весь их путь, практически беглецов, зависел от двадцати таэлей, которые он дал ей, они покрыли все их ежедневные потребности.

В ней снова вспыхнуло упрямство. Она буквально нырнула со стола прямо к Сюань Тянь Мину и потянулась к маске.

— Дай мне взглянуть.

— Хэн Хэн, перестань устраивать шум, — повысил голос потрясенный Сюань Тянь Мин, быстро поймав ее руки и не позволяя коснуться себя.

Она предприняла еще пару попыток дотянуться до него, прежде чем успокоиться и отступить. Фактически она лежала на нем, крепко сжимая верхнюю часть халата. Медленно из ее глаз покатились слезы.

Совершенно без предупреждения Фэн Юй Хэн заплакала.

Ее плач был очень печальным, но беззвучным. В горле стоял болезненный комок, а челюсти сжались так сильно, что скрипели зубы. Все лицо было залито слезами и соплями.

До того как Сюань Тянь Мин отправился на северо-запад, он видел лица многих плачущих девушек, включая дочь той, чей дворец сжег дотла.

Но никто из них не плакал так искренне и так... совершенно не заботясь о внешнем виде.

Внезапно странное, новое для него чувство кольнуло его сердце. Сюань Тянь Мин неосознанно протянул руку и погладил ее мягкие волосы. И как ребенку, он сказал ей:

— Не плачь, будь хорошей девочкой.

Она заплакала еще сильнее.

У него не было выбора. Он мог вынести болезненное давление ее веса на ноги, но не ее слезы. Притянув этого ребенка к своему животу, он слегка похлопал ее по спине.

Вот именно! Это всего лишь ребенок. Ей только двенадцать. Он старше ее на восемь лет.

— Может быть, ты сожалеешь? Ты выйдешь замуж за калеку с обезображенным лицом. Ты разочарована, да?

Он намеренно дразнил ее, но кто же знал, что плакавшая ему в живот Фэн Юй Хэн, внезапно поднимет голову. Хотя ее лицо и было залито слезами, она больше не рыдала. Она долго смотрела на него, а потом спросила:

— Как получилось, что твои ноги, над которыми мы с доктором так упорно трудились, снова сломались?

— После того как ты ушла, мы с Бай Цзэ не смогли безопасно покинуть гору — попали в засаду у подножия горы, — ответил он, вытаскивая платок и вытирая ей лицо.

Он говорил об этом легко, так, словно это была всего лишь небольшая битва. Но, по правде говоря, они с Бай Цзэ едва не лишились жизней.

— Кто устроил засаду? — она задумалась. — Вражеская страна?

— Не похоже. Это дело расследуется. Не беспокойся об этом слишком сильно, — покачал он головой.

— Твои ноги искалечены. Лицо, которое мне так понравилось, изуродовано. Сюань Тянь Мин, кто дал тебе смелость уничтожать мои вещи? — рассердилась Фэн Юй Хэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 56.1. Фэн Юй Хэн, отойди**

Его так глупо обругали.

Сюань Тянь Мина, кажется, с самого рождения никто так не называл.

Отец-император и императорская наложница-мать называли его Мин'эр. Все остальные обращались к нему "принц". После возвращения с северо-запада и получения титула, все стали величать его "ваше высочество". Он и сам почти забыл, что его имя — Сюань Тянь Мин.

Если это было храбростью, то эта девушка намного храбрее, чем он! Кто еще посмел бы назвать это имя?

Но...

Ее вещи?

Девочка, лежавшая на нем, казалось, думала о чем-то другом, когда внезапно вскочила и отступила на несколько шагов, чтобы осмотреть его ноги.

— Что ты делаешь?

— Пусть ты не позволяешь мне взглянуть на твое лицо, но я не могу не осмотреть твои ноги!

— Как ты хочешь это сделать? — на этот раз Сюань Тянь Мин не отказался.

— Я просто собираюсь их несколько раз сжать. Потерпи немного, — она присела перед ним и слегка ударила по коленям своими маленькими ручками.

Хотя она сказала, что сожмет их несколько раз, ее профессиональные навыки находились на высоком уровне. Все было гораздо сложнее озвученного.

Все, что можно было увидеть, это как ее запястье двигается взад-вперед. Движения ее рук по его коленному суставу выглядели уникальными и очень умелыми. Она надавливала на акупунктурные точки и сочленения и массировала сухожилия, легко растягивая их.

Сюань Тянь Мину было настолько больно, что его бросило в холодный пот. А потом она наконец-то остановилась.

Оскольчатый перелом.

К такому выводу она пришла.

Обе коленные чашечки раздроблены почти полностью. Нынешняя травма оказалась гораздо более серьезной, чем предыдущая. К сожалению, у нее не было под рукой рентгеновского аппарата, поэтому она не могла определить точнее, насколько все серьезно.

Но она все равно вздохнула с облегчением. Беспокойство, которое сопровождало ее все это время, наконец, немного уменьшилось.

Взгляд Фэн Юй Хэн медленно переместился вверх, пока не достиг другой ключевой области.

— Что ты хочешь сделать сейчас? — Сюань Тянь Мин продолжал истекать холодным потом.

— Я слышала, что ты также повредил и эту область, и у тебя будут проблемы с зачатием ребенка... — она удивленно захлопала ресницами.

— Отойди отсюда!

Ему действительно очень хотелось ее отшлепать!

Фэн Юй Хэн шмыгнула носом и с очень жалким видом вытерла слезы рукавами, прежде чем снова усесться на стол и начать размахивать ногами.

— Сменим тему, — Сюань Тянь Мину абсолютно не хотелось продолжать обсуждение этого вопроса, и он просто махнул на это рукой.

— Тогда давай поговорим о счастливых вещах! — кивнула она.

Осмотрев его ноги, она была на восемьдесят процентов уверена, что сможет вылечить их позже. Фэн Юй Хэн наконец-то почувствовала себя немного счастливее. Она взяла со стола чашку чая и сделала глоток, а затем радостно заговорила обо всех событиях в поместье Фэн с момента ее возвращения.

Она во всех подробностях описывала все произошедшее, одно за другим, причем невероятно ярко и интересно.

Сюань Тянь Мин увлеченно слушал эти истории, время от времени комментируя и задавая вопросы, вроде: "Фэн Цзы Хао действительно бесполезный", или "Что в конечном итоге случилось с Чэнь Ши?"

— Разбираться с ними действительно весело, — Фэн Юй Хэн коротко охарактеризовала свою жизнь в поместье Фэн.

— Если ты счастлива, то все хорошо, — кивнув, крайне заботливо ответил Сюань Тянь Мин.

Из-за этих слов казалось, что поместье Фэн было игрушкой в ладонях Фэн Юй Хэн. Это очень подходило ее темпераменту.

Эта девушка смогла преодолеть целый ли (1), получив разрешение продвинуться лишь на десяток цуней (2). Она указала на Сюань Тянь Мина:

— Твой темперамент очень похож на мой.

Пока она это говорила, ее глаза сияли проницательным и ослепительным блеском. Это было похоже на случайную хитрость, которую она показала в горах. Странная личность, которая всегда привлекала его внимание.

— Подойди сюда, — он махнул ей рукой.

Когда она повиновалась, он снял со своей шеи жадеитового Писю (3) на коричневом шнуре.

— На мой десятый день рождения отец-император подарил мне это. Некогда странствующий даос однажды сказал, что владелица этого Писю станет матерью этого мира.

Он сказал это небрежно, но Фэн Юй Хэн была поражена.

— Разве не было сказано, что ты не сможешь стать наследным принцем? — спросила она, еще раз взглянув на фигурку. — Я беспокоюсь, что это приведет к большим неприятностям, если я буду иметь его под рукой.

— Тебя это беспокоит? — спросил он.

— Нет, — покачала она головой в ответ.

— Тогда надень его.

Она послушно опустила голову и позволила ему повесить фигурку на шею. Только шнур оказался слишком длинным.

— После того, как вернусь, я перетяну его, — улыбнулась она и спрятала Писю под одежду. Затем посмотрела на него и серьезно сказала: — Сюань Тянь Мин, у меня не так много вещей, которые я могу подарить тебе, но если ты когда-нибудь захочешь, я могла бы вылечить твои кости еще раз.

— Хорошо, — кивнул мужчина.

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Они встретились только дважды, но прекрасно понимали друг друга, почти как закадычные друзья.

— Завтра я попрошу управляющего моего дворца съездить в поместье Фэн, чтобы освободить для тебя три хранилища и помочь правильно провести инвентаризацию, — Сюань Тянь Мин намеревался позаботиться о ней, хотя знал, что эта девушка может справиться и сама, но он просто не мог оставаться спокойным. Он всегда думал о том, как хотел протянуть ей руку помощи. — Кроме того, твой отец, Фэн Цзинь Юань обучил в общей сложности девять секретных стражей. Шесть из них — третьесортные головорезы со средними способностями. Но остальные — известные в Цзян Ху (4) убийцы, нанятые за большие деньги. Если ты когда-нибудь с ними столкнешься, то должна быть осторожной.

Он серьезно советовал ей, как если бы предупреждал ребенка.

Фэн Юй Хэн прилежно слушала, как и всякий хороший ученик.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 ли — 500 м;

2. 1 цунь — 3,3 см.

3. Писю — как уже упоминалось ранее, это декоративный дракончик, охотник за золотом.

4. Обычно термин "Цзянху" (буквально "реки и озера") используется для описания боксерского мира Древнего Китая.

Впервые термин использован Чжуан-цзы в конце 4-го века до н. э. для описания образа жизни, отличного от активного участия в политике. В то время речь шла об образе жизни неуспевающих или оклеветанных ученых-чиновников, дистанцировавшихся от кругов политической власти.

На протяжении столетий цзянху завоевал большее признание среди простых людей и постепенно стал термином, используемым для описания субобщества, параллельного, а иногда и ортогонального, основному обществу. Это сообщество первоначально включало торговцев, ремесленников, нищих и бродяг, но со временем ассимилировало бандитов, разбойников и банды, которые жили "вне существующего закона". Во время династий Сун и Юань барды и романисты начали использовать термин цзянху для создания литературы о вымышленном обществе авантюристов и повстанцев, которые жили не по существующим общественным законам, а по своим собственным моральным принципам. Истории в этом жанре расцвели и обогатили различные интерпретации цзянху. В то же время, термин цзянху также развил сложные взаимосвязи с бандитской культурой из-за взаимно разделяемого отвращения преступников к правительствам.

Боевые искусства стали частью цзянху недавно — в начале 20 века. Романисты начали создавать фантастический мир в цзянху, в котором персонажи — практики боевых искусств и в котором праведность персонажей обеспечивается через конфликты между различными боевыми практиками или сектами боевых искусств и окончательным триумфом добра над злом. Боевые искусства стали инструментом, используемым персонажами в истории цзянху для обеспечения соблюдения их моральных убеждений. С другой стороны, есть персонажи, которые становятся развращенными от своей грозной и мощной силы и в конечном итоге отказываются от своей морали в погоне за властью. Примерно в это же время термин цзянху стал тесно связан с аналогичным термином "вулин" (буквально "боевой лес"), который относится исключительно к сообществу боевых практиков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 56.2. Фэн Юй Хэн, отойди**

Наконец, он закончил говорить. А она поняла, что уже поздно, и ей давно нужно было вернуться домой.

— Я буду часто навещать тебя, — сказал он, насквозь видя ее мысли и не удерживая ее.

— Как насчет того, чтобы просто переехать ко мне во двор? — Фэн Юй Хэн не знала, начался ли у нее словесный понос или случилось что-то еще, когда она наобум это ляпнула. Но под конец она сменила тон: — Я имею в виду, что дам тебе двор.

Когда Сюань Тянь Мин встретил Фэн Юй Хэн в горах, то обнаружил, что эта девушка отличалась от всех других, которых он встречал ранее. Только что она снова показала свою непохожесть. Фэн Юй Хэн и другие девушки действительно слишком сильно отличались друг от друга.

— Быстро возвращайся назад.

Фэн Юй Хэн послушно пошла к дверям. Внезапно вспомнив о чем-то, она повернула голову, чтобы сказать:

— В прошлый раз, когда госпожа Чжоу приехала в поместье Фэн, она рассказала мне о том, что ты сделал. Я думаю, что мы вполне совместимы. То есть... В следующий раз, когда будешь обманывать кого-то, не забудь поставить меня в известность.

Сказав это, она повернулась и ушла.

В результате, с точки зрения окружающих, своевольному, безрассудному и презревшему все законы девятому принцу было трудно идти в ногу с Фэн Юй Хэн.

Он действительно нашел хорошую принцессу!

Фэн Юй Хэн уже не думала о том, чтобы посетить свой антикварный магазин. Взяв Хуан Цюань и Цин Юй, она вернулась прямо в поместье Фэн.

К сожалению, это поместье Фэн просто не подходило ей. Ее хорошее настроение рассеялось, как только она в него вступила.

— Вторая молодая госпожа, быстро езжайте в правительство и взгляните! Мастер и главная госпожа вызваны лордом-губернатором! — громко сказал домоправитель Хэ Чжун, уважительно склонившись перед ней. Он стоял у ворот, ожидая возвращения девушки.

Только тогда она вспомнила о Зале Сотни Трав.

Раздраженная Фэн Юй Хэн потерла лоб и, развернувшись, повела обеих служанок к конному экипажу, который приготовил Хэ Чжун. Они быстро направились в правительство.

Когда она приехала, лорд-губернатор Ли выступал посредником во внесудебном разбирательстве, находясь в служебном помещении.

Посредничество посредничеством, но прежде чем Фэн Цзинь Юань прибыл, задержанный лавочник был сначала избит.

Шутка ли, пришел личный помощник девятого принца, чтобы проследить за этим. Если бы он не побил этого лавочника, то девятый принц побил бы его.

Фэн Юй Хэн вошла и сразу увидела бывшего лавочника из Зала Сотни Трав. Он лежал на полу посреди комнаты, избитый почти что до смерти.

Чэнь Ши стояла в стороне, утирая бесконечные слезы.

Она быстро прошла вперед и должным образом сначала поприветствовала губернатора, сказав:

— Этот ребенок, Фэн Юй Хэн, приветствует лорда.

— Я не смею, я не смею! — посчитав себя крайне бесперспективным, губернатор сразу же встал, когда Фэн Юй Хэн поприветствовала его. Степень уважения и страха при встрече с этой девушкой намного превышала уважение и страх, которые он испытывал, встретив Фэн Цзинь Юаня.

Не дожидаясь, пока Фэн Юй Хэн встанет, Чэнь Ши, словно сойдя с ума, кинулась вперед. Одной рукой, схватив Фэн Юй Хэн за волосы, она изо всех сил попыталась вырвать их:

— Ты, злобная девчонка! Я забью тебя до смерти! Сегодня я определенно забью тебя до смерти!

Это действие напугало губернатора до смерти. Если будущая августейшая принцесса действительно останется без волос в его служебном помещении из-за главной жены семьи Фэн, то разве девятый принц, который мог спокойно отречься от всех родственников и друзей, не уничтожит всю его семью?

Он отреагировал достаточно быстро. Взяв чернильный камень со стола, он кинул его прямо в запястье Чэнь Ши, да так, что тот разбился!

Когда губернатор был еще молод, он немного учился боевым искусствам. Если добавить к этому, что он с чернильным камнем находился на оптимальном расстоянии — не слишком близко, не слишком далеко — то он не промахнулся мимо запястья Чэнь Ши. Чернила брызнули во все стороны и попали той на лицо.

Почувствовав боль, Чэнь Ши отпустила девочку и, держась за запястье, принялась громко рыдать.

Фэн Юй Хэн не была глупа. Ей едва не выдернули волосы, поэтому она не могла вести себя так, как будто ничего не произошло. Разве Чэнь Ши не плакала? Поэтому она тоже зарыдала.

— Отец! Больно! Очень больно! Что если волосы А-Хэн скоро выпадут? С меня сняли скальп? У-у-у, так больно. Что мне делать? Только что его высочество августейший принц похвалил меня за прическу. Теперь от нее ничего не осталось!

На этих словах все ошеломленно застыли.

— Она встречалась сегодня с августейшим принцем? — спросил Фэн Цзинь Юань Цин Юй, повернув голову в ее сторону.

— Эти слуги следовали за второй молодой госпожой, чтобы проверить магазины. Его высочество августейший принц через слугу пригласил вторую юную госпожу в Изысканное Божественное Здание на трапезу, — кивнула Цин Юй.

— Сильно болит? А-Хэн, не волнуйся. Отец немедленно вызовет врача, — тут же забеспокоился Фэн Цзинь Юань, присев рядом с дочерью и собираясь помочь ей встать. Затем он сразу же повернул голову и сказал губернатору: — Могу я попросить лорда Ли вызвать врача?

Тот согласно покивал и приказал слуге немедленно пригласить врача.

Представление Фэн Юй Хэн было завершено в полном объеме. В ее больших глазах стояли слезы, когда она горестно спросила Чэнь Ши:

— Мама, почему вы хотите избить А-Хэн? Что именно А-Хэн сделала не так?

— Злая женщина! — Фэн Цзинь Юань действительно до предела возненавидел Чэнь Ши. Не дожидаясь, пока она заговорит, он поднял руку и отвесил ей пощечину.

В самом тяжелом положении оказался губернатор. В этой комнате, кроме лавочника, лежавшего на полу, он не мог позволить себе обидеть никого.

— Не мог бы лорд Фэн проявить немного сочувствия к этому скромному чиновнику. Поскольку это семейное дело, я прошу лорда вернуться в поместье для допроса, — от отчаяния губернатор Ли мог только посмотреть на Фэн Цзинь Юаня и очень вежливо попросить его об этом. Затем он обратился к Фэн Юй Хэн: — Этот скромный чиновник получил отчет второй молодой госпожи и немедленно начал судебное разбирательство. Уже доказано, что этот человек продавал поддельные лекарства. Но он действительно двоюродный брат главной жены семьи Фэн. Таким образом, обвинение в притворстве родственником чиновника было снято. По обвинению в продаже поддельных лекарств, он был приговорен к трем годам. Вторая молодая госпожа довольна?

— Вы губернатор! Вы приняли решение, но спрашиваете, удовлетворена ли она? — свирепо посмотрела на него Чэнь Ши.

Губернатор даже не обратил на нее внимание. Он просто ждал ответа Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн со слезами на глазах прикрыла голову руками в защитном жесте и сказала:

— Решение лорда справедливо. Действительно честный чиновник!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 57.1. На самом деле осмеливается скрывать частные сбережения**

Слова Фэн Юй Хэн о честности можно было рассматривать как согласие с решением губернатора.

— Отвести преступника в тюрьму! — приказал своим людям губернатор, сумевший, наконец, расслабиться.

— Давайте посмотрим, кто посмеет! — громко взвыла Чэнь Ши. — Вы всего лишь обычный губернатор третьего ранга. Я главная жена семьи нынешнего премьер-министра. Вы точно знаете, что это мой двоюрдный брат, но все еще осмеливаетесь сажать его в тюрьму? Лорд Ли, вы в своем уме?

Губернатор был недоволен. Он и подумать не мог, что главная жена семьи достойного премьер-министра будет такой. А если вспомнить еще и сына первой жены поместья премьер-министра... Он тяжело вздохнул.

Какая польза быть высокопоставленным чиновником, когда сын первой жены бесполезен, а госпожа... тоже немного бесполезна?

— Госпожа Фэн, это правительственные помещения, а не задний двор вашего поместья Фэн! — губернатор поправил рукав и вернулся за стол. Его слова были произнесены во внушительной манере, которую он использовал при дворе. Мужчина действительно заставил Чэнь Ши задрожать от страха.

— Муж, — Чэнь Ши вытерла слезы и повернулась, чтобы попытаться упросить Фэн Цзинь Юаня, — кузен помогал заботиться о магазине, и это было нелегко. Если тщательно расследовать такие вещи, то какой магазин не будет признан виновным? Почему он должен сидеть взаперти три года?

Зачем Фэн Цзинь Юаню здесь унижаться из-за него? Кузен Чэнь Ши уже стал тем, кого он невзлюбил. Этот родственник тащил поместье Фэн вниз.

— Лорд Ли! — он с поклоном, сложив руки, обратился к губернатору, — этот министр чувствует, что три года на самом деле слишком слабое наказание. Как сказала главная госпожа моей семьи, такое случается в каждом магазине. Поскольку это так, то дом премьер-министра должен послужить примером, поставив праведность выше верности семье. Я прошу лорда Ли увеличить срок тюремного заключения до десяти лет, чтобы этот случай послужил предупреждением остальным.

Чэнь Ши рухнула на пол. Ей казалось, что она смотрит на незнакомца, а не на Фэн Цзинь Юаня. Впервые она обнаружила, что могла выйти замуж за волка. Это был волк с ненасытным аппетитом.

Сколько ее семья Чэнь потратила на семью Фэн? В том году, когда Фэн Цзинь Юань отправился сдавать имперский экзамен, семья Чэнь просто жила в той деревне. Ей нравился Фэн Цзинь Юань, и она заставила отца потратить семейное состояние на финансирование экзамена. Но когда он с честью прошел его, то женился на дочери семьи Яо — Цянь Жоу.

Чем дольше Чэнь Ши думала об этом, тем сильнее ненавидела и тем больше чувствовала, что ее обиды не стоят того. Фэн Юй Хэн, стоявшая сбоку и прикрывавшая голову, попалась ей на глаза. Настоящая заноза! Она поклялась, что сумеет избавиться от этой занозы!

— Хорошо! — воскликнул вдруг губернатор, удивив всех в комнате. — Министр Фэн ставит праведность выше верности родственникам. Вы действительно образец для столицы! Тогда этот скромный чиновник приговорит преступника к десяти годам лишения свободы! — немного подумав, он добавил: — Никаких посещений, никаких сообщений!

Чэнь Ши закрыла глаза. Она больше не могла слышать это решение, но не думала, что Фэн Юй Хэн, которая плакала от боли, внезапно откроет рот и тихо скажет:

— Один крошечный лавочник посмел продавать поддельные женьшень и лакированную ганодерму. Я действительно не знаю, был ли он сам таким храбрым или получал от кого-то инструкции.

— А-Хэн, — сказал Фэн Цзинь Юань. Он нахмурился, ему явно не терпелось с этим покончить, но он не смел заходить слишком далеко, — проблемы семьи не стоит выносить на всеобщее обозрение. Давай прервемся сейчас и продолжим позже.

Она лишь кивнула ему в ответ, решив, что не стоит совсем уж лишать его репутации.

Доктор приехал очень быстро. Фэн Юй Хэн на самом деле не была ранена. Когда Чэнь Ши потянула ее за волосы, она мгновенно среагировала, зажав вену на ее запястье. Противоположная сторона вообще не могла применить силу.

Но этот доктор был умен. По пути сюда он услышал несколько слов о текущей ситуации от одного из нижестоящих чиновников. Теперь он торжественно предупредил Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, вы должны быть очень осторожны, люди не должны рвать ваши волосы с такой большой силой. Это может очень легко привести к тому, что они перестанут расти!

Фэн Цзинь Юань слегка потемнел лицом, его взгляд в сторону Чэнь Ши стал еще более резким.

После того как они втроем покинули правительственные здания и вернулись в поместье Фэн, уже наступил вечер.

Основательница вместе с тремя внучками и тремя наложницами осталась ждать в главном зале во дворе Пионов. Услышав, что те вернулись, они быстро пригласили их внутрь.

Чэнь Ши давилась разочарованием. Как только она увидела Фэн Чэнь Юй, то сразу же потеряла контроль над собой. Обнимая дочь, она разрыдалась:

— Чэнь Юй! Ты должна помочь своей матери! Твоего дядю по материнской линии на десять лет бросили в тюрьму из-за Фэн Юй Хэн!

Чэнь Юй была очень удивлена.

Когда представители правительства пришли пригласить Фэн Цзинь Юаня и Чэнь Ши к себе, они дали весьма простое объяснение. Она знала, что что-то случилось с ее дядей. Но думала, что, в конце концов, это семейное дело. В лучшем случае того отправят домой после сурового выговора. Это определенно не станет слишком серьезным. Но она и представить себе не могла, что его приговорят к десяти годам лишения свободы.

— Лавочник из Зала Сотни Трав действительно твой родственник? — удивленно спросила основательница.

— Ответь ты, — некоторое время Чэнь Ши могла только плакать, поэтому попросила ответить Чэнь Юй.

— Он мой дядя по материнской линии, — Чэнь Юй была беспомощна и могла только кивнуть.

— Глупо! — основательница ткнула в Чэнь Ши своей тростью. — Ты все еще смеешь заставлять такого близкого родственника работать в магазине? Чэнь Ши, о, Чэнь Ши, как долго твоя девичья семья хочет пользоваться нашим поместьем Фэн?

При этих словах окружающие пооткрывали рты. Хотя люди, которых Чэнь Ши использовала ежедневно, и не бесчестили семью, но когда дело доходило до использования преимуществ, разве не ясно, что это семья Фэн пользовалась семьей Чэнь? Поместье Фэн, разросшееся до таких размеров менее чем за двадцать лет, не могло быть отделено от богатства семьи Чэнь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 57.2. На самом деле осмеливается скрывать частные сбережения**

Но эти слова произнесла основательница, так что ни один человек не осмелился их опровергнуть. Более того, оскорбляли Чэнь Ши. Даже если все было не так, никто не захотел бы встать на ее сторону и вступиться за нее.

Чэнь Ши была так зла на основательницу, что не могла дышать. Она непрерывно дрожала и только сильнее стискивала руку Чэнь Юй.

— Ты меня слышишь? — она не стала напрямую спорить с основательницей, вместо этого обратившись к Чэнь Юй. — Дорогая дочь, помни, помни слова, которые они сказали сегодня! В будущем предъяви им требования в нужное время!

— Чего хочет потребовать мать? — спросила Фэн Юй Хэн, не забывая прикрывать волосы.

— У А-Хэн болит голова? — с беспокойством спросила основательница, увидев, что что-то не так.

— Ранее, в правительственном здании, как только мать увидела меня, она набросилась на меня, начала проклинать и избивать, яростно пытаясь вырвать мои волосы. Господин губернатор послал за доктором. Тот врач сказал, что если их снова попытаются вырвать, то вполне возможно облысение, — с горечью ответила той Фэн Юй Хэн.

— Чэнь Ши! Хоть ты и главная жена, это не значит, что ты имеешь право вредить дочерям наложниц! — услышав это, пожилая женщина пришла в ярость.

— Это нехорошо, — с беспокойством произнесла Ань Ши. — Вторая молодая госпожа — будущая августейшая принцесса. Если это обнаружится его августейшим высочеством принцем...

— Сегодня ты встретилась с августейшим принцем, у него было, что сказать тебе? — быстро спросил Фэн Цзинь Юань Фэн Юй Хэн, также подумав об этом.

Фэн Юй Хэн фыркнула про себя. Этот отец от начала и до конца беспокоился только о том, какую катастрофу накликал на себя из-за общеизвестного характера Сюань Тянь Мина. И никакой заботы о своей собственной дочери.

— Не беспокойтесь, отец. Его высочество августейший принц спросил, здорова ли А-Хэн и не издеваются ли надо мной в поместье. Он больше ни о чем не спрашивал.

Все утерли выступившие капельки пота. И это называется немного? Разве над Фэн Юй Хэн не издевались в поместье?

Фэн Цзинь Юань слишком сильно растерялся, чтобы спросить, как она ответила. В его сердце все еще бурлил гнев, который нужно было выпустить. Именно тогда Чэнь Ши резко всхлипнула. Он обернулся и ударил ее прямо по губам:

— Ты, мерзкая женщина, тебе не стыдно плакать?

Чэнь Ши полностью утратила волю к сражению после удара. Она просто цеплялась за Фэн Чэнь Юй ради своей драгоценной жизни. Цеплялась за свой единственный шанс на спасение.

Однако Фэн Чэнь Юй не смела показывать Фэн Цзинь Юаню, как она несчастна. Она должна была полагаться на этого отца, на его должность премьер-министра. Короче говоря, ее мать была не столь важна.

— Вторая сестра, почему ты это сделала? Близкая семья будет процветать! Этот человек действительно наш дядя по материнской линии. Даже если он сделал что-то не так, не стоило отправлять его в правительство. Это выставит отца в дурном свете перед двором, — горько сказала она, повернув голову к Фэн Юй Хэн. О ней она не беспокоилась.

Фэн Цзинь Юань был тронут. У него все еще была Чэнь Юй, которая заботилась о нем. Если бы он не принял меры сегодня, то губернатор мог продемонстрировать эту ситуацию при дворе. По крайней мере, он смог создать себе доброе имя, поставив праведность выше семейных уз.

— Я тоже огорчена из-за отца. Все знают, что отец расплачивается с матерью за различные приятные вещи, полученные семьей Фэн. Только за это он отдал должность главной жены матери, но кто знал, что богатство матери появилось именно так, — Фэн Юй Хэн, услышав, как Чэнь Юй долго говорит о том, что надо думать о Фэн Цзинь Юане, естественно, не стала отставать от нее. — Бабушка, отец действительно перенес слишком много обид, — продолжила она, обратившись уже к основательнице.

С помощью всего нескольких слов она полностью перевернула представление о происхождении богатства семьи Чэнь.

— Дрянь! Ваш чертов магазин зарабатывает всего пятьдесят-шестьдесят тысяч таэлей. Сравни их с тратами усадьбы. А теперь спроси своего отца, сколько стоят хорошие вещи, отправляемые ко двору ежегодно? Даже если я украду все деньги из твоих магазинов, этого будет недостаточно, чтобы прокормить семью! — в этот момент Чэнь Ши проиграла. У нее больше не было времени плакать, повернув голову, она начала проклинать Фэн Юй Хэн.

Фэн Чэнь Юй беспомощно нахмурилась. Иметь мать, тащившую ее ко дну, действительно слишком ужасно.

— Разве мама не говорила, что все три магазина убыточны? — спросила озадаченно Фэн Юй Хэн. — Оказывается, магазин приносил в год пятьдесят-шестьдесят тысяч таэлей! Кроме того, эти деньги на самом деле не были использованы для семьи Фэн, так куда же они делись?

Фэн Цзинь Юань также был ошарашен. Этот магазин зарабатывал столько денег? Да его годовая зарплата составляла всего десять тысяч таэлей. Чэнь Ши контролировала эти магазины в течение многих лет. И только сейчас Фэн Юй Хэн спросила, куда делись эти деньги?

Все взгляды устремились к Чэнь Ши, которая поняла, что слова Фэн Юй Хэн загнали ее в ловушку . Но она уже ответила и не могла отказаться от своих слов.

— Естественно, они стали использоваться людьми усадьбы, — нашла она выход, — они все стали использоваться людьми поместья.

— Хм! — основательницу нельзя было просто так обмануть. — В счетах усадьбы не имелось таких записей. Кроме того, есть много непонятных расходов. Я готовилась к перепроверке счетов через несколько дней, когда мне полегчает!

— В прошлом году, на день рождения Фэнь Дай, бабушка сказала, что подарит мне прекрасную одежду из сычуаньской парчи, но одежда, присланная матерью, была из обычной. Она даже сказала Фэнь Дай, что финансы поместья ограничены и надеялась, что Фэнь Дай поймет. Я не ожидала, что мать на самом деле скрывает деньги, — не смогла сдержаться Фэн Фэнь Дай, стоявшая рядом с Хань Ши, услышав, что Чэнь Ши присвоила столько денег.

Впервые Фэн Фэнь Дай обратила внимание на эту тему, утверждая, что Чэнь Ши скрывала личные сбережения.

— Ты контролировала магазины в течение многих лет! Получая по пятьдесят-шестьдесят тысяч с магазина ежегодно, сколько денег ты укрыла? Говори! — спросил Фэн Цзинь Юань, указав на Чэнь Ши.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 58.1. Говоря о предательстве, будь готов, что тебя предадут**

Чэнь Ши, отступив на несколько шагов от страха, неуверенно зачастила:

— Как я могла утаить деньги? У такого большого поместья Фэн не может не быть множества расходов. Деньги были вложены мной в поместье. Кроме того... кроме того, пятьдесят-шестьдесят тысяч, которые я упомянула, — всего лишь приблизительная оценка, я сказала, не подумав как следует. Правильно! — пока она говорила все это, у нее появилась идея: — Это потому, что я разозлилась на эту девицу! Я была разгневана до такой степени, что даже не могла толком понять, что несла! Муж, вы же меня знаете. Когда я злюсь, я что угодно могу сказать. Я действительно могу говорить жестко, но не имею при этом плохих намерений.

Фэн Цзинь Юань подумал, что это похоже на правду. Чэнь Ши просто безмозглая личность и, разозлившись, вполне могла начать нести чушь. Он не мог немного не поверить ей.

— Все в порядке. Сегодня, когда я, покинув поместье, случайно столкнулась с его августейшим высочеством, его высочество увидел, что я очень устала от управления магазинами, и сказал, что завтра пришлет кого-нибудь помочь с проверкой счетов. Когда все счета будут проверены, мать, естественно, признают невиновной, — не растерявшись, спокойно сказала Фэн Юй Хэн.

— Вторая сестра! — Фэн Чэнь Юй чувствовала, что если она продолжит бездействовать, то положение ее матери будет невозможно сохранить! Какой же дочерью первой жены она станет, если Чэнь Ши падет? — Независимо от того, сделала ли мама что-то не так или нет, старшая сестра извинится перед тобой сейчас. Что касается денег... — она повернула голову и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: — Если отец понимает и сочувствует этой дочери, и хочет предоставить еще немного приданого, когда эта дочь выйдет замуж, то могу ли я использовать его, чтобы расплатиться со второй сестрой?

Фэн Цзинь Юань был переполнен эмоциями. Это старшая дочь действительно такая понимающая.

— Чэнь Юй, — он легонько похлопал ту по плечу, продолжая говорить и смотреть в сторону Фэн Юй Хэн, — ты не будешь ни в чем нуждаться, что бы ни сказал отец. Твоим приданым станет репутация семьи Фэн. Никто не сможет отнять ее у тебя.

— Почему отец смотрит на меня? А-Хэн не объявляла о желании получить приданое старшей сестры. Служащие августейшего принца отправят кого-то, чтобы помочь этой дочери проверить счета, поэтому эта дочь сначала получит полное представление о состоянии дел. Если обнаружится, что магазины работали в убыток, то деньги, которые семья вкладывала, эта дочь, естественно, вернет. Если же выяснится, что прибыль все же была, то эта дочь не хочет этих денег. Считайте их компенсацией отцу и бабушке за заботу о семье за все эти годы, — сказала Фэн Юй Хэн, приподняв бровь, а затем добавила, глядя на Сян Жун и Фэнь Дай: — А-Хэн надеется, что эти деньги, независимо от того, сколько их, могут быть использованы, чтобы дополнить приданое моих младших сестер.

— Спасибо, вторая сестра! — звонким голосом ответила Фэнь Дай, рассмеявшись от удовольствия.

— Сян Жун благодарит вторую сестру, — Сян Жун тоже встала и поблагодарила Юй Хэн.

Хань Ши хихикнула, прикрыв рот, и сказала:

— Главная госпожа уже сказала, что магазины могут зарабатывать по пятьдесят-шестьдесят тысяч. Даже если эти цифры завышены, я не думаю, что были убытки. Эта наложница действительно должна поблагодарить вторую молодую госпожу от имени четвертой молодой госпожи и поблагодарить свекровь за то, что она рассмотрела эту ситуацию.

Фэн Юй Хэн знала, что она никогда не сможет вернуть прибыль прошлых лет. Но у нее была возможность равномерно распределить это богатство. Пока богатство копится — люди разобщены. Когда оно будет передано им, они объединятся. Такова была ее логика. Этим она не только обеспечила Сян Жун и Фэнь Дай, но и почтила своего отца и бабушку. Фэн Цзинь Юань мог бы воспротивиться этому ради собственной репутации, но основательница определенно не сможет устоять перед таким шансом.

— Тогда завтра мы поприветствуем человека, которого служащие августейшего принца отправят к нам для тщательной проверки. Если прибыль действительно имела место быть, то я дам тебе, Чэнь Ши, десять дней, чтобы вернуть все деньги! — как и ожидалось, основательница объявила окончательное решение этой проблемы.

У Чэнь Ши не было сил спорить. Фэн Чэнь Юй тоже не знала, как реагировать. Мать и дочь просто чувствовали себя морально истощенными от вмешательства Фэн Юй Хэн.

Они посмотрели друг на друга с одной и той же мыслью: — "Необходимо избавиться от Фэн Юй Хэн".

В ту ночь в Павильоне Единого Благоденствия, когда свет уже был потушен, Фэн Юй Хэн передала бутылку лекарства Хуан Цюань:

— Иди в Золотой Нефритовый двор и передай это Мань Си. Помни, ты должна остаться незамеченной.

— Значит, Мань Си на нашей стороне? — сразу поняла Хуан Цюань.

— Да. В дальнейшем это лекарство нужно будет отправлять ей раз в пять дней. Не забудь напомнить мне, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Эта слуга запомнила и немедленно уходит.

Хуан Цюань поспешно ушла, но не через главные ворота. Неизвестно, как у нее это получилось, но она бесследно исчезла.

— Молодая госпожа, Мань Си сказала, что Чэнь Ши тайно уже отправила письмо своей девичьей семье, но она не знает его содержания. Также она сказала, что люди из семьи Чэнь с недавнего времени находятся в столице, и доставка займет не более часа, — рассказала последние новости от Мань Си вернувшаяся Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн была очень довольна переданной информацией.

— Вы хотите перехватить его? — спросила Хуан Цюань.

— Нет необходимости. Я хотела бы встретиться с людьми из семьи Чэнь и посмотреть на способности этой семьи лордов, — покачала головой Юй Хэн.

— Хорошо, — Хуан Цюань больше ничего не сказала и после того, как помогла Фэн Юй Хэн умыться, оставила ее одну.

Фэн Юй Хэн никак не могла привыкнуть к тому, что в ее комнате спит служанка. Несмотря на мольбы Яо Ши после инцидента с Фэн Цзы Хао, у нее все еще не получалось уснуть, если кто-то сидел в ее комнате.

Более того, если бы кто-то отчаянно пытался убить ее каждую ночь, она бы просто ушла спать в комнату отдыха при своей аптеке.

Вспомнив о ней, она, естественно, мысленно вернулась к ногам Сюань Тянь Мина.

На самом деле Фэн Юй Хэн не была уверена на сто процентов, что в эту эпоху, когда медицинского оборудования явно было недостаточно, она сумела бы исправить такой серьезный оскольчатый перелом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 58.2. Говоря о предательстве, будь готов, что тебя предадут**

Дотронувшись до родинки, она вошла в свое пространство и направилась прямиком на второй этаж.

Там в основном находились предметы медицинского назначения — простое медицинское оборудование. Но самое главное, в ее комнате отдыха был хирургический набор, в котором имелись не только все виды медицинских скальпелей, но и некоторые обычные хирургические принадлежности.

Фэн Юй Хэн покопалась в хирургическом наборе и выбрала несколько коробок со стабилизирующими кости стальными гвоздями и штифтами. Затем, подойдя к своей личной стойке, взяла немного гипса.

Хотя этого было слишком мало для правильной операции, альтернативы не было. В нынешних чрезвычайных обстоятельствах важно было умение, а не оборудование.

Она верила в свои способности. В том году на Ближнем Востоке, когда они спасали товарища, обстоятельства были гораздо хуже, чем сейчас. Его практически размазало по земле, но ей все же удалось вернуть его к жизни.

Фэн Юй Хэн собирала нужные вещи по всей аптеке целых четыре часа, прежде чем окончательно подготовила все необходимое, чтобы прооперировать Сюань Тянь Мина. Она даже захватила подушку, физраствор, глюкозу для инъекции и инфузионный пакет.

Как она радовалась тому, что в свое время правильно организовала эту аптеку. В ней имелись все виды необходимых лекарств. Она была достаточно жадной и время от времени забирала в аптеку хорошие вещицы со службы и выставляла их на продажу. В последние моменты перед переселением души она как раз добыла какое-то лекарство. Но ее вертолет взорвался до того, как она успела промаркировать и продать его.

Рассматривая свою аптеку, Фэн Юй Хэн чувствовала, что ничего здесь не должно быть потрачено впустую. В этом мире не было готовых рецептов, имелись только горькие медицинские супы. Если она будет медленно выпускать эти лекарства на рынок, деньги сами потекут к ней в руки!

Разве не сможет она в этот момент превратиться в мисс Совершенство, выйти замуж за мистера Совершенство и достичь вершины жизни?

Казалось, что на одно мгновение она увидела, как Сюань Тянь Мин, сидевший в инвалидном кресле, встал! Этот парень впервые встал перед Фэн Юй Хэн... Но не успела она почувствовать себя счастливой, как услышала что-то из внешнего мира.

Брови Фэн Юй Хэн дрогнули. Но она быстро взяла себя руки. Вспомнив свое текущее положение в пространстве, она спустилась на полэтажа и сделала несколько шагов влево, прежде чем прикоснуться к родинке.

Снова появившись в "реальном" мире, она отлично разместилась на балке в своей комнате. И оттуда увидела тень, осторожно передвигавшуюся от двери через внешний зал к внутренней комнате.

Фэн Юй Хэн ногами обхватила колонну, соединенную с балкой и перевернулась вверх тормашками. Казалось, она неторопливо созерцала раскинувшийся перед глазами пейзаж. Но тут к ее кровати приблизилась тень.

Она раскачалась, как на качелях и, достигнув определенной высоты, смогла видеть каждое движение этого человека.

Который просто подошел к ее кровати, наклонился и бросил что-то под нее, а затем быстро ушел, даже не оглядываясь. Он слегка приоткрыл дверь и протиснулся наружу.

Фэн Юй Хэн наконец-то начала двигаться. Она сделала сальто и плавно приземлилась на пол.

Чуть раньше она немного потренировалась. И осталась довольна результатами эксперимента, впервые опробовав на этом теле приемы высокой сложности.

Но человек, который только что вошел…

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Но, немного подумав, расслабилась.

Бабушка Сунь была в пределах ее ожиданий.

Их втроем сослали на северо-запад на три года. Поместье Фэн прогнало огромное количество слуг, так почему же бабушка Сунь смогла остаться? При этом сумев продолжить служить Яо Ши, это действительно трудно было понять.

Но ради того, чтобы избежать подозрений, даже когда столько всего произошло, другая сторона не торопилась и не использовала бабушку Сунь. Фэн Юй Хэн долго и напряженно размышляла. Она считала, что скрытый работодатель не Чэнь Ши.

По правде говоря, она не слишком сомневалась в бабушке Сунь. По большей части, это были лишь предположения и догадки. Для нее лично предательство бабушки Сунь не станет слишком большой проблемой; однако она волновалась, что, когда все расскроется, Яо Ши будет очень больно.

Но Фэн Юй Хэн не думала, что сможет такое скрыть. Чем больше она испытывала на себе безжалостность поместья Фэн, тем больше чувствовала разочарование. Рано или поздно настанет день, когда она покончит со всем, и, если вдруг потеряет интерес к этим вещам, просто уйдет. Тогда Яо Ши и Цзы Жуй определенно должны уйти с ней.

Она должна была медленно усиливать разочарование Яо Ши. Только так женщина не откажется покинуть поместье, когда придет время.

Быстро подойдя к кровати, Фэн Юй Хэн присела на корточки и залезла под кровать, достав оттуда какую-то вещь.

Встав и подставив свою находку под лунный свет, пробившийся через окно, она поняла, что это была маленькая тканевая кукла, истыканная швейными иглами. Перевернув ее, она увидела бумажку с тремя словами "Фэн Цзы Хао", написанными крупным шрифтом. И внизу дату его рождения.

Фэн Юй Хэн засмеялась. Какой старый трюк.

Но хотя это был старый трюк, она не думала, что другая сторона подготовит такой убедительный инструмент...

На следующий день они вместе с Яо Ши и Цзы Жуем пошли отдать дань уважения страшим, так что бабушке Сунь, естественно, пришлось пойти с ними.

Фэн Юй Хэн обратила внимание на ее слова и действия, но обнаружила, что та вела себя естественно. Если бы она не видела ее лично, то не смогла бы увидеть никаких проблем.

Они направились во двор Изящного Спокойствия. Когда они проходили мимо небольшого пруда, на Цзы Жуя со спины со всего размаха налетела служанка.

— Куда ты так торопишься? — первой спросила бабушка Сунь.

— На самом деле это имеет отношение ко второй молодой госпоже. Вторая юная госпожа, скорее следуйте за мной к основательнице! — охнув, быстро сказала служанка, увидев Фэн Юй Хэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 59.1. Этот бедный даос погадает**

Служанка затащила ошарашенную Фэн Юй Хэн в комнату и обратилась к основательнице и всем присутствующим:

— Пришел старший даос Цзы Ян.

Основательница была удивлена, как и все остальные. Эти четыре слова — старший даос Цзы Ян — эхом отдались в разуме Фэн Юй Хэн. Она вспомнила то время, когда произошел инцидент с семьей Яо. Тогда именно старший даос Цзы Ян пришел к семье Фэн и указал на нее, назвав вестницей бедствия.

Неудивительно, что служанка сказала, будто это связано с ней. То, что этот даос пришел в такое время, не сулило ей ничего хорошего.

— Где старший даос? — основательница с почтением относилась к этому старшему даосу Цзы Яну.

— Старший даос ожидает перед домом, — ответила служанка.

— Почему бы не пригласить его во двор Пионов? — Фэн Чэнь Юй поспешно отдала приказ слуге. — Старший даос Цзы Ян — гость поместья. Как мы можем заставлять гостей ждать на улице?

— Правильно, — кивнула основательница и продолжила говорить, поднявшись с места с помощью бабушки Чжао: — Семье Фэн повезло благодаря благословениям старшего даоса. Теперь, когда он пришел без приглашения, я беспокоюсь, что... Идем, эта старшая лично поприветствует старшего даоса.

Группа людей поднялась и последовала за ней ко входу в дом.

Фэн Юй Хэн шла и размышляла над словами старухи — об удаче, которая пришла к ним благодаря благословениям старшего даоса. Похоже, этот даос поделился с ними массой идей. Она переживала, что он не просто так назвал ее вестницей катастрофы. Определенно были и другие вещи, которые этот старший даос Цзы Ян им поведал.

Процессия, наконец, дошла до входа в дом и увидела стоявшего в одиночестве человека прямо посередине двора. Сиренево-синий халат, аккуратная прическа, в одной руке небольшой веник из хвоща, в другой — компас, казалось, этот старший даос Цзы Ян что-то ищет.

— Я не знала, что старший даос Цзы Ян пришел в наше поместье. Пожалуйста, простите, что не встретилась с вами сразу, надеюсь, что старший даос не винит меня, — громко сказала основательница, быстро сделав пару шагов вперед.

— Основательница слишком добра. Этот бедный даос только сегодня пришел в столицу. Я увидел, что в поместье Фэн произошли некоторые необычные изменения, и подумал, что это может быть связано с семьей Фэн, так что предпочел быстро прийти сюда, — ответил старший даос Цзы Ян, взмахнув хвощом и почтительно поклонившись.

— Необычные изменения? — основательница испугалась, услышав эти слова. — О каких таких необычных изменениях говорит старший даос? Это невыгодно для семьи Фэн?

— Этот бедный даос наблюдал за астрологическими знаками прошлой ночью и увидел, что звезда катастрофы, покинувшая семью Фэн много лет назад, незаметно вернулась. После ее возвращения на астролябии семьи Фэн возникли колебания. Кроме того, уже есть некоторые звезды, которые нестабильны, — кивнул Цзы Ян.

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Это ее он назвал звездой катастрофы?

— Бабушка, — неторопливо произнесла Фэн Чэнь Юй, — давайте сначала пригласим старшего даоса в главный зал. Проблему стоит тщательно обсудить.

— Тщательно! — внезапно прервал Цзы Ян Фэн Чэнь Юй. Этот старший даос пристально смотрел на нее, размышляя, а потом покачал головой.

— Старший даос? — спросила с беспокойством Чэнь Юй.

— Звезда семьи Фэн становится тусклее. Я боюсь, что на жизнь самой старшей юной госпожи повлияла звезда катастрофы! — внезапно сказал Цзы Ян, указав на Чэнь Юй.

Всего несколькими словами он шокировал всех присутствующих.

Даос много лет назад отметил, что жизнь Чэнь Юй связана с фениксом, что она может стать матерью всей Поднебесной. Если добавить к этим словам ее невероятную внешность, то, конечно же, люди поместья Фэн поверили в ее светлое будущее.

Но теперь этот даос сказал, что звезда семьи Фэн потускнела, что означало...

— Почему ты здесь? — Цзы Ян обратил свое внимание на Фэн Юй Хэн. Просто увидев ее, он был шокирован. — Неудивительно, что астролябия семьи Фэн так выглядела. Конечно же, звезда катастрофы вернулась, ее окружение полностью окружено тьмой!

— Какая ересь! — холодно заговорила Хуан Цюань. — Это будущая принцесса его августейшего высочества. Где эта звезда катастрофы, о которой ты говоришь? Недавно помолвка второй молодой госпожи семьи Фэн с его августейшим высочеством была полностью подтверждена. Их гороскопы проверены, а помолвочные дары — отправлены, даже если она звезда катастрофы, это не должно повлиять на семью Фэн. Старший даос, почему бы нам не пойти во дворец августейшего принца и не посмотреть, потускнела ли его звезда?

После предупреждения Хуан Цюань основательница, которая хотела что-то сказать, промолчала. Фэн Юй Хэн оказалась звездой катастрофы, к чему она эмоционально была готова. Но недавно прибывшие служащие августейшего принца слишком подавляли. Семья Фэн не могла снова преследовать Фэн Юй Хэн. К счастью, та на данный момент не жила с остальной семьей Фэн. Хотя между ними и оставались небольшие ворота, это по-прежнему были два отдельных поместья. Даже по документам, так что все должно быть хорошо.

— Эта девушка действительно права, — подыграла основательница, — августейший принц уже запланировал свадьбу с А-Хэн. Звезда катастрофы больше не она. Старший даос, пожалуйста, не поднимайте эту тему снова! Что касается Чэнь Юй... — она взглянула на упомянутую. — Я надеюсь, что старший даос найдет способ защитить будущее моей внучки.

Цзы Ян не был идиотом. Просто услышав о его августейшем высочестве, он понял, что семья Фэн не могла себе позволить оскорбить этого человека, поэтому не стал задавать никаких вопросов. Немного подумав, мужчина спросил:

— Что-нибудь странное случилось сегодня в поместье? Кто-нибудь вел себя необычно?

Окружающие задумались. Казалось, не произошло ничего странного. Но Фэн Чэнь Юй, сосредоточенно размышляя, нахмурилась, а спустя некоторое время внезапно заговорила:

— Старший брат! В последнее время старший брат вел себя не вполне нормально.

Основательница вспомнила действия Фэн Цзы Хао. По правде говоря, она верила, что тот принял несколько молодых наложниц, но забраться в кровать сестры посреди ночи... Как бы она ни размышляла об этом, пожилая женщина чувствовала, что поведение Фэн Цзы Хао было странным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 59.2. Этот бедный даос погадает**

— Правда, — кивнула старушка, — Цзы Хао был немного не в себе в последнее время.

Цзы Ян больше ничего не сказал. С компасом в руке он сделал круг по двору, а когда вернулся к исходной точке, сказал:

— Есть что-то, что влияет на старшего молодого мастера. Это место одновременно поместье Фэн, но и не оно, не часть его, но связано с ним. В течение примерно двадцати лет они никак не были связаны. Только недавно их узы стали заметны.

Он говорил мудрено, но люди семьи Фэн поняли.

Особенно, когда Цзы Ян протянул руку и указал направление — в сторону павильона Единого Благоденствия:

— Оно там!

Лицо основательницы сразу же потемнело.

Когда это касалось сына первой жены семьи Фэн, ее непросто было сбить с толку. Она тут же спросила Фэн Юй Хэн:

— Что именно ты туда положила?

— Как я могу знать? Если старший даос так решил, то, боюсь, он может заставить исчезнуть даже скалу, — распахнула невинные глаза Фэн Юй Хэн.

— Вторая сестра, не говори так. Старший даос Цзы Ян — высокоранговый даос. Он гость поместья Фэн, — посоветовала ей Фэн Чэнь Юй.

— Наша вторая молодая госпожа не собиралась никого провоцировать. Она спряталась в таком далеком месте, чтобы спокойно жить, почему все еще есть люди, которые создают проблемы без всяких на то причин? — сказала переполненная разочарованием Яо Ши, увидев, что слова основательницы вызывают у Фэн Юй Хэн такое огорчение.

— Почему старший брат пришел в то место, где мы живем, поздно ночью? Он играл в прятки? — по-детски непосредственно добавил Фэн Цзы Жуй.

— Наложница-мать, вторая молодая госпожа, так как они вам не верят, то давайте позволим им пойти и поискать! Невиновный человек, естественно, будет признан невиновным, — с печальным лицом сказала бабушка Сунь.

— Тогда идите искать, но, старший даос, сперва проделайте всю грязную работу. Если вы действительно укажете на меня, как на камень преткновения, не вините меня за враждебность, — согласилась Фэн Юй Хэн с бабушкой Сунь.

Через некоторое время целое полчище слуг отправилось в павильон Единого Благоденствия, каждый из которых летел туда так, как будто боялся отстать.

Ань Ши с беспокойством посмотрела на Фэн Юй Хэн. Но, видя, что та слегка покачала головой, расслабилась. Похоже, вторая молодая госпожа кое-что приготовила.

Павильон Единого Благоденствия располагался довольно далеко. Время на дорогу туда и обратно и сам поиск составило целых два часа.

Но когда слуги вернулись, их руки были пусты. Они ничего не нашли.

— Вы все внимательно осмотрели? Заглянули во все места? Если возникнет необходимость во втором обыске, то во двор второй молодой госпожи не сможет войти никто, — не могла не сказать слегка запаниковавшая бабушка Сунь.

— Основательница, в павильоне Единого Благоденствия второй молодой госпожи действительно не было ничего особенного! Мы искали везде, от двора до комнат, но ничего не нашли, — отдал честь основательнице ответственный за обыск слуга.

— Старший даос, может быть, вы указали неверное направление? — спросила основательница.

— Если бы у этого бедного даоса были такие посредственные способности, то я бы не позволил основательнице называть меня старшим даосом, — покачал головой Цзы Ян.

Фэн Юй Хэн тихо вышла вперед. Посмотрев на компас в руке старшего даоса, она некоторое время изучала его, а затем внезапно повернула голову, чтобы спросить Фэн Фэнь Дай:

— Почему вы подозреваете меня? Этот человек случайно указал направление, значит, виноват мой двор?

— Кто сказал тебе ненавидеть старшего брата? — неосознанно ответила совершенно неготовая Фэн Фэнь Дай на эти брошенные, как ничего не значившая болтовня, слова.

— О, так ты веришь, что я мщу за ту ночь, но... — кивнула Фэн Юй Хэн и вдруг посмотрела в сторону Фэн Чэнь Юй. — Старший брат вошел не только в мой двор.

Эти слова напомнили всем. Фэн Цзы Хао на самом деле обидел не только Фэн Юй Хэн.

Цзинь Чжэнь, которая молчала всю дорогу, добавила:

— В ту ночь старшая молодая госпожа так сильно плакала. Эта наложница до сих пор помнит об этом.

— Замолчи! — основательница отругала Цзинь Чжэнь, а затем сказала Фэн Юй Хэн: — Они кровные родственники, рожденные от одной и той же матери. Естественно, это другая ситуация.

— О? — Фэн Юй Хэн приподняла бровь и снова посмотрела на компас даоса Цзы Яна. — Сколько денег дал тебе твой хозяин? Я заплачу в три раза больше, — эти слова были сказаны очень тихо, так, что только Цзы Ян и мог их услышать.

Ошеломленный Цзы Ян неосознанно посмотрел на Фэн Юй Хэн.

В это время Фэн Юй Хэн повернула запястье и вытащила маленький магнит, поместив тот под компас, она изменила направление стрелки. Увидев, как металлическая игла сдвинулась со своего первоначального положения, она указала на другое место.

— Старший даос, пожалуйста, посмотрите! — воскликнула она. — Стрелка вашего компаса снова дернулась!

Окружающие подошли посмотреть и увидели, что игла твердо стоит в одном положении и не двигается.

— О! — с удивлением произнесла Цзинь Чжэнь. — Это направление... Там же Золотой Нефритовый двор, где живут старшая молодая и главная госпожи!

— Ерунда! Как мы с матерью могли навредить брату? — рассердилась Фэн Чэнь Юй.

— Был вред ваших рук делом или же нет, мы узнаем только после обыска, — выражение лица Фэн Юй Хэн застыло. Обернувшись, она сказала присутствующим слугам: — Идите в Золотой Нефритовый двор и продолжайте поиски!

Слуги не смели пошевелиться.

— Бабушка, — бросила она взгляд на основательницу, — быть предвзятым к людям нормально, но если это слишком очевидно, то выглядит не слишком хорошо.

Что та могла ей сказать? Она только махнула рукой, отсылая слуг, и сказала бабушке Чжао, которая была рядом:

— Ты тоже иди посмотри.

Чэнь Юй чувствовала себя очень опечаленной. Отойдя в сторону, она тайком вытерла слезы.

Хань Ши подыграла и начала успокаивать ее, но Чэнь Юй плакала все сильнее и сильнее.

В это же время к беспорядку присоединился еще один человек. По коридору пришел Фэн Цзы Хао в сопровождении двоих слуг.

— Я слышал, что кто-то хочет меня выслушать! Кто именно? Бабушка, вы должны взять на себя ответственность!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 60. Этот принц говорит, когда настал твой черед?**

Пока Фэн Цзы Хао кричал и плакал, вернулись слуги, которые отправились на поиски в Золотой Нефритовый двор. Две служанки пришли в слезах, они были явно ранены.

— Что случилось? — с отвращением спросила основательница.

— Они были избиты главной госпожой. Увидев, что мы пришли обыскать ее двор, она схватила этих двух девочек и поколотила их, — почтительно ответила бабушка Чжао, подойдя к основательнице.

— Как такая подлая женщина может быть главной женой нашего поместья Фэн! — в ярости воскликнула основательница.

— Это было найдено под подушкой старшей молодой госпожи, — бабушка Чжао потянула ту за рукав и показала что-то в своих руках.

Эти слова услышали все. Они повытягивали шеи и попытались разглядеть принесенную вещь. Даже Фэн Цзы Хао прохромал поближе.

Когда основательница взяла это, ее руки задрожали. Она дожила до такого возраста, но никогда раньше не видела ничего подобного. Под подушкой Фэн Чэнь Юй была найдена кукла, которую, казалось, использовали для колдовства.

Она посмотрела на спину куклы. На ней четко были выведены три слова "Фэн Цзы Хао" и дата его рождения. Основательница почувствовала, как ее сердце похолодело. Почему ни один из этих внуков не давал ей мира и покоя!

— Фэн Чэнь Юй! — в голосе Фэн Цзы Хао стала явно слышна враждебность. — Фэн Чэнь Юй! Ты мерзкая и ядовитая женщина! Ты действительно посмела проклясть меня!

Страдание Фэн Чэнь Юй от этой несправедливости было глубже, чем страдание Доу Э(1). Когда это она клала что-то подобное под подушку? Даже если Фэн Цзы Хао не был серьезным человеком, он все еще оставался ее братом. Как она могла навредить ему?

— Бабушка! — ее глаза наполнились слезами, а тело слегка задрожало. — Чэнь Юй не причиняла вреда брату. Эта крошечную куклу исколола не Чэнь Юй!

— Тогда почему ее нашли у тебя под подушкой? — Фэн Цзы Хао выругался и указал на Чэнь Юй. — Я просто полежал на твоей подушке, но эта женщина захотела наложить на меня смертельное проклятие!

— Я не проклинала тебя!

Брат и сестра начали спорить на глазах у всех. Фэн Юй Хэн оттащила Цзы Жуя в сторону и сказала ему:

— Цзы Жуй, ты не должен брать пример со старшего брата в будущем. Ты понимаешь это?

— Не волнуйся, сестра. Цзы Жуй — хороший ребенок и не будет делать плохих вещей, — энергично кивнул Фэн Цзы Жуй.

Основательница и так уже была в довольно плохом состоянии из-за ежедневного гнева по разным поводам без передышки. Она чувствовала, что ее кровяное давление неуклонно растет, как в тот день в Сосновом дворе.

Пожилая женщина в страхе потянулась к рукаву и вытащила маленькую бутылочку с лекарством, которое дала ей Фэн Юй Хэн. Потянув пробку, она высыпала немного прямо себе в рот и через некоторое время, наконец, почувствовала себя чуть лучше.

Неосознанно она снова подумала, насколько хороша Фэн Юй Хэн. А оглядевшись, увидела, что ее внучка держит младшего внука за руку, и они мило болтают в саду. Взаимодействие брата и сестры казалось по-настоящему родственным. Сильная и добродушная внешность Фэн Цзы Жуя становилась все более привлекательной.

В отличие от других брата и сестры. Те тоже родились от одной матери, но сейчас их уродливый спор был в самом разгаре. Если бы один из них не был ранен, а другая — не помнила о сдержанности, они в любой момент могли бы начать драться друг с другом.

Основательница не могла не взглянуть на Яо Ши. Если бы не тот случай с семьей Яо, в поместье Фэн дни проходили бы намного лучше!

Во время всех этих волнений вернулся Фэн Цзинь Юань.

Лицо премьер-министра было темно, но, когда он вошел во двор, то услышал, как Фэн Цзы Хао гневно бранился:

— Почему я не переспал с тобой в тот раз?

— Кем ты себя возомнил? С кем ты хотел переспать? — Фэн Цзинь Юань чувствовал, что он, должно быть, совершил какой-то грех, чтобы дать жизнь такому отродью. Он бросился вперед, остановился прямо перед Фэн Цзы Хао, и дважды ударил его. Да так сильно, что сам растерялся.

Фэн Цзы Хао даже не понял, кто его ударил. Он неосознанно начал ругаться:

— Какой ублюдок посмел ударить меня?

А потом увидел, что это был его собственный отец и сразу "завял".

— Отец, с Чэнь Юй действительно обращались несправедливо. Чэнь Юй правда не проклинала своего брата! — закричала Чэнь Юй, упав на колени и схватившись за край мантии Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань взглянул на Чэнь Юй, затем повернулся, чтобы посмотреть на старшего даоса Цзы Яна. Нахмурившись, он спросил:

— Зачем пришел старший даос?

Основательница потянула Фэн Цзинь Юаня за собой и объяснила все, что произошло. Фэн Цзинь Юань топнул ногой:

— Глупость!

— Почему глупость? В том году ты не выразил никаких сомнений по поводу слов старшего даоса! Он сказал, что А-Хэн — звезда катастрофы и что Чэнь Юй судьбой связана с фениксом. Разве эти вещи в настоящее время... Не сбываются? — не понимала основательница.

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что приход Цзы Яна в поместье Фэн в это время был не столь прост, но упоминание о звезде катастрофы... Он не мог не подумать о произошедшем за последние несколько дней. Казалось, что с того момента, как Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, у семьи Фэн не было ни единой передышки. Могло ли быть, что гороскоп этой девушки действительно не сочетался с поместьем Фэн?

Как только он бросил неопределенный взгляд в сторону Фэн Юй Хэн, домоправитель Хэ Чжун, стоявший у ворот, внезапно бросился к нему. Наклонившись, он прошептал несколько слов.

— Быстро! Свяжите его и бросьте в сарай для дров! Быстрее! — поспешно сказал Фэн Цзинь Юань Хэ Чжуну с окаменевшим лицом.

Тот, не сказав ни слова, жестом отдал приказ группе слуг. Всего за несколько секунд Цзы Ян был накрепко связан.

Никто не понимал, что происходит. В рот Цзы Яна засунули кляп, так что не было слышно ни звука.

— То, что произошло сегодня, никогда не должно повториться! — просто предупредил всех Фэн Цзинь Юань, не успевая ничего толком объяснить.

В это время слегка вялый, но игривый голос раздался от главных ворот:

— Что никогда не должно повториться снова?

Тут же последовал пронзительный и неловкий выкрик, объявивший:

— Его августейшее высочество принц прибыл!

У всех в поместье Фэн голова пошла кругом!

Августейший принц? Приехал августейший принц?

Приехал глубокоуважаемый святой победитель?

У Фэн Цзинь Юаня свело лодыжки. Он был премьер-министром в течение многих лет и почти ежедневно имел дело с принцами. Но это — девятый принц. Он был совершенно неспособен приблизиться к нему. Даже когда они договаривались о браке с Фэн Юй Хэн, он слышал, как кто-то сказал, что девятый принц не присутствовал. Согласие на брак дали от лица императрицы. Когда придет время, последнее слово было за ним.

Из-за этого о браке забыли. Забыл даже сам император, организовавший брак для девятого принца с дочерью семьи Фэн.

У него была мысль заменить Юй Хэн на Чэнь Юй, потому что девятый принц только что вернулся победителем и должен был стать наследным принцем. Когда пришло время, он присоединился к другим чиновникам и надавил на императора. Он уже сменил курс, поэтому изменение брачного соглашения было бы вполне возможно. Фэн Чэнь Юй выросла красавицей, даже если девятый принц отказался бы поначалу, он, в конечном счете, поддался бы ее женскому обаянию.

Но теперь Фэн Цзинь Юань начал сожалеть, что взаимодействовал с девятым принцем. Ранг этого человека постоянно возрастал, а сам он становился все менее и менее предсказуемым. Это заставляло Фэн Цзинь Юаня стараться избегать его.

А сейчас этот человек внезапно пришел в поместье Фэн, а их семья не сделала никаких приготовлений. Еще более проблематично было то, что девятый принц вряд ли бы приехал с пустыми руками. Он боялся, что это вызовет еще больше несчастий.

Четверо носильщиков внесли во двор нефритовый паланкин, в котором лениво восседал человек, одетый в пурпурный халат. Золотая маска закрывала его лицо, ослепительно сверкая на солнце.

— Долгой жизни его августейшему высочеству принцу! — прокричали вставшие на колени люди поместья.

Фэн Юй Хэн чуть подняла голову и уставилась на Сюань Тянь Мина, который тоже смотрел в ее сторону. Их глаза встретились, и обе стороны обменялись высокомерными взглядами.

Сюань Тянь Мин, казалось, не собирался позволять носильщикам опустить нефритовый паланкин. Он просто лениво поднял руку и сказал:

— Вы можете подняться!

Люди семьи Фэн, наконец, встали.

Фэн Цзинь Юань взял на себя инициативу и вышел вперед, сказав:

— Мы не знали, что его августейшее высочество принц прибудет сюда. Прошу прощения, что не вышел вам навстречу, и надеюсь, что его высочество простит это преступление.

Сюань Тянь Мин посмотрел на Фэн Цзинь Юаня. Он молчал довольно долго, а потом просто махнул кнутом, который держал в руке.

Фэн Цзинь Юань знал, что именно этот кнут забрал жизни нескольких десятков имперских стражей.

— Лорд Фэн все еще не ответил на вопрос этого принца, — произнес Сюань Тянь Мин. Он говорил неторопливо, заставляя людей думать, что вот-вот заснет. Но эти его слова были смертельно холодны, хотя и невероятно завораживали. Так же, как фиолетовый цветок лотоса между его бровями. Люди боялись смотреть прямо на него, но отчаянно желали этого.

— Ничего серьезного. Абсолютно ничего, — беспомощно сказал Фэн Цзинь Юань, утирая пот со лба.

— Хм-м? — Сюань Тянь Мин выпрямился и наклонился вперед. — Лорд Фэн сомневается в слухе этого принца?

— Этот не смеет, — Фэн Цзинь Юань подумал про себя, что не мог осмелиться спросить его. — Сейчас это были просто семейные дела. Боюсь, что разговор об этом разрушит покой вашего высочества.

— О, — Сюань Тянь Мин кивнул и больше не спрашивал. Он просто продолжал сидеть в паланкине, ничего не говоря, нежась на солнце и как будто засыпая.

— Я не знаю, по какой причине его высочество навестил сегодня поместье Фэн... — собравшись с духом, еще раз спросил Фэн Цзинь Юань.

— Если бы вы не упомянули об этом, этот принц мог и забыть, — Сюань Тянь Мин, наконец, заговорил. — Этот принц пришел, чтобы доставить еду будущей принцессе.

Фэн Юй Хэн обреченно прикрыла лицо. Вчера Сюань Тянь Мин сказал, что она худая. Он также сказал, что семья Фэн все еще осмеливается не кормить ее. Она думала, что это было ничего не значившее заявление, и не считала, что этот человек действительно что-то сделает.

— Доставить еду? Какую еду? — спросил озадаченный Фэн Цзинь Юань.

— Хэн Хэн, принадлежащая нашей семье была брошена на корм волкам глубоко в горах на северо-западе на целых три года. Она такая худая, от нее остались только кожа да кости, — указал Сюань Тянь Мин на Фэн Юй Хэн. — Этот принц думал, что по возвращении в столицу семья Фэн должным образом все ей компенсирует. Но на вчерашней встрече я обнаружил, что она все еще такая тощая. Так как поместье Фэн не может позволить себе растить собственную дочь, этот принц пришел, чтобы растить ее. Она должна выйти за нас замуж и войти в августейший дворец.

Его слова были настоящей пощечиной всей семье Фэн; однако, никто из присутствующих не осмелился опровергнуть его слова. Фэн Цзинь Юань не смел, основательница — не решилась, а остальные могли только склонить головы.

Но был один человек, который осмелился ответить:

— Как семья Фэн не могла позволить себе растить дочь?

Все повернули головы и увидели говорившего. Им оказался Фэн Цзы Хао.

Сюань Тянь Мин, очевидно, не мог напрямую говорить с Фэн Цзы Хао, но не собирался игнорировать его.

Со звучным щелчком Сюань Тянь Мин ударил его кнутом. Этот удар едва не лишил того жизни.

— Сейчас говорит этот принц. Когда настал твой черед говорить?!

...................\_\_\_\_\_\_\_

1. Доу Е Юань — переводится как "Бесправие Доу Е". Это китайская пьеса, написанная Гуань Ханьцин (c. 1241-1320) во времена династии Юань. Бедная Доу Е была ошибочно осуждена коррумпированным чиновником за преступления, совершенные ее отвергнутым поклонником. После ее казни происходят три пророческих явления: кровавый дождь, снег в июне и трехлетняя засуха. А когда появляется призрак Доу Е, ее отец все-таки доказывает ее невиновность и призывает всех виновных к ответу. Даже сегодня фраза "снег в июне" широко используется китайцами как метафора судебной ошибки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 61. Сюань Тянь Мин, у тебя зоркий глаз**

Сюань Тянь Мин поразил всех членов семьи Фэн в самое нутро. Они смотрели на пятно крови, которое появилось на теле Фэн Цзы Хао, но не смели сказать ни слова против.

Фэн Цзинь Юань понимал, что не может позволить себе оскорбить этого почтенного святого, а тем более — вразумить его. Если этот сын извлек хоть какой-то урок из того, что его хлестнули кнутом, то его не зря ударили.

Фэн Цзы Хао был негодяем, но не глупцом. Сюань Тянь Мин привел его в чувство своим ударом. Он не мог не проклинать себя. Зачем ему понадобилось открывать рот и говорить это?

— Ваше высочество, пожалуйста, не убивайте меня. Ваше высочество, пожалуйста, пощадите меня, — зашептал он, быстро упав на колени и принявшись кланяться.

Сюань Тянь Мин проигнорировал его и просто махнул рукой. Евнух, стоявший рядом с ним, поднес Фэн Юй Хэн коробку с едой.

Подойдя, он обнаружил, что Фэн Юй Хэн и Фэн Чэнь Юй стояли бок о бок, а сам он не знал, которая из них будущая принцесса, и не мог не застыть ошеломленный.

Сюань Тянь Мин видел, как тот заколебался. Его лицо стало недовольным.

— Как так вышло, что ты даже не можешь сказать, кто из них будущая принцесса? — сказала он, а потом протянул руку и, внезапно сменив свой тон с ленивого, но немного зловещего, на чрезвычайно заботливый, заговорил с Фэн Юй Хэн: — Хэн Хэн, иди сюда.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подошла к нему, чувствуя, что хотя этот мужчина и носил золотую маску, закрывавшую лицо, способное разрушать страны, яркий солнечный свет, отражавшийся от ее гладкой поверхности, делал так, что люди не могли не быть заворожены.

Евнух замер на мгновение, а затем поспешно последовал за ней.

Сюань Тянь Мин, позволив, наконец, носильщикам опустить паланкин, когда Фэн Юй Хэн встала сбоку, очень естественно взял ее за руку и бросил взгляд в сторону Фэн Чэнь Юй, сказав евнуху:

— Хорошо. Запомни, что это принцесса этого принца. Что касается еще одной...

У Фэн Чэнь Юй была кое-какая проблема. Она знала, что родилась очень красивой, так что никто не мог ей сопротивляться, иначе Фэн Цзы Хао никогда бы не поступил так. Из-за внешности она пользовалась просто нереальным к себе доверием. Девушка была не просто уверена в себе, а испытывала настоящее счастье, когда мужчины смотрели на нее. И вовсю пользовалась бровями, чтобы придать себе еще более нежный внешний вид.

Так что, когда Сюань Тянь Мин посмотрел на нее, она, естественно, показала свое отношение.

Но она кое о чем забыла. На нее смотрел сам Сюань Тянь Мин.

— Она тоже дочь семьи Фэн, — Сюань Тянь Мин все еще был слегка недоволен, а затем спросил Фэн Цзинь Юаня, оглядев девушку и поняв, что та старше, чем его Хэн Хэн: — Она ведь старшая дочь, не так ли?

— Отвечаю вашему высочеству, она действительно старшая дочь, — честно ответил Фэн Цзинь Юань, а затем повернулся, чтобы бросить взгляд на Чэнь Юй: — Быстро поприветствуй его высочество!

— Чэнь Юй приветствует его августейшее высочество, — самым своим чарующим голосом искренне поприветствовала его Чэнь Юй.

— Хм! Как ты сказала тебя зовут? — спросил Сюань Тянь Мин.

— Фэн Чэнь Юй.

— О, — кивнул он, внезапно осознав, — это имя на самом деле вполне подходит.

Уверенность в себе Фэн Чэнь Юй снова возросла.

Хотя девятого принца недавно серьезно ранили, его былое великолепие и благосклонность императора все еще оставались при нем. Даже если она не могла заключить союз через брак, попасть к нему в фавор было не так уж и плохо. Если бы девятый принц обожал ее, то она смогла бы позаботиться о Фэн Юй Хэн, когда только захочет, и это стало бы столь же легким делом, как просто перевернуть руку.

Подумав об этом, Чэнь Юй принялась улыбаться еще более очаровательно. Она даже осмелилась поднять взгляд и посмотреть Сюань Тянь Мину в глаза.

К сожалению, она забыла, что Сюань Тянь Мин — девятый принц, чьи поступки далеки от здравого смысла.

Чэнь Юй даже не закончила свою чудесную мечту, когда услышала, как этот мужчина сказал:

— Такая уродливая, что даже рыба утонет в страхе.

Фэн Юй Хэн не смогла сдержать смех. Быстро повернувшись к Сюань Тянь Мину, она довольно долго кашляла, прежде чем смогла оправиться.

— Будь осторожнее. Ты можешь задохнуться, даже просто дыша. Как глупо! — Сюань Тянь Мин не думал, что сказанное им было очень смешным. Фэн Юй Хэн продолжала кашлять, а он — хлопать ее по спине. Хотя слова были резкими, в них не проявилось и капли упрека, только нежность. — Девушки действительно должны расти так, чтобы стать похожими на нашу Хэн Хэн, чтобы их называли красивыми. Как вы считаете?

— Ваше высочество правы, — ответила толпа.

Люди поместья Фэн были ошеломлены. Фэн Юй Хэн скрытно оттопырила большой палец и показала Сюань Тянь Мину:

— У тебя зоркие глаза.

Глаза Фэн Чэнь Юй наполнились слезами от гнева, а руки сжались в кулаки под полами рукавов.

Возмутительно! Это было действительно возмутительно!

До этого момента никто не осмеливался сказать, что она уродина. Если ее внешность может напугать рыбу до смерти, то другие девушки могут вообще не жить.

Остальные люди в поместье Фэн думали так же, как Чэнь Юй. В отличие от Чэнь Ши, Чэнь Юй была довольно хороша в выражении даже самых простых эмоций. Она всегда вежливо относилась к наложницам и их дочерям. Более того, она родилась необычайно красивой. Разве этот девятый принц не врал с открытыми глазами?

Фэн Сян Жун чуть кивнула. Казалось, его высочество и вторая сестра очень подходили друг другу. Эта способность лгать свела их вместе, а то, как они злили людей, делало этот брак воистину заключенным на небесах! Сян Жун почувствовала, что должна приложить больше усилий. Вторая сестра, которую она любила с самого детства, настолько удивительна! Ей нельзя оставаться позади. В противном случае та убежит слишком далеко вперед, и она не сможет идти с ней в ногу.

Что касается Фэнь Дай, сидевшей рядом с ней, то она была восхищена аурой Сюань Тянь Мина и никак не могла оторваться от него. Ее глаза смотрели прямо на золотую маску. Даже зная, что лицо под ней изуродовано, она все равно чувствовала, что оно прекрасно. Даже надев маску, он был хорош собой.

Особенно когда Сюань Тянь Мин держал за руку Фэн Юй Хэн и похлопывал ее по спине... Если бы на месте Фэн Юй Хэн стояла она, Фэн Фэнь Дай, то как это было бы здорово!

Фэнь Дай полностью погрузилась в свои фантазии, но тут кто-то яростно ущипнул ее запястье.

Удивленная, она повернула голову и увидела, как Хань Ши свирепо, с предупреждением, смотрела на нее.

Ее можно было контролировать практически всегда, но этот раз оказался единственным, когда это стало невозможно.

Разве девятый принц тот, кого можно было позволить себе спровоцировать? Или Фэнь Дай могла подавить такую Фэн Юй Хэн?

Даже если она больше не дочь первой жены, она все еще должна была стать августейшей принцессой. Фэнь Дай, дочь простой наложницы, никогда не сможет достичь положения главной принцессы принца.

Кроме того, с момента возвращения Фэн Юй Хэн в поместье Фэн не было ни одного мирного дня. Фэн Юй Хэн ясно дала понять, что хочет добиться справедливости за то, что случилось с Яо Ши в том году, что хочет отомстить Чэнь Ши. Она очень надеялась, что Фэнь Дай не последует за ней в мутные воды — боялась, что, когда придет время, та даже не узнает, как умерла.

К сожалению, Фэн Фэнь Дай никогда не любила слушать советы Хань Ши. Даже после ее предупреждающего взгляда, она не захотела отвести взгляд от тела Сюань Тянь Мина.

Хань Ши похолодела. Фэнь Дай всегда стремилась к большему. С юных лет ее переполняло недовольство тем, что она — всего лишь дочь наложницы в поместье Фэн. Независимо от того, была ли это Фэн Юй Хэн или Фэн Чэнь Юй, она хотела бороться с ними. Даже если ей не удавалось принять это, она, по крайней мере, вызывала достаточно суеты, выражая свой гнев.

Больше всего она боялась, что у нее возникнет идея сразиться с Фэн Юй Хэн за девятого принца. Если это действительно было так, то это очень и очень плохо.

На некоторое время Сюань Тянь Мин лишил дара речи всех в поместье Фэн. В надежде разрешить неловкую ситуацию, Фэн Цзинь Юань нерешительно заговорил:

— Ваше высочество, пожалуйста, пройдемте внутрь.

— На улице прохладно, — Сюань Тянь Мин покачал головой.

Прохладно? Солнце палило изо всех сил.

Даже Фэн Юй Хэн вытерла пот со лба и уставилась на Сюань Тянь Мина.

Но в этот момент она получила сообщение. Он как бы говорил ей: "Не торопись, здесь еще есть на что посмотреть".

— Я приехал в поместье сегодня по двум причинам. Первой была доставка еды для Хэн Хэн. Второй — вопрос, на который этот принц хочет получить ответ: столичный магазин, называющийся "Чудесная Сокровищница" — это бизнес семьи Фэн? — спросил Сюань Тянь Мин.

— Почему ты спрашиваешь об этом? Этот магазин принадлежит мне, — тихо сказала нахмурившаяся Фэн Юй Хэн.

Он слегка приласкал ее руку и успокаивающе посмотрел на нее.

Фэн Цзинь Юань никогда не мог вспомнить, сколько магазинов было у его семьи, и тем более не знал, как они назывались. Он мог только повернуть голову в сторону основательницы.

— Отвечаю вашему высочеству, "Чудесная Сокровищница" находится во владении наложницы-матери Яо. Недавно А-Хэн взяла на себя управление им, — быстро сказала та.

— Хм-м, значит, недавно. А в прошлом? — кивнув, спросил Сюань Тянь Мин, играясь с кнутом. Сердце основательницы разрывалось, когда она видела это, женщина боялась, что этот преподобный святой хлестнет и ее, если его что-нибудь не устроит.

— В прошлом... — основательница не знала, что имел в виду девятый принц, когда спрашивал об этом. Разве "Чудесная Сокровищница" не рядом с ним? Не понимая смысла вопроса, она решила говорить правду: — До того, как А-Хэн вернулась, магазином помогала управлять главная жена.

— В тот самый день, когда я встретила ваше высочество в Изысканном Божественном Здании, мать передала документы в руки А-Хэн. Я до сих пор не посетила "Чудесную Сокровищницу", — добавила задумавшаяся было Фэн Юй Хэн.

— Тогда все правильно, — Сюань Тянь Мин сел немного прямее и обратился к Фэн Цзинь Юаню: — Лорд Фэн, в тот день, когда этот принц вернулся ко двору со своими войсками, он отправил слугу в "Чудесную Сокровищницу", чтобы забрать некое сокровище, чтобы порадовать императорскую наложницу-мать. Кто же знал, что оно окажется подделкой!

— Ваше высочество, что вы подразумеваете под этими словами? — быстро спросил испугавшийся Фэн Цзинь Юань.

— Хм? Этот принц выразился недостаточно ясно?

Фэн Цзинь Юаня прошиб холодный пот.

— Приведите этого человека, — внезапно Сюань Тянь Мин холодно и безжалостно отдал приказ, понизив голос.

Сразу после этого два охранника вывели кого-то вперед.

Этот человек, представ перед Сюань Тянь Мином, упал на колени и громко закричал:

— Ваше высочество, пожалуйста, помилуйте! Мне просто отдавали приказы. Это была главная госпожа семьи Фэн, обменявшая товары магазина на подделки и сказавшая мне продавать их! Ваше высочество, пощадите меня! Сохраните мне жизнь!

Фэн Юй Хэн приподняла бровь. Товары антикварной лавки заменили? Они стоили дороже, чем лекарственные травы.

— Это лавочник из "Чудесной Сокровищницы". Полотно "Виды Циншаня" Тан Чжэн Сяна было приобретено у него. Спросите себя, что он дал этому принцу?

Основательница при этих словах узнала этого человека. Не дожидаясь, пока Фэн Цзинь Юань заговорит, она поспешно спросила:

— Говори, что именно ты сделал?

Лавочник преклонил колени и начал рассказывать все, как было на самом деле, не осмеливаясь больше ничего скрывать:

— Все эти годы главная госпожа непрерывно заменяла вещи в магазине. Это полотно "Виды Циншаня" изначально принадлежало кисти известного художника предыдущей династии, Тан Чжэн Сяна. Но около полугода назад главная госпожа принесла — кто знает, откуда? — идеальную копию "Видов". Оригинал забрала главная госпожа! Этот действительно не знал, что тот, кто покупает "Виды Циншаня", — посланец вашего высочества. В противном случае, даже если бы этот был избит до смерти, я бы не осмелился продать ее!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 62.1. Отхлестать бы тебя, бесстыдницу, до смерти**

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула и яростно огрызнулась:

— Так ты хочешь сказать, что готов обмануть других людей?

Лавочник задрожал, боясь произнести еще хоть одно слово.

Фэн Цзинь Юань пришел к выводу, что жирная свинья с его заднего двора принесла семье Фэн еще больше проблем. Кроме того, это была очень большая проблема!

— Подлая женщина! — основательница так сильно злилась, что ее чуть не рвало кровью. Несколько раз стукнув тростью в землю, она приказала слугам: — Приведите сюда эту гнусную женщину! Приведите ее сюда!

Фэн Цзинь Юань не стал ее останавливать. Поза девятого принца ясно давала понять, что он пришел рассчитаться с долгами. Сегодня неправа была усадьба Фэн, так что у него не оставалось выбора, кроме как делать то, что хочет другая сторона; более того...

— Ваше высочество только что сказали, что картина "Виды Циншаня" должна была быть передана императорской наложнице Юнь? — он был очень удивлен. Если бы это дело дошло до дворца, то стало бы еще более серьезной проблемой.

В этот момент Фэн Цзинь Юань надеялся, что девятый принц покачает головой и скажет, что она еще не отправлена, но иногда все идет не так, как хотелось бы. Сюань Тянь Мин не только не покачал головой, он даже сказал с уверенностью:

— Я послал ее в тот же день. Это императорская наложница-мать заметила, что "Виды Циншаня" были подделкой. Она даже спросила, почему этот принц прислал ей подобное. Лорд Фэн, как, по-вашему, этот принц должен ответить императорской наложнице-матери?

Что мог сказать Фэн Цзинь Юань? Несмотря на то, что императорская наложница Юнь жила скромной жизнью все эти годы и не посещала большинство праздников, это не означало, что император не заботился о ней. Это также не свидетельствовало о том, что ей не было места во дворце.

— Тогда ваше высочество имеет дело с преступником, — Фэн Цзинь Юань оправил халат и опустился на колени.

Остальные тоже преклонились, последовав его примеру.

Фэн Юй Хэн задумалась. Сама она не могла быть слишком влиятельной или скандальной, поэтому тоже хотела встать на колени.

Но в этот момент ее рука была крепко схвачена этим человеком:

— Тебе не нужно становиться на колени.

Фэн Юй Хэн была очень довольна отношением Сюань Тянь Мина и одобрительно кивнула ему.

Ревность Фэн Фэнь Дай снова яростно вспыхнула в ее груди. Почему это не она? Почему не ее руку держит девятый принц?

Очень быстро Чэнь Ши препроводили к месту действия.

За этот день запертая в Золотом Нефритовом дворе Чэнь Ши испытала много такого, что приводило ее в бешеную ярость. Когда группа людей внезапно ворвалась, чтобы обыскать ее комнаты и покои Чэнь Юй, сказав, что они навредили старшему молодому мастеру, она избила двух служанок, но так и не смогла помешать слугам найти колдовскую куклу под подушкой Чэнь Юй.

Не имея возможности выпустить свой гнев, она хотела было разбить вещи, но не стала — пустые траты. И тут за ней, переполненной яростью, пришли, чтобы пригласить ее во внешний двор.

Чэнь Ши чувствовала, что это ее шанс высказать накипевшее. Семья Фэн осмелилась запереть ее, поэтому она принесет хаос в эту семью! Она действительно хотела увидеть, как долго Фэн Цзинь Юань сможет выжить без финансовой поддержки семьи Чэнь!

Чэнь Ши прибыла во внешний двор, готовая выплеснуть весь свой сдерживаемый до этого гнев; однако обнаружила, что все присутствующие, включая Фэн Цзинь Юаня, стоят на коленях.

Посреди двора стоял нефритовый паланкин, в котором сидел девятый принц, и пусть она никогда не встречала его, но узнала сразу.

Чэнь Ши с трудом удержалась на ногах и остановила служанку рядом с собой. Осмотревшись еще раз, она увидела, что лавочник "Чудесной Сокровищницы" тоже стоял на коленях.

Она осознала, что все может обернуться плохо, но в нынешней ситуации ей негде было спрятаться, даже если бы она захотела. Женщина могла только опуститься на колени. Но даже дрожа и не зная, как поприветствовать его, она все равно неосознанно пыталась подсчитать, сколько стоит такой паланкин.

Фэн Цзинь Юань поднялся, подошел к Чэнь Ши и схватил ее за воротник. Изначально он хотел поднять ее и бросить, но та была слишком тяжелой. Дернув эту медведицу несколько раз, но так и не сдвинув с места, он мог только волоком протащить ее вперед.

Как Чэнь Ши могла справиться с этим? Она громко вскрикнула и схватилась за воротник, чтобы не задохнуться.

Наконец, Фэн Цзинь Юань подтащил Чэнь Ши к Сюань Тянь Мину и снова опустился на колени, говоря:

— Надеюсь, ваше высочество разберется с этим.

— Разберется с чем?— Чэнь Ши была в замешательстве. — Я? Почему вы хотите разобраться со мной?

— Закрой свой рот! — Фэн Цзинь Юань сердито упрекнул Чэнь Ши. — Ты заменила вещи в "Чудесной Сокровищнице" и продала ему подделку по цене оргинала. Недавно он послал эту купленную картину "Виды Циншаня" императорской наложнице Юнь. Скажи, с кем еще здесь надо иметь дело, как не с тобой?

— Это... — потеряла дар речи Чэнь Ши. Как вещи из "Чудесной Сокровищницы" могли попасть ко двору? Она думала, что состоятельные придворные смотрят на маленькие магазинчики свысока!

— Слуги! — Сюань Тянь Мин не собирался тратить слова на Чэнь Ши, вместо этого приказал своим людым: — Привести ее вместе с этим принцем во дворец.

— Ваше высочество! — в унисон воскликнули Фэн Цзинь Юань и основательница, которая затем продолжила: — Ваше высочество, будьте снисходительны и простите ее на этот раз. Потери вашего высочества семья Фэн готова компенсировать вдвойне.

— Я боюсь, что эта подлая женщина будет бельмом на глазу для императорской наложницы Юнь. Надеюсь, ваше высочество справится с этим за пределами дворца, — сказал Фэн Цзинь Юань.

Чэнь Ши не должна была попасть во дворец, Фэн Цзинь Юань знал, что в тот момент, когда эта главная жена его семьи окажется там, она не сможет спастись. Она ничего особо не значила для него, Чэнь Юй была куда важнее. Без статуса дочери первой жены, как она могла соответствовать "судьбе феникса"? Он предпочел бы, чтобы Сюань Тянь Мин убил Чэнь Ши до того, как они вернутся во дворец. По крайней мере Фэн Чэнь Юй смогла бы остаться дочерью покойной первой жены.

— Верно! Верно! Мы компенсируем. Мы полностью компенсируем расходы! Сколько бы ваше высочество ни пожелало, так что, ваше высочество, пожалуйста, огласите сумму! — как только Чэнь Ши услышала, что основательница упомянула компенсацию, она сразу же восстановила свой боевой дух.

Но Сюань Тянь Мин без предупреждения хлестнул Чэнь Ши кнутом. Его кончик задел ее правую щеку, немедленно разорвав кожу и плоть и заставив расцвести кровавый цветок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 62.2. Отхлестать бы тебя, бесстыдницу, до смерти**

— Ай! — громко закричала Чэнь Ши, закрывая свое лицо! Боль была настолько сильной, что она покатилась по земле.

— Прошу ваше высочество простить мою мать! — горько умоляла Чэнь Юй, бросившаяся вперед, чтобы удержать Чэнь Ши. Она не решалась поднять свое прекрасное лицо, способное вызвать падение городов и государств.

Но Сюань Тянь Мин заговорил с Фэн Юй Хэн, даже не взглянув на Фэн Чэнь Юй:

— Тебе нужно правильно питаться. Что бы ты ни захотела съесть, просто отправь служанку в мой дворец, и она заберет это. Я заставлю свою кухню ежедневно готовить для тебя что-нибудь хорошее.

— Я и так питаюсь достаточно хорошо, — беспомощно ответила Фэн Юй Хэн.

— Слишком худая, — он фыркнул и посмотрел на Чэнь Ши, — но это неудивительно, вся хорошая еда, похоже, была съедена ею, — не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, он продолжил спрашивать: — Ты все еще хочешь выйти сегодня?

— Так как "Чудесная Сокровищница" столкнулась с некоторыми проблемами и только недавно вернулась в мои руки, я должна пойти посмотреть, — кивнула она.

— Хорошо, — Сюань Тянь Мин не остановил ее, — тогда будь осторожна, — снова протянув руку, он погладил ее по голове, похвалив: — Твои волосы действительно гладкие. Ты должна должным образом заботиться о них.

Эти слова снова заставили сердце Фэн Цзинь Юаня снова неистово застучать.

— Хорошо, — Сюань Тянь Мин наконец-то подал сигнал своим слугам, чтобы они снова подняли паланкин, — возьмем с собой главную жену семьи Фэн. Вперед, во дворец, — видя, что Фэн Цзинь Юань все еще умоляет о снисхождении, выражение его лица стало строгим. — Лорду Фэн кажется, что этого принца легко переубедить?

Фэн Цзинь Юань больше не посмел сказать ни слова.

— Ах, да, — Сюань Тянь Мин кое-что вспомнил, — вчера, находясь в городе, я слышал, что Хэн Хэн проверяла бухгалтерские книги некоторых магазинов. Этот принц не может позволить будущей принцессе работать слишком усердно, поэтому сегодня я привел с собой эконома. Он поможет Хэн Хэн провести проверку.

Фэн Цзинь Юань падал в бесконечную бездну отчаяния!

Эконом дворца августейшего принца! Кто не знал, что эконом дворца августейшего принца был евнухом! Кроме того, он был необычным евнухом! Он — тот, кто с раннего возраста заботился о нынешнем императоре, они выросли вместе. После того как девятый принц переехал, император поручил ему миссию — позаботиться о девятом принце!

Хотя он в течение многих лет был премьер-министром и видел этого евнуха раньше, сейчас, просто думая об этом, он испытывал непередаваемый страх.

Но он никак не мог отказаться, потому что девятый принц сказал, что это поможет будущей принцессе с ее работой. У него не было абсолютно никаких оснований для отказа.

Под растерянными взглядами всех в поместье Фэн Сюань Тянь Мин ушел вместе с Чэнь Ши. Та была связана, а рот — заткнут кляпом. Уходя, он снова посмотрел на Фэн Чэнь Юй и почти выплюнул:

— Так неприглядно.

Люди в поместье Фэн стали еще более растерянными.

Долгое время после ухода Сюань Тянь Мина никто и не думал вставать. Они все еще стояли на коленях.

Евнух, который остался, держал в руках коробку с едой для Фэн Юй Хэн, и, посмотрев на группу стоявших на коленях людей, не изменяя выражения лица, совершенно естественно сказал:

— Вы можете подняться!

Уникальный голос и акцент евнуха заставили людей послушно встать.

— Его высочеству нравится сестра, верно? Он относится к сестре иначе, чем к другим людям, — тихо сказал самый младший, Фэн Цзы Жуй, спокойно потянув Яо Ши за одежду.

— Правильно, — кивнула Яо Ши.

— Это здорово. Его высочество такой могущественный. В будущем никто не сможет запугать сестру, — стал счастливым Цзы Жуй.

Яо Ши была взволнована. Как такое могло случиться? В действительности большинство людей считали ее А-Хэн терновником, который нужно безжалостно выполоть.

Но опять же, лично видя отношение девятого принца к А-Хэн, она стала более спокойна. Она решила положиться на то, что этот принц сможет защитить мирную и счастливую жизнь ее дочери.

Фэн Цзинь Юань подошел к евнуху и поприветствовал его:

— Евнух Чжань, прошло много лет с нашей последней встречи. Ваше здоровье в порядке?

— Так лорд Фэн помнит. Благодарю, мы были здоровы, — евнух не был ни высокомерным, ни смиренным.

— Евнух, пожалуйста, зайдите внутрь. Это ваш первый визит в поместье Фэн. Сегодня вечером этот чиновник проведет банкет, чтобы поприветствовать евнуха.

— Ах! — евнух Чжан махнул рукой. — В этом нет необходимости. Мы получили приказ от принца прийти и помочь будущей принцессе проверить некоторые счета. Мы пойдем к принцессе, чтобы начать.

Основательница, услышав это, стала недовольной. В каждом предложении упоминалась принцесса. Фэн Юй Хэн еще не вышла замуж. Почему ее не называли второй молодой госпожой?

Недовольство недовольством, но она не осмеливалась раскрывать свои мысли перед этим евнухом — все еще помнила, как выглядела Чэнь Ши, когда ее забирали. Ей придется хорошенько все обдумать. Каким должен быть следующий шаг семьи Фэн.

Услышав отказ евнуха Чжань, Фэн Цзинь Юань не стал настаивать, только предупредил Фэн Юй Хэн:

— Не пренебрегай евнухом Чжань.

— Не волнуйтесь, отец, — кивнула Фэн Юй Хэн, а затем, повернувшись к основательнице, сказала: — А-Хэн должна будет позже пойти, чтобы посмотреть на "Чудесную Сокровищницу", и просит у бабушки разрешения уйти.

Могла ли та отказать? Мало того, что она должна была позволить это, ей нужно было выглядеть абсолютно искренней, делая это. Поэтому она улыбнулась и ласково сказала:

— Конечно, не забудь провести надлежащую инвентаризацию.

— Разумеется, — сказала Фэн Юй Хэн. — А-Хэн сделает инвентаризацию всех вещей, которые поверглись замене. Поддельные товары, которые были проданы на протяжении многих лет, также будут найдены в меру наших возможностей. Когда придет время, А-Хэн надеется, что бабушка поможет ей получить деньги от матери.

— Хорошо, — неловко кивнула основательница.

Фэн Юй Хэн поклонилась и окликнула Яо Ши и Цзы Жуя. Взяв с собой служанок и евнуха Чжань, они вернулись в павильон Единого Благоденствия.

Фэн Цзинь Юань наблюдал, как эта группа медленно уходит, наполняясь противоречивыми эмоциями. Когда-то давно они были его официальной женой, сыном его первой жены и дочерью его первой жены!

— Семья Фэн падет от рук Чэнь Ши! — беспомощно вздохнув, сказала основательница.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 63.1. Нападение**

Фэн Цзинь Юань знал, что как только Чэнь Ши окажется во дворце, семья Фэн должна будет прояснить свою позицию.

Императорская наложница Юнь — не сам император, но, если бы эта женщина не была у того в сердце, то разве он мог бы настолько сильно любить ребенка, которого она родила?

— Забудем об этом! — он махнул рукой, как будто пытался отмахнуться от всех этих бесконечных неприятностей. — Если эта мерзкая женщина сможет покинуть дворец живой, то она будет отправлена в храм Яркой Луны за городом.

Фэн Чэнь Юй в отчаянии закрыла глаза. Она буквально слышала звук своего падения.

Семья Фэн собиралась отказаться от нее?

В павильоне Единого Благоденствия Фэн Юй Хэн отрядила для проверки счетов Цин Юй вместе с евнухом Чжань и отправила их в Чудесную Сокровищницу. Нынешний лавочник определенно не мог больше занимать эту должность, а вещи в магазине были заменены подделками — вряд ли в нем осталось что-то действительно ценное. Она решила просто закрыть Чудесную Сокровищницу, как и Зал Сотни Трав на несколько дней, пока должным образом не позаботится об очистке магазина.

Сама же она покинула поместье вместе с Хуан Цюань. Местом назначения стала деревня в пригороде столицы.

Ранее она пообещала старику, купившему фальшивый женьшень, что приедет их навестить. Сказанное нужно было исполнять.

Нужный адрес был записан Хуан Цюань. Когда они приехали, то стали свидетелями того, как дочь семьи выходит замуж. Маленький ослик нес девушку в красной фате, рядом с ней шла бабушка, которая заботилась о невесте. Сама девушка несла на плечах сверток ткани, вероятно, содержащий какую-то одежду для нее. Картина казалась безрадостной и холодной, не было праздничной атмосферы. Некоторые жители, провожая ее ко входу в деревню, просто качали головами, вздыхая.

Фэн Юй Хэн остановила повозку, чтобы пропустить осла. Все разговоры жителей деревни сводились к одному: как жаль, что такая хорошая молодая девушка собирается выйти замуж за идиота.

— У семьи старика Чэнь нет выбора. Мать Цзяо'эр больна до такой степени, что они погрязли в долгах. Если бы она не вышла замуж за этого идиота, то откуда бы взялись деньги, чтобы ее мать осмотрел врач?

— Разве ей не привезли женьшень, чтобы спасти жизнь? Почему не было улучшения?

— Женьшень был лишь для того, чтобы сохранить ей жизнь. В рецепте прописали не только его. Семья не в состоянии позволить себе купить другие лекарства и пригласить врача, я думаю, что мать Цзяо держится на последнем издыхании даже после привезенного женьшеня.

Фэн Юй Хэн поняла, что семья старика Чэнь была той, что она искала, так что попросила возницу ехать дальше.

Когда экипаж въехал в деревню, он пропетлял по огромному количеству поворотов, прежде чем наконец остановился в отдаленном углу.

Когда Хуан Цюань помогла Фэн Юй Хэн выйти, она увидела, что так называемый "семейный дом" был просто соломенной, весьма дырявой палаткой, даже вместо обычной двери висела матерчатая занавеска.

Эта сцена не могла не заставить ее вспомнить деревню Си Пин, где первоначальная владелица тела жила в течение трех лет. Она невольно вздохнула.

Хуан Цюань взяла на себя инициативу и прошла за занавес. Внутри небольшого пространства находилась пожилая пара: старик, тот самый, который приходил в Зал Сотни трав, сидел на полу. А рядом с ним лежала пожилая женщина.

Старик сильно удивился, увидев, что к ним пришли люди. Затем, заметив, что это была Фэн Юй Хэн, он просто утратил дар речи.

Болезнь пожилой женщины не была такой уж легкой. Даже после долгих усилий она не смогла сесть, но спросила:

— Это Цзяо'эр вернулась?

Старик Чэнь поморщился и отвернулся, чтобы утереть слезы с лица. Только тогда он сказал Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, зачем вы пришли?

— Раньше я обещала лично приехать и осмотреть тетушку. А я никогда не нарушаю свое слово, — она слегка рассмеялась и подошла к травяному ложу, сев рядом с пожилой женщиной. — Тетушка, дайте руку и позвольте мне взглянуть.

Старик Чэнь увидел, что Фэн Юй Хэн сидела на грязной травяной кровати в чистом платье, и почувствовал себя смущенным и одновременно тронутым. Он не надеялся, что Фэн Юй Хэн приедет лично. Она уже дала ему бесплатно женьшень — огромное одолжение — так он видел этот ее жест. Как такая молодая госпожа могла приехать в их убогое обиталище?

Но Фэн Юй Хэн действительно приехала.

— Это великая и щедрая девушка, которая дала нам женьшень! Она владелица Зала Сотни Трав в столице! — быстро сказал он пожилой женщине.

Та, услышав это, хотела встать и поклониться, но была остановлена Фэн Юй Хэн:

— Тетя, лечение вашей болезни является самым важным.

Она проверила пульс. Болезнь этой пожилой женщины была примерно такой, как она и ожидала. Переутомление в дополнение к старости позволяло заболеть всеми возрастными заболеваниями. В ее время, в будущем, что она покинула, эта болезнь не считалась тяжелой, но в эту эпоху, когда медицинские знания были недостаточны, это была опасная для жизни болезнь.

— Тетя, вы обычно чувствуете скручивающую боль в животе, усталость или тяжело дышите? — начала расспрашивать девушка о симптомах, отпустив запястье пожилой женщины.

Пожилая дама очень удивилась, что такая молодая девушка смогла начать консультировать ее, как самый настоящий врач. Кроме того, она смогла правильно перечислить ее симптомы. Она не могла не кивнуть:

— Великая девушка совершенно права.

— Скручивающая боль началась под ложечкой и медленно дошла до плеч, запястий и даже пальцев? Кроме того, боль становится все более и более серьезной и продолжительной? — продолжала спрашивать Фэн Юй Хэн.

— Откуда вы это знаете? — пожилая женщина была полностью зачарована Фэн Юй Хэн. — Врачи, которые приходили раньше, не могли даже выражаться так ясно.

— Владелица Зала Сотни Трав, естественно, впечатляющий человек! — быстро сказал старик Чэнь, услышав эти слова.

Фэн Юй Хэн улыбнулась, но ничего не объяснила. Она понимала, что у этой старушки болезнь сердца, но в эту эпоху нехватки медикаментов она вряд ли смогла бы долго прожить, полагаясь только на лекарства. Кроме того, обстоятельства семьи Чэнь, независимо от того, как она на них смотрела, не позволили бы больному человеку выздороветь.

— В моем экипаже есть аптечка. Я сама пойду и принесу ее. Дядя Чэнь, принеси миску чистой воды. О тетушке позаботится моя слуга, — Фэн Юй Хэн не позволила Хуан Цюань последовать за ней и вернулась в экипаж в одиночку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 63.2. Нападение**

Войдя, она опустила занавес и надолго зарылась в свою маленькую коробочку с лекарствами, прежде чем нашла те, что могли бы помочь вылечить болезни сердца. После, выбрав одно, она сорвала упаковку и поместила лекарство в маленькие фарфоровые бутылочки, приготовленные заранее.

Когда она вернулась, старик Чэнь уже принес чистую воду. Фэн Юй Хэн напоила пожилую женщину лекарством и передала бутылочку старику Чэнь, расписав схему приема и заострив внимание на деталях. Только тогда она расслабилась и ушла.

Старик Чэнь не знал, как ее отблагодарить. Он думал, что может только упасть на колени и бить благодарственные поклоны.

— Если ваша дочь еще не вышла замуж, то, если вы пойдете за ней сейчас, сможете вернуть ее, — сказала ему Фэн Юй Хэн, поразмышляв некоторое время, после она вытащила банкноту номиналом пятьдесят серебряных лян. — Независимо от того, что вы говорите, дядя — благодетель Зала Сотни Трав. Если бы не дядя, то не думаю, что нашла бы преступника так быстро. Это подарок для вас. Позовите Цзяо'эр назад. Скажите ей, если она захочет, пусть найдет меня в Зале Сотни Трав через три дня.

Закончив, Фэн Юй Хэн не стала задерживаться. Вместе с Хуан Цюань она вернулась к экипажу, и они вместе покинули деревню.

— Молодая госпожа желает найти еще людей? — не в силах удержаться, спросила Хуан Цюань. Казалось, она понимала, почему Фэн Юй Хэн пригласила дочь семьи Чэнь в Зал Сони Трав.

— Правильно. Уезжая из столицы, я была еще юна и ничего не понимала. Эта большая столица, на мой взгляд, совершенно незнакомое место. Если на моей стороне не будет людей, которым я смогу доверять, кто знает, когда меня кто-нибудь продаст? — серьезно кивнула Фэн Юй Хэн, ничего не скрывая.

— Верно. Семье Фэн удалось так сильно изменить эти три магазина. Если бы в них были ваши люди, то разве смогли бы над вами так издеваться? — согласилась с ее словами Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн больше не стала ничего говорить. Повышение ее собственной силы было всего лишь одним из пунктов ее плана. У нее все еще имелась идея, касающаяся Зала Сотни Трав, которую она непрерывно обдумывала последние несколько дней.

Из-за воспоминаний предыдущей жизни у нее чесались руки всякий раз, когда она видела пациента. Если Зал Сотни Трав расширить до чего-то подобного госпиталю и после сосредоточиться на обучении профессионалов, то не станет ли это преимуществом для этой эры?

Фэн Юй Хэн беспокоилась о травмах Сюань Тянь Мина. Ситуация не позволяла ей делать полноценные выводы после поверхностного анализа. У нее была возможность, но не имелось удобных инструментов для поддержки. Если бы в Да Шунь медленно начали улучшаться медицинские условия, то все больше и больше людей могли бы присоединиться.

Конечно, все это требовало тщательных размышлений. Она знала, что до того, как ситуация стабилизируется, все это было не более, чем праздными размышлениями.

Прикрыв глаза, она прислонилась к стенке экипажа, собираясь отдохнуть. Хуан Цюань сделала то же самое.

Но прежде чем они смогли расслабиться, чувствительное ухо Фэн Юй Хэн уловило звуковые колебания.

Что-то просвистело в воздухе, наполненное тяжелым убийственным намерением.

Она и Хуан Цюань отреагировали одновременно, открыв глаза. Фэн Юй Хэн откинулась назад и направилась прямо к окну. Хуан Цюань вынула откуда-то из-за талии меч, разрезала занавеску и крикнула вознице:

— Будь осторожен!

Как только Фэн Юй Хэн выпрыгнула в окно, меч Хуан Цюань встретил острый вражеский клинок. Сила удара была велика настолько, что отдавалась в пальцах.

Но, к счастью, девушка увернулась от этой атаки. Если бы она не заметила ее раньше, то этот меч попал бы прямо в сердце Фэн Юй Хэн.

Хуан Цюань глубоко вдохнула холодный воздух и, не говоря ни слова, выпрыгнула из окна кареты.

Обе оказались недалеко друг от друга после приземления и сразу же встретились. Фэн Юй Хэн с беспокойством спросила Хуан Цюань:

— Ты в порядке?

— Я в порядке. Юная госпожа, вы не ранены? — быстро спросила Хуан Цюань, у которой от вопроса хозяйки потеплело на сердце.

— Нет.

Ясно понимая обстоятельства, они больше ничего не стали говорить друг другу. Девушки стояли спина к спине, у одной в руках был меч, у другой между пальцами были зажаты иглы, которые она вытащила в какой-то неизвестный момент времени.

Очень быстро их окружило множество людей, с ног до головы одетых в черное.

Эти люди не стали ничего говорить. С саблями наголо они просто кинулись вперед, пытаясь изрубить их. Фэн Юй Хэн нахмурилась: черт возьми, разве не правильнее начинать с обмена парой слов? Она должна была спросить, кто они такие, а те — ответить: "Это не следует знать уже мертвому человеку". Это правильная последовательность событий!

Двенадцатилетняя девочка успешно держала серебряные иглы между пальцами. С одной стороны она была подавлена тем, что первое нападение на нее в эту древнюю эпоху началось не по сценарию, а с другой — думала, смогут ли они на самом деле прорваться.

Боевые навыки Хуан Цюань были чрезвычайно высоки, ее умение обращаться с мечом достигло совершенства. Она была уверена: молодая госпожа ее семьи не являлась экспертом, но помочь не могла — ей приходилось сражаться со своей стороны, это заставляло ее беспокоиться, что Фэн Юй Хэн может быть ранена, даже если и совсем легко.

Фэн Юй Хэн действительно хотела, чтобы Хуан Цюань убежала первой. Пока ее не было рядом, она могла раствориться в воздухе в любое время и в любом месте. Независимо от того, сколько было врагов, они не сумели бы добраться до нее там. Но сейчас она не могла этого сделать, не могла быть слишком наглой. Она все еще не хотела, чтобы другие считали ее монстром.

К сожалению, ее маленькое тело действительно разочаровывало. После нескольких кругов икры начало сводить судорогой. Фэн Юй Хэн чувствовала, что если они продолжат сражаться, то, даже если их не убьют эти люди, она умрет от истощения. Более того, ее сильными сторонами были ближний бой и бой с применением огнестрельного оружия. Но в этом вихре мечей она не могла даже приблизиться к врагу, не говоря уже о сражении.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 64. Какое высочество?**

Чем больше Фэн Юй Хэн сражалась, тем труднее ей становилось. Количество нападавших, казалось, постоянно росло. Хуан Цюань поняла, что дела идут не очень хорошо. Потянув Фэн Юй Хэн за собой, она отступила, продолжая защищаться:

— Юная госпожа, позади нас река. Давайте направимся туда.

— Ладно, — она не смела говорить слишком много, не смела тратить энергию. С помощью Хуан Цюань, которая тянула ее за собой, они побежали к реке.

Когда к ней несся очередной клинок, она просто наклоняла голову, основываясь на рождаемом им порыве ветра. Иногда девушка немного не успевала, и ей срезали пряди волос.

Смутно слыша журчание воды, она думала, что они скоро окажутся у реки, но что им делать, когда они достигнут ее? Она до сих пор не сказала Хуан Цюань, что совершенно не умеет плавать!

В этот момент прямо на нее бросился очередной человек в черном. Фэн Юй Хэн пришла в ярость и использовала всю свою силу. Оттолкнув руку Хуан Цюань, она прицелилась прямо в его сонную артерию.

Противник недооценил ее. Девушка, чуть старше десяти лет, пусть и с некоторыми навыками, обладающая маленьким и слабым телом, не имеющая смертельных способностей, что она могла ему сделать? Поэтому мужчина даже не потрудился уклониться от ее атаки.

Но люди часто вели себя беспечно. Фэн Юй Хэн действительно устала до изнеможения; однако человек в черном не учел, что она все еще держала в руке серебряные иглы. Это были обезболивающие иглы, вытащенные ею из своего пространства.

Несколько игл аккуратно вошли в сонную артерию, и противник внезапно прекратил двигаться, мгновенно застыв. Даже сабля выпала из его рук. Закрыв глаза, он упал замертво.

Хуан Цюань была поражена, думая, что что-то случилось с Фэн Юй Хэн. Повернув голову, она увидела, что та позаботилась об одном из преследователей, и не могла не поднять большой палец вверх:

— Молодая госпожа удивительна!

Та иронично улыбнулась. Шансы повторить это были крайне невысоки. Также не было и гарантий того, что с каждым врагом, с которым она столкнется, ей так повезет. Более того... Это было так утомительно! У нее уже легкие разрывались!

Девушки выбежали к реке. Очень широкой, с медленным и устойчивым течением. Фэн Юй Хэн вспомнила, что проезжала мимо нее, возвращаясь в столицу из деревни Си Пин. Она не думала, что окажется здесь снова, когда ее будут преследовать.

— Молодая госпожа, прыгайте в реку, бегите первой! Я буду прикрывать отступление! — громко крикнула Хуан Цюань, крепко схватив ее за руку и отразив очередной удар врага.

Фэн Юй Хэн действительно хотела сказать, что не умеет плавать, но не успела — люди в черном внезапно сменили тактику. Они немного отступили и взяли в руки луки вместо мечей. Наконечники стрел были темно-зелеными, очевидно, их заранее смазали ядом.

Сердце Фэн Юй Хэн упало. Ее больше не волновало, умеет она плавать или же нет. Потянув Хуан Цюань, она изо всех сил прыгнула в реку.

Хуан Цюань вытащила Фэн Юй Хэн и быстро ушла под воду, чтобы избежать отравленных стрел, которые пронзили ее поверхность.

Фэн Юй Хэн сделала все возможное, чтобы держать глаза открытыми и наблюдать за окружением. Зеленый яд медленно окрашивал воду, но на ней не было кроваво-красного, это позволило ей немного расслабиться.

К сожалению, она больше не могла задерживать дыхание, медленно ее сознание угасало.

Смутно видя, что Хуан Цюань держит ее, плывя вперед так быстро, как только может, она хотела попросить ее не беспокоиться. К сожалению, когда она открыла рот, вода хлынула внутрь. Фэн Юй Хэн беспомощно закрыла глаза и, наконец, потеряла сознание...

Вторая молодая госпожа семьи Фэн вышла проверить свои магазины. Уже настал поздний вечер, а она еще не вернулась.

По всей столице ходили слухи. Неизвестно, где и когда это началось, но люди говорили, что вторая молодая госпожа семьи Фэн была ограблена преступниками. Уже начиналась ночь, и если ее не найдут в ближайшее время, возможно, ее репутация и моральная целостность больше не могут быть сохранены.

На самом деле неважно было — ночное это время или нет. Раз ее успешно похитили, то репутация семьи уже разрушена.

В это время в поместье Фэн все мастера собрались в главном зале двора Пионов. Их лица были торжественными, а дыхание — осторожным.

— Кто-то сказал, что это было найдено за пределами города возле реки, — вскоре прибежала служанка, принесшая измазанный грязью ботинок.

— Это ботинок второй сестры. Я видела его на ней. Когда его высочество августейший принц пришел сегодня, на ней была именно эта пара, — с первого взгляда узнала его Фэн Фэнь Дай, подошедшая посмотреть первой.

— Четвертая сестра, не говори глупостей. Вторая сестра была одета в наряд до самой земли этим утром. Когда это были видны ее ноги? — нахмурилась Сян Жун.

— Почему это ботинок не тот? — настаивала Фэн Фэнь Дай. — Я определенно видела их. Это была именно эта пара.

— Хорошо, — махнул рукой Фэн Цзинь Юань, — поставь ботинок сюда, ты можешь идти.

Служанка положила ботинок посреди комнаты и быстро ушла.

— Мама, как вы думаете, что мы должны делать? — спросил ту Фэн Цзинь Юань.

Основательница чувствовала, что это был неудачный год. Чэнь Ши отволокли во дворец, а Фэн Юй Хэн пропала без вести. Кто теперь захочет иметь дело с семьей Фэн?

— Ты послал людей искать ее? — спросила она Фэн Цзинь Юаня. — Мы не можем запутаться в этом вопросе. Люди августейшего принца внимательно следят за нами.

— Естественно, они все это время ищут ее, — кивнул Фэн Цзинь Юань. — Сын послал много людей, но безрезультатно. Что касается людей августейшего принца... Я беспокоюсь, что они уже получили эту новость. Но, возможно, его высочество все еще во дворце и не слышал об этом.

— Тяжелая работа второй сестры окупилась таким вот образом. Как такое могло случиться? Что она будет делать в будущем?— скорбно сказала Фэн Чэнь Юй, утирая слезы.

— Правильно. Увядший цветок, увядшие лозы, августейший принц определенно захочет отменить брак (1), — добавила Фэн Фэнь Дай.

Хотя Фэн Цзы Жуй был молод, он уже мог понять, что Фэнь Дай не очень хорошо отозвалась о его сестре, поэтому, разозлившись, сказал:

— Моя сестра точно не увядший цветок и не увядшая лоза! Его чрезвычайно могущественное высочество не может не хотеть старшую сестру!

— Конечно, — сидя на мягком стуле, Фэн Цзы Хао с презрением взглянул на Цзы Жуя, — женитьба на уже использованной женщине станет позором для императорской семьи. Как вообще можно понимать что-то в таком юном возрасте?

— Старший молодой мастер вырос, но зачем говорить такие безответственные слова? — Яо Ши внезапно подняла голову и сердито посмотрела на Фэн Цзы Хао. — Несмотря ни на что, вторая молодая госпожа — ваша младшая сестра. Это нормально, если вы ее не любите. Но как можно бросать камни в того, кто упал в колодец? Более того, она просто пропала. Муж и свекровь все еще разговаривают. Старший молодой мастер, почему вы так торопитесь вынести решение?

— О-хо! — Фэн Цзы Хао никогда не думал, что увидит день, когда легко подавляемая Яо Ши будет говорить о будущем своей дочери. Оживившись, он продолжил: — Наложница-мать Яо, как вы думаете, что наша вторая молодая госпожа пошла делать? А? С нее даже обувь сняли. Кто поверит в то, что она невинна?

— Старший брат, ты говоришь это о старшей сестре. Его могущественное высочество может снова отхлестать тебя кнутом! — невинно заговорил Фэн Цзы Жуй, неосознанно помогая матери. Яо Ши не была слишком опытна в споре с другими, особенно с такими неразумными людьми, она не могла закончить начатое самостоятельно.

Услышав об этом, Фэн Цзы Хао снова почувствовал жгучую боль от хлыста Сюань Тянь Мина. Он до смерти ненавидел этого человека, но у него не имелось никакого способа справиться с ним. Тот — принц, сын дракона. А кем был он?

Он не мог не взглянуть на Фэн Цзинь Юаня. Видя, что тот сердито смотрел на него, Фэн Цзы Хао в страхе отступил, боясь говорить дальше.

— Яо Ши права. Сейчас не время судить. Люди, которые были посланы, еще не вернулись. Подождем еще немного. Кроме того, — основательница тяжело несколько раз стукнула тростью об пол, вздохнула и посмотрела на сына: — Цзинь Юань, тебе нужно найти способ остановить пересуды жителей столицы. Даже поддельные новости станут реальностью, если распространятся достаточно широко.

— Хорошо, — ответил Фэн Цзинь Юань, кивнув.

Затем все снова замолчали...

\*\*\*

...Открыв глаза, она не смогла понять, где находится.

Перед ее глазами был занавес из кварцевых бусин, который заставил ее думать, что она вернулась в современную эпоху; однако, глядя на мебель, девушка отказалась от этой смелой мысли.

Над кроватью были балки сандалового дерева, кварцевые бусины занавеса и огромный ночник-жемчужина, сияющий мягким светом, словно луна.

Встав с ложа, она обнаружила, что ее наряд изменился, но она не знала, когда. Хлопковое одеяние оказалось свободным и мягким, очень удобным в носке.

Опустив глаза на пол, Фэн Юй Хэн увидела, что он отделан белым нефритом цвета овечьего жира со стеклянными вставками. На каждой плитке был искусно выгравирован цветок лотоса, так что виднелись даже тычинки и пестик. Такой рисунок заставлял людей, смотревших на него, чувствовать себя спокойно.

Фэн Юй Хэн была удивлена.

Павильон Единого Благоденствия, обставленный вещами, подаренными Сюань Тянь Мином, слишком сильно отличался от окружавшей ее обстановки.

Она была босой, но, встав с кровати на нефритовый пол, обнаружила, что он чуть теплый и мягкий на ощупь. На такой пол хотелось лечь.

Именно в этот момент дверь распахнулась. Она замерла и посмотрела на вошедшую незнакомую служанку.

Эта девушка не походила на обычную служанку. Ее одежда, сам материал платья, казалось, превосходил то, что носили наложницы в поместье Фэн. Она была красива, изящна, на лице ее виднелся чуть заметный макияж. На нее приятно было смотреть.

Увидев, что Фэн Юй Хэн проснулась, девушка поставила чашку чая на стол и почтительно поприветствовала ее:

— Госпожа проснулась!

Сомнения начали подниматься в сердце Фэн Юй Хэн.

Ее назвали госпожой, а не второй молодой госпожой семьи Фэн, это означало, что эта зона не подконтрольна семье Фэн. Приветствие этой девушки оказалось очень правильным. Это было не то, чему могла обучиться обычная служанка богатой семьи.

Увидев, что Фэн Юй Хэн все еще не двигается, служанка не стала расспрашивать. Она просто подошла и помогла ей сесть. Потом налила ей чашку чая, взяла пару носков и помогла надеть их. И только тогда снова заговорила:

— Госпожа, сначала выпейте чай. Кухня уже приготовила еду и просто ждет вашего пробуждения, чтобы принести ее.

Служанка говорила это, подходя к двери, откуда позвала других людей. Сразу же появились служанки, одетые в такую же одежду, что и первая девушка, они зашли и отдали ей комплект одежды прямо в руки. Когда она вернулась к ней, Фэн Юй Хэн, наконец, заметила, что это та самая одежда, которую она носила, когда покидала поместье Фэн.

— Госпожа ранее упала в воду. Эта слуга переменила одежду на вас. Этот комплект одежды выстирали и надушили. Кроме того, пропал ботинок, и его высочество послал за другим. Хотя он и не будет выглядеть точно так же из-за малого количества времени, этого должно быть достаточно, чтобы обмануть людей, которые просто мельком видели его.

— Его высочество? — нахмурилась Фэн Юй Хэн. — Какое высочество?

Она знала только Сюань Тянь Мина, девятого принца; однако от него ей нечего было скрывать. Почему он не пришел поговорить сам?

— Где я? — спросила она.

— Это дворец Зимней Луны императорской наложницы Юнь, — улыбнулась служанка.

Она вздохнула с облегчением. Императорская наложница Юнь — мать Сюань Тянь Мина. Так как она во дворце Зимней Луны, то этот принц определенно Сюань Тянь Мин.

Кто же знал, что служанка быстро добавит:

— Госпожа спросила, какое высочество. Это седьмой принц.

— Седьмой принц?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Она намекает на то, что Фэн Юй Хэн потеряла девственность.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 65.1. Три вопроса императорской наложницы Юнь**

У Фэн Юй Хэн начала болеть голова. Каким человеком был седьмой принц?

Еще раз взглянув на стоявшую перед ней служанку, она привела в порядок свои знания о древней эпохе. Раз она находилась во дворце, та, должно быть, была служанкой императорского дворца, верно? Неудивительно, что ее манеры намного лучше, чем у служанок в поместье Фэн.

— Родной матерью его высочества седьмого принца была наложница Чжао. К сожалению, во время родов у нее открылось внутреннее кровотечение, и она скончалась. Затем императорская наложница Юнь приняла его высочество седьмого принца и привела его во дворец Зимней Луны, чтобы вырастить. Только когда его высочество седьмой принц достигнет совершеннолетия, он покинет этот дом, — профессионально улыбаясь, объяснила молодая служанка, казалось, она понимала, о чем думает Фэн Юй Хэн.

Та понимающе кивнула. Седьмой принц и Сюань Тянь Мин оба дети императорской наложницы. Один был ею рожден, а другой — усыновлен.

— Когда меня привезли во дворец? — девушка встала с кровати, открыла занавеску и выглянула наружу. Небо было абсолютно черным. — А та, что спаслась со мной, тоже здесь? — Фэн Юй Хэн беспокоилась о Хуан Цюань, и волновалась о реакции Сюань Тянь Мина, когда тот узнает, что она во дворце. А потом вспомнила, какой вопрос ей еще хотелось задать: — Где его августейшее высочество принц?

— Госпожу принесли во дворец в полдень. Его высочество седьмой принц также вернул девушку Хуан Цюань и возницу экипажа. Его августейшее высочество принц тоже приходил к госпоже, оставив сообщение этой слуге, которое нужно было передать, когда вы проснетесь. О делах снаружи он позаботится должным образом. Госпожа может расслабиться и спокойно отдыхать, — терпеливо ответила ей молодая служанка.

Фэн Юй Хэн, как и было сказано, расслабилась. Раз Сюань Тянь Мин позаботится о происходящем, то все будет сделано правильно. Она не собиралась возвращаться в свое поместье и подвергаться допросу. Люди этой древней эпохи действительно любили все преувеличивать. Если бы это был двадцать первый век, возвращение домой среди ночи посчитали бы пустяком.

— Госпожа, пожалуйста, смените туфли и приходите к Лунной смотровой площадке. Императорская наложница Юнь пригласила вас, — сказала, поклонившись, вошедшая в комнату тихими шагами другая служанка, держа в руке пару туфель. Она поставила их на пол и отступила.

— Госпожа, примерьте их и посмотрите, подходит ли вам левый, — молодая дворцовая служанка помогла Фэн Юй Хэн надеть обувь. — Левый ботинок сделан недавно. Его высочество седьмой принц ясно дал понять, что используемый материал не должен быть слишком новым, чтобы он не выделялся слишком сильно.

Фэн Юй Хэн подумала, что этот седьмой принц довольно дотошный человек. Новый ботинок идеально подошел, и его было трудно отличить от другого без внимательного осмотра. Быть в состоянии сделать такое всего лишь за полдня, это действительно впечатляло.

— Он идеально сидит, — она встала и подняла уже постиранную одежду, — помоги мне набрать воды, чтобы помыться. После переодевания я немедленно встречусь с императорской наложницей Юнь. Позови Хуан Цюань.

Ей кивнули в знак понимания и, поклонившись, ушли.

Вскоре после этого вбежала Хуан Цюань. Увидев Фэн Юй Хэн, она быстро бросилась на помощь.

— Юная госпожа очень напугала эту слугу, — Хуан Цюань все это время сильно беспокоилась. — Вы не умеете плавать, но прыгнули в реку!

— Если бы я не прыгнула в реку, меня бы застрелили отравленными стрелами! — закатила недобро вспыхнувшие глаза Фэн Юй Хэн.

Кто приговорил ее к смерти?

— Итак, — тихо начала спрашивать она Хуан Цюань, — что случилось с седьмым принцем? Почему он пришел спасти нас?

— Это действительно совпадение. Его высочество седьмой принц покинул провинцию много месяцев назад. Так случилось, что сегодня он возвращался в столицу и просто шел по тропинке у реки. Спасаясь бегством, мы не заметили, что там была лодка. К счастью, мы выбежали прямо к его высочеству седьмому принцу; в противном случае, сегодня... Возможно, мы бы не спаслись, — Хуан Цюань начинала говорить довольно бодро, даже похлопала себя по животу, но потом опустила голову, и с каждым последующим словом ее голос становился все тише и тише.

Мастер послал ее, чтобы защищать Фэн Юй Хэн, но та, находясь под ее наблюдением, была вынуждена прыгнуть в реку. Если ее мастер начнет расследование этого дела, она с трудом избежит смертной казни.

— Все в порядке. Я не виню тебя. Я, естественно, объясню это его высочеству, — поняла ее мысли Фэн Юй Хэн и, слегка похлопав ее по плечу, продолжила: — Не принимай это близко к сердцу.

— Спасибо, молодая госпожа, — слегка подавленно ответила Хуан Цюань.

После того, как Фэн Юй Хэн закончила умываться, дворцовая служанка привела ее и Хуан Цюань на смотровую площадку, чтобы увидеться с императорской наложницей Юнь.

Но как только девушка покинула спальню, она услышала музыку! Казалось, пела сама природа. Она была мелодичной и ясной, свежей и безудержной.

Хотя Фэн Юй Хэн не очень хорошо разбиралась в теории, но все же могла отличить хорошую музыку от плохой. Эта мелодия заставляла ее сердце трепетать. Возможно, будь она немного опытней, то была бы очарована ей еще сильнее.

— Это его высочество седьмой принц, — заметила Хуан Цюань, казалось, не понаслышке знакомая с этой музыкой.

Она была немного удивлена. Как и ожидалось, двинувшись к источнику музыки, она обнаружила под старым деревом софоры (1) сидевшего, скрестив ноги, мужчину, играющего на цитре. Облаченный в черное, с черными распущенными волосами, которые при этом не казались спутанными, он выглядел весьма элегантно.

Почувствовав, что к нему подошли, мужчина заиграл немного громче. Спокойно доиграв последние переливы, он отодвинул цитру в сторону и встал. А потом слегка улыбнулся, столкнувшись с Фэн Юй Хэн лицом к лицу.

Весь его живописный вид напоминал цветок лотоса на плитке из белого нефрита, которым был отделан пол той спальни, где она проснулась. Он умиротворял и успокаивал чужие души.

Фэн Юй Хэн с Хуан Цюань подошли и преклонили колени, приветствуя его:

— Мы приветствуем ваше высочество седьмого принца. Примите наши искренние благодарности за наше спасение.

Седьмой принц Сюань Тянь Хуа был седьмым сыном императора Тянь У. Он тоже воспитывался императорской наложницей Юнь, но его характер был абсолютно противоположен характеру девятого принца, Сюань Тянь Мина.

Сюань Тянь Мин был своевольным, неразумным, высокомерным и одиноким. Сюань Тянь Хуа же — честный, мирный, начитанный и добрый по отношению к другим людям.

Они не были братьями полностью, но их отношения переплюнули отношения родных братьев. Любовь Сюань Тянь Хуа к Сюань Тянь Мину не проигрывала по силе ни отцу-императору, ни императорской наложнице-матери.

— Это не такая уж большая проблема. Не нужно церемониться, — неторопливо проговорил Сюань Тянь Хуа, его голос был подобен спокойному ветру. — Девятый брат наконец-то принял решение взять принцессу. Я очень рад за вас двоих.

Этот принц был удостоен титула Чистосердечного правителя много лет назад, но все еще использовал по отношению к себе местоимение "я".

— Пойдем. Императорская наложница-мать ждет. Я должен пойти с тобой, — при этих словах он повернулся и повел девушек за собой. Фэн Юй Хэн чувствовала, что эта ясная и элегантная фигура одна такая на весь этот дворец.

...................\_\_\_\_

1. Софора — дерево до 25 метров высотой с широкой шаровидной кроной. Кора на старых стволах тёмно-серая с трещинами. Молодые ветви зелёные, без колючек. Цветки желтовато-белые, ароматные, собраны в рыхлые метёлки, достигающие в длину 35 см. Цветёт раз в два года в июле — августе. Лекарственным сырьём являются бутоны и плод софоры японской. Бутоны заготовляют в сухую погоду в конце фазы бутонизации, а плоды — в недозрелом состоянии в сентябре — октябре, срезая секаторами, ножницами или осторожно обламывая метёлки с бобами. Сушат на чердаках с хорошей вентиляцией или в сушилках. Основные действующие вещества — флавоноиды, из них главный — рутин. Из бутонов получают препарат "Рутин", который применяется для профилактики и лечения гипо— и авитаминоза P, нарушениях проницаемости сосудов, для лечения поражений капилляров. Из плодов получают настойку, используемую в качестве ранозаживляющего средства для промывания, орошения, влажных повязок при гнойных воспалительных процессах — ранах, ожогах и трофических язвах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 65.2. Три вопроса императорской наложницы Юнь**

Лунная смотровая площадка была самым высоким местом в этом дворце. Говорили, что император Тянь У построил ее, чтобы поприветствовать императорскую наложницу Юнь. Ее возвели здесь, в этом дворце Зимней Луны, который затем император отдал императорской наложнице Юнь.

Когда Фэн Юй Хэн прибыла, императорская наложница Юнь сидела на площадке и ела фрукты. Этой женщине было примерно тридцать шесть или тридцать семь лет, но ее лицо заставило бы ревновать и двадцатипятилетних. Фэн Юй Хэн не могла не оплакивать способность поддерживать молодой внешний вид людей этой древней эры. Похоже, не имелось никакого прогресса в этих аспектах.

Сюань Тянь Хуа взял на себя инициативу и сделал шаг, преклонив колени перед императорской наложницей Юнь. Уважительным, но не отчужденным тоном он сказал:

— Этот сын отдает дань уважения императорской наложнице-матери.

— Эта скромная девушка Фэн Юй Хэн приветствует императорскую наложницу Юнь. Добрый вечер, госпожа Юнь, — сказала Фэн Юй Хэн, быстро встав на колени вместе с Хуан Цюань.

Она огляделась краем глаза и увидела, что Чэнь Ши стоит на коленях рядом с колонной приемного зала. Ее спина была очень прямой, но ее тело дрожало.

— Вставайте, пол холодный. Не стойте на коленях, — голос императорской наложницы был ясным и четким, совершенно не подходящим тому ленивому виду, с которым она ела фрукты.

Сюань Тянь Хуа поднялся первым, затем встала Фэн Юй Хэн. Хуан Цюань поднялась и отступила на несколько шагов в сторону.

Императорская наложница Юнь спустилась с площадки. У ее великолепного, поистине императорского платья имелся длинный шлейф, струившийся по лестнице. Ее красота опьяняла.

Фэн Юй Хэн подумала, что император, должно быть, действительно обожает эту императорскую наложницу. Привыкнув видеть Фэн Чэнь Юй — самую красивую девушку в столице, она не могла не почувствовать, что мир намного больше, чем ей казалось, что существуют и более красивые люди.

— Императорская наложница-мать, присядь сюда, — Сюань Тянь Хуа очень естественно подошел и занял место дворцовой служанки. Доведя императорскую наложницу Юнь до мягкого стула, он принес тарелку с фруктами.

— Ты должен был научить мою будущую невестку играть на цитре. Как проходит обучение? — спросила наконец императорская наложница Юнь, перед этим взяв виноградину и положив ее в рот.

— Эта скромная девушка виновата в том, что неуклюжа. Даже после обучения с полудня до сих пор, я не смогла перенять и половины умений его высочества седьмого принца, — сказала Фэн Юй Хэн, быстро поклонившись. Императорская наложница Юнь нашла оправдание ее исчезновению сегодня днем. Как она могла не оценить эту доброту?

— Младшая сестра не может быть неуклюжа. Это из меня не совсем хороший учитель, — Сюань Тянь Хуа все еще сохранял легкую улыбку, говоря это.

Фэн Юй Хэн потеряла дар речи. Было ли это правилом семьи Сюань? Они все так близки друг к другу? С одной стороны это императорская наложница и принц. Она же, оказавшись здесь, уже стала будущей невесткой и младшей сестрой. Они совершенно не принимали ее за чужака!

— Перестань называть себя скромной девушкой. Так как этот дворец признает тебя будущей невесткой, ты должна делать то же, что Мин'эр и Тянь Хуа, и просто называть меня императорской наложницей-матерью. Кроме того, просто называй Тянь Хуа седьмым братом, — произнесла императорская наложница Юнь. Она внимательно оценила Фэн Юй Хэн, ее лицо было бесстрастным, на нем не виднелось ни тепла, ни холода, но ее слова показали ее полное одобрение.

— Эта скромная девушка не смеет, — быстро опустилась на колени Фэн Юй Хэн. Люди этой эпохи считали подобное небесной благодатью. Она не могла принять незаслуженную честь. По какой причине они должны относиться к ней так хорошо?

— На что тут можно не осмеливаться? — голос императорской наложницы Юнь продолжал быть ясным и четким и стал даже немного громче. Она отдала приказ так, чтобы вся комната могла его слышать, включая Чэнь Ши. — Когда ты приняла обручальные дары Мин'эра, этот дворец признал тебя будущей невесткой. Этот дворец не заботит ни то, что ты внучка преступной семьи, ни то, что ты сама можешь быть дикой преступницей. Пока Мин'эр счастлив, этот дворец признает тебя своим собственным ребенком.

Фэн Юй Хэн была тронута. Она знала, что наложница Юнь сказала это для Чэнь Ши. Кажется, позади нее стоял не только августейший принц. Даже его мать отнеслась к ней, как к родственнице. Ей не о чем было сожалеть в этой жизни.

— Невестка благодарит императорскую наложницу-мать за ее милость, — искренне поклонившись, она коснулась лбом пола.

Наложница Юнь удовлетворенно кивнула. Сюань Тянь Хуа лично подошел, чтобы помочь Фэн Юй Хэн встать, на что Фэн Юй Хэн сказала:

— Большое спасибо, седьмой брат.

Сюань Тянь Хуа легко рассмеялся, не сказав ни слова.

Только сейчас императорская наложница Юнь начала серьезно оценивать Фэн Юй Хэн. Рассмотрев ее с головы до ног и, наконец, снова вернувшись к лицу, она серьезно задумалась на некоторое время, прежде чем указать на стул рядом с собой и сказать:

— Ох, действительно ребенок семьи Яо. Присаживайся.

Фэн Юй Хэн поблагодарила и села, выглядя при этом очень естественно, не показывая ни надменности, ни смирения.

Увидев это, императорская наложница Юнь стала выглядеть еще более довольной.

— Как жизнь с твоей семьей? — внезапно задала вопрос императорская наложница Юнь, прямо как старый работяга.

— Резиденцию, подаренную его высочеством, эта невестка назвала павильоном Единого Благоденствия. Эта невестка хорошо там живет, — ответила Фэн Юй Хэн, улыбнувшись.

— Дружелюбны и миролюбивы ли братья и сестры? — та задала следующий вопрос, одобрительно блеснув глазами.

— Единоутробному брату Цзы Жую в этом году исполнилось шесть лет. Он очень умный и заботливый.

— Твои родственники в порядке? — чуть наклонилась вперед императорская наложница Юнь, слегка привстав.

— Они далеко в Хуанчжоу и мы не виделись с ними в течение многих лет, — на лице Фэн Юй Хэн отразилось одиночество.

Наложница Юнь внезапно встала, пытаясь скрыть улыбку. Глядя на Фэн Юй Хэн, она несколько раз кивнула и сказала:

— Хорошо! Очень хорошо!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 66.1. Разрушение мечты стать императрицей**

Императорская наложница Юнь задала три вопроса, на которые Фэн Юй Хэн дала три ответа, полностью отказавшись от семьи Фэн. Единственным домом, который она таковым признавала, был павильон Единого Благоденствия. Единственным братом был Фэн Цзы Жуй. Единственной семьей — семья Яо в Хуанчжоу.

Это была дочь семьи Яо!

Сюань Тянь Хуа не думал, что у его невестки будут такие мысли; однако, порассуждав, понял, что сдвинуть с места его невероятно тупоголового девятого брата могла только весьма необычная девушка. Он не мог не оценить Фэн Юй Хэн.

Императорская наложница Юнь прошла несколько шагов к центру зала. Фэн Юй Хэн быстро последовала за ней и увидела, как та указала на коленопреклоненную Чэнь Ши и сказала:

— Ты узнаешь эту женщину?

Фэн Юй Хэн присмотрелась и обнаружила, что Чэнь Ши не просто стояла на коленях. Под коленями лежали разбитые вдребезги булыжники, причем осколки казались весьма острыми. Чэнь Ши была очень полной, и на полу уже образовалась небольшая лужа крови, но она не смела даже пошевелиться.

— Эта невестка узнает ее. Это главная жена семьи Фэн, Чэнь Ши, — ответила она на вопрос императорской наложницы Юнь.

— Очень хорошо, — усмехнулась та, услышав слова "главная жена", затем развернулась и начала подниматься обратно на площадку, таща за собой длинный, красивый шлейф наряда. На полпути она повернула голову, показывая окружающим невероятное, свирепое выражение своего прекрасного лица, — в этом мире нет никого, кто осмелился бы обмануть людей этого дворца. Даже император не осмелился бы. Чэнь Ши, ты действительно смелая!

Чэнь Ши уже давно была до смерти напугана атмосферой дворца; кроме того, дворец Зимней Луны являлся самым великолепным из всех императорских владений. В него имело доступ очень ограниченное количество лиц. Кроме того, сама императорская наложница Юнь, по слухам, что ранее доходили до нее, была такой женщиной, которую невозможно было не любить. Но кто мог знать, что все, что она слышала о ней, оказалось весьма далеким от реальности? Она не могла не восхищаться дворцом Зимней Луны и самой императорской наложницей Юнь!

Чэнь Ши дрожала, стоя на коленях. Она бы и хотела что-то сказать в ответ, но не могла издать ни звука — так сильно стучали от страха ее зубы.

Она знала, что в худшем случае девятый принц мог хлестнуть ее один раз. В присутствии Фэн Цзинь Юаня он не мог просто взять и забить ее до смерти. Но для императорской наложницы Юнь ее убийство являлось не более чем простеньким шлепком по муравью или сверчку. Не было никакой необходимости, чтобы кто-то засвидетельствовал это.

— Чэнь Ши, — прозвучал ледяной голос императорской наложницы Юнь, — я вижу, что ты жена нынешнего премьер-министра, поэтому не буду спорить с тобой слишком много сегодня. Принеси настоящее полотно "Виды Циншаня" его августейшему высочеству принцу в течение трех дней. Кроме того, я слышала, что у тебя есть дочь, которая хочет стать императрицей?

Чэнь Ши была поражена. Самая дорогая ее сердцу вещь вот-вот должна разбиться.

— Тогда этот дворец даст указ семье Фэн. Дочь первой жены семьи Фэн — Чэнь Юй — не сможет войти во дворец в течение пяти лет!

Однако Чэнь Ши облегченно вздохнула. Пять лет — не так уж плохо. Ее Чэнь Юй нужно только дождаться решения Фэн Цзинь Юаня. Какого бы принца Фэн Цзинь Юань не решил поддержать, вполне вероятно, что Чэнь Юй станет его официальной принцессой. Учитывая состояние ее здоровья, она не должна умереть за эти пять лет.

Разве императорская наложница Юнь не могла не знать, о чем думала Чэнь Ши? Но она не стала спорить, просто усмехнулась уголками губ и обратилась к евнуху:

— Напиши указ дворца, а затем иди к императрице за печатью Феникса. Отправь его в поместье Фэн вместе с ними.

Евнух ушел, получив приказ.

И вернулся вместе с Сюань Тянь Мином.

Бай Цзэ вез его инвалидное кресло по холлу. Поприветствовав императорскую наложницу Юнь, он немедленно отступил. Сюань Тянь Мин посмотрел матери, которая все еще стояла на середине лестницы, прямо в лицо и махнул рукой:

— Императорская наложница-мать, прекрати стоять так высоко.

Императорская наложница Юнь улыбалась, когда спускалась. В мгновение ока она сменила гнев на милость:

— Мин'эр, были ли дела снаружи улажены?

Сюань Тянь Мин кивнул и протянул руку в сторону Фэн Юй Хэн.

Она неосознанно потянулась в ответ, и ее мгновенно подхватили.

— Я действительно не знаю, какие уставшие жить идиоты распространяют слухи по столице. Принцесса этого принца просто пришла во дворец и играла в нем целый день, но люди в столице говорят, что ее похитили преступники!

— Все эти люди должны умереть, — лицо императорской наложницы Юнь снова похолодело.

— Я уже убил пятерых, — серьезно кивнул Сюань Тянь Мин.

— Императорская наложница-мать, час поздний. Позвольте девятому брату отправить младшую невестку обратно, — дважды вздохнул Сюань Тянь Хуа.

— Прекрасно, — кивнула наложница Юнь. Махнув рукой, она сказала служанкам: — Принесите подарок этого дворца в честь нашей первой встречи с будущей невесткой и идите с его высочеством. Пусть все хорошенько увидят, откуда вторая молодая госпожа семьи Фэн возвращается домой.

Фэн Юй Хэн быстро поблагодарила ее и взяла на себя инициативу везти инвалидное кресло Сюань Тянь Мина, чтобы уйти со всеми остальными. Даже Чэнь Ши была схвачена двумя сильными евнухами и утащена со двора.

— Просто найди любую телегу, свяжи и брось ее туда. Она не поместится ни в одну из карет дворца августейшего принца, — приказал какому-то слуге Сюань Тянь Мин, чье лицо при взгляде на Чэнь Ши наполнилось неприязнью.

Сюань Тянь Мин воспользовался императорской каретой и прямо из дворца отправился в поместье Фэн. Кроме того, с ними были служанки и евнухи, которые несли дары, полученные в честь первой встречи. От такого количества людей улицы города стали довольно шумными.

Жители столицы поздно ложились спать. В это время на улицах все еще находилось много людей. Все широко раскрытыми глазами смотрели, как августейший и Чистосердечный принцы вместе сопровождают вторую молодую госпожу семьи Фэн из дворца. Кроме того, Сюань Тянь Мин распространил слухи, что именно императорская наложница Юнь в полдень забрала вторую юную госпожу семьи Фэн во дворец.

Только тогда люди поняли, что вторая молодая госпожа семьи Фэн на самом деле не была похищена. Она пошла во дворец, чтобы встретиться со своей будущей свекровью.

После такого шума новости не могли не дойти до поместья Фэн. Домоправитель, Хэ Чжун, сообщил об этом всем в главном зале. Большинство людей вздохнули с облегчением, но некоторые чувствовали, что это было прискорбно, например: Фэн Чэнь Юй, Фэн Фэнь Дай и Фэн Цзы Хао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 66.2. Разрушение мечты стать императрицей**

— Новости о том, что меня похитили, также передавались из уст в уста. В конце концов, источник найти все же не удалось, — усмехнулась Фэн Юй Хэн, увидев толпу людей снаружи.

— Кто сказал, что его нельзя найти? Разве я не говорил, что убил пятерых? — приподнял бровь Сюань Тянь Мин.

— Но мы еще не знаем, кто именно стоял за всем этим, верно? — сказал Сюань Тянь Хуа, заставив воцариться тишину в карете. — Если вспомнить их движения и боевые навыки, это, должно быть, люди из дворца Ямы.

Фэн Юй Хэн не поняла его слова и ждала объяснений.

— Дворец Ямы — это организация убийц в Цзян Ху. Кражи, похищения и убийства — это их бизнес, однако их услуги стоят дорого. Позволить себе нанять таких людей могут, в основном, лишь состоятельные люди, — продолжил Сюань Тянь Хуа.

— Это вряд ли твой отец. Он не дурак, чтобы все еще хотеть убить тебя. Что касается этой жены, она не столь умна. Люди дворца Ямы презирают таких людей и не ведут с ними дела. У твоих брата и сестры нет столько денег, исходя из этого, есть еще одна фракция, которой ты должна опасаться, — подхватил нить рассуждений Сюань Тянь Мин.

— Ты говоришь о семье Чэнь? — спросила, подумав, Фэн Юй Хэн.

— Невежество Чэнь Ши не означает, что вся семья Чэнь невежественна; в противном случае они бы не сделали свой бизнес настолько успешным. Если семья Чэнь хочет защитить свое состояние, то они всеми силами должны отстаивать положение Чэнь Ши в семье Фэн. Некоторые вещи не требуют действий со стороны Чэнь Ши. Они сами позаботятся обо всем ради нее, — кивнул Сюань Тянь Мин.

Погрузившись в молчание, Фэн Юй Хэн нахмурилась. Семья Чэнь, если они вмешаются, будет очень трудно защититься.

— Бань Цзоу! — внезапно раздался повелительный голос Сюань Тянь Мина.

Фэн Юй Хэн внезапно почувствовала, как перед ее глазами темнеет. Когда она, наконец, снова обрела ясность взгляда, то увидела, что перед ней стоял молодой человек в черных одеждах.

— С сегодняшнего дня ты будешь следовать за принцессой. Она будет твоим мастером, — низким голосом приказал Сюань Тянь Мин.

— Бань Цзоу приветствует мастера, — мужчина по имени Бань Цзоу недвусмысленно преклонил колени прямо перед Фэн Юй Хэн.

Она замерла на мгновение и посмотрела на Сюань Тянь Мина.

— Бань Цзоу — лучший скрытый охранник. Держи его рядом, чтобы я мог спокойно отдыхать.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн не стала отказываться. В мгновение ока Бань Цзоу исчез.

Она не могла мысленно не похвалить древние боевые искусства. Бань Цзоу обладал такими высокими навыками, неудивительно, что Сюань Тянь Мин считал его лучшим скрытым охранником.

— Если ты отдашь мне всех своих людей, что ты будешь делать? — она все еще немного волновалась.

— Августейший принц непобедим. Одного меня вполне достаточно. Хотя мои ноги искалечены, враг даже половину шага не смог бы подобраться ко мне. Не беспокойся о таких вещах, — рассмеялся Сюань Тянь Мин.

— Тогда ты не винишь Хуан Цюань, верно? — начала она свои объяснения. — Боевые навыки Ван Чуань хороши. В подобной ситуации она определенно помогла бы мне успешно сбежать, но я отправила ее на задание. Поэтому не вини Хуан Цюань.

Сюань Тянь Мин тихо проворчал что-то, но ничего не сказал.

Императорская карета августейшего принца очень быстро прибыла в поместье Фэн. На этот раз приехал не только августейший принц, но и Чистосердечный. Фэн Цзинь Юань вместе со всеми уже стоял на коленях у ворот, чтобы поприветствовать их.

— Приветствуем ваше высочество Чистосердечного принца! Да здравствует Чистосердечный принц! — в унисон прокричали члены семьи Фэн, когда Сюань Тянь Хуа первым вышел из кареты.

Сразу же из кареты вылетела инвалидная коляска, в которой сидел человек в пурпурном халате. Мужчина держал за талию какую-то девушку.

Люди семьи Фэн, естественно, знали, что это должен быть Сюань Тянь Мин, и быстро поприветствовали его августейшее высочество принца.

Только когда инвалидное кресло приземлилось, люди ясно увидели, что удерживаемая девушка была второй молодой госпожой семьи Фэн, Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Мин отпустил ее, и Фэн Юй Хэн взяла на себя заботу об инвалидном кресле. Она толкала его вперед, следуя за Сюань Тянь Хуа, пока они входили в поместье Фэн по приглашению Фэн Цзинь Юаня.

За ними шли множество евнухов и дворцовых служанок, каждая из которых что-то несла в руках.

— Осмелюсь спросить ваше высочество, это... — начал озадаченный Фэн Цзинь Юань. Они же не могли сказать, что это подарки семье Фэн, не так ли?

— Это подарки от императорской наложницы-матери Хэн Хэн в честь первой встречи, — просто констатируя факт, ответил Сюань Тянь Мин.

— Императорская наложница знала, что этот принц вернется в столицу сегодня, и пригласила невестку во дворец с визитом. Этот принц не предупредил об этом лорда Фэн из-за недостатка манер, — добавил Сюань Тянь Хуа.

— Я не смею. Я не посмею. Моя дочь смогла войти во дворец, чтобы поприветствовать императорскую наложницу Юнь — это удача из удач, — несколько раз покачал головой в страхе Фэн Цзинь Юань.

— Прекрасно, что вы это понимаете, — сказал Сюань Тянь Мин намеренно таинственным тоном.

Два принца одновременно посетили семью Фэн. На этот раз Фэн Фэнь Дай держалась в стороне, даже Сян Жун и Чэнь Юй были ошеломлены.

Они все стали свидетелями проявления характера Сюань Тянь Мина. Но они впервые увидели седьмого принца. Раньше девочки только слышали, что седьмой принц весьма изысканный и утонченный человек. Теперь же они точно знали, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Фэн Чэнь Юй начала свой естественный танец бровями, без всякого стеснения поедая глазами Сюань Тянь Хуа.

Хотя Фэнь Дай почти сбил с толку Сюань Тянь Хуа, но она все еще была очарована сидящим в инвалидном кресле Сюань Тянь Мином в золотой маске. Когда она увидела счастливо стоявшую позади него Фэн Юй Хэн, ее ревность снова разгорелась.

Пока остальные не обращали на нее внимание, Фэнь Дай побежала обратно в главный зал и взяла ту самую грязную туфлю. Когда она вернулась, ей уже было все равно, как развивается ситуация, она бросилась к Сюань Тянь Мину и положила ботинок прямо перед ним:

— Ваше высочество, кто-то нашел ботинок второй сестры за пределами городских стен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 67.1. Звезда катастрофы не искоренена, усадьба Фэн пригласила к себе катастрофу**

Сюань Тянь Мин даже не взглянул на туфлю, вместо этого он довольно долго смотрел на Фэн Фэнь Дай, которая уже вела себя так, будто была помолвлена с ним, но разве могла она справиться с таким прямым взглядом? Ее лицо покраснело, и девочка опустила голову, смущенно заерзав.

— Кто это? — не мог не поинтересоваться абсолютно сбитый с толку Сюань Тянь Мин у Фэн Юй Хэн.

— Четвертая молодая госпожа поместья, — сообщила ему та.

— О-о, — протянул он, поправляя хлыст в руках.

— Вернись на место! Здесь их высочества! Когда тебе было дозволено говорить? — отругал Фэн Цзинь Юань Фэнь Дай. Как он мог не понимать характер Сюань Тянь Мина?

— Но это же обувь второй сестры... — Фэнь Дай снова завела ту же песню, не смирившись с поражением, но, посмотрев на ноги Фэн Юй Хэн, смутно увидела ткань под длинным платьем.

Неизвестно откуда у нее взялось мужество, но она подняла юбку Фэн Юй Хэн и увидела туфель в идеальном состоянии, надетый на ее ногу. И выглядел он точно так же как тот, что она держала в руке.

Фэнь Дай, не в силах поверить своим глазам, застыла на месте. Но вдруг почувствовала, как что-то сжалось вокруг ее левого запястья — это Сюань Тянь Мин обхватил его рукой.

Ее сердце забилось, когда она почувствовала его теплую хватку.

К сожалению, это тепло быстро сменилось сильной болью, раздался слабый треск. Сюань Тянь Мин внезапно сжал ее руку и сломал ей левое запястье!

Фэн Фэнь Дай даже не закричала. Ее глаза закатились, и она упала в обморок.

Хань Ши была так напугана, что ее душа едва не покинула тело. Она бросилась вперед, подхватила Фэнь Дай и разрыдалась.

— Быстро отправьте четвертую молодую госпожу и четвертую наложницу-мать обратно в их комнату! — быстро приказал Фэн Цзинь Юань, не осмелившись даже упомянуть о докторе. Он не мог позволить Хань Ши продолжать делать что-либо, действительно боясь, что раздраженный Сюань Тянь Мин забьет до смерти его любимую наложницу.

— То, что вы хотели увидеть, вы увидели. Туфли моей Хэн Хэн в порядке. Если объявятся другие, кто осмелится нести подобню чушь, этот принц пошлет людей за их языками, — Сюань Тянь Мин слегка развернулся и помог Фэн Юй Хэн оправить наряд.

— Этот все запомнит, — Фэн Цзинь Юань бросил взгляд на Сюань Тянь Хуа, прося помощи у добродушного седьмого принца, надеясь, что он скажет что-нибудь в его пользу.

— Даже если это мы с Мин'эром, мы все равно без причины не подняли бы полу одеяний другого человека перед всеми. Забудьте об этом, лорд Фэн, вы должны вызвать врача, чтобы осмотреть травму четвертой молодой госпожи, — спокойно напомнил Сюань Тянь Хуа Фэн Цзинь Юаню, едва взглянув в сторону Фэн Чэнь Юй.

Наконец услышав нужные слова, Фэн Цзинь Юань поспешно приказал пригласить доктора.

В это время Сюань Тянь Мин поднял руку, и евнух немедленно вышел вперед. В его руке был ярко-желтый свиток. Он громко провозгласил:

— Указ императрицы! Для Фэн Чэнь Юй!

Все в семье Фэн были удивлены. Никто не предполагал, что внезапное появление указа императрицы будет для Фэн Чэнь Юй.

Которая в страхе сделала несколько шагов вперед и опустилась на колени, чтобы выслушать его. Остальные, стоявшие позади нее, тоже преклонили колени и услышали, как евнух сказал:

— Указ почитаемой императрицы и императорской наложницы Юнь: "Дочь первой жены семьи Фэн, Фэн Чэнь Юй, не сможет вступить во дворец в течение пяти лет! Выразите благодарность!"

Чэнь Юй почувствовала, как ее разум опустел.

Она думала не так, как Чэнь Ши. Пять лет. Ее лучшие годы! Не обладать доступом во дворец! Из этого плавно вытекало то, что она не сможет получить доступ к средоточию власти! Это означало, что она не сможет присутствовать ни на одном банкете, проводимом во дворце, в течение пяти лет и не сможет встретиться с теми людьми, с кем хотела встретиться сама и с которыми хотела ее познакомить семья Фэн. Возможно ли стать императрицей, просто сидя дома? Даже если бы она уже была замужем за наследным принцем, без пяти лет общения с другими, сколько из ее будущих планов разрушится?

Этот указ действительно разрушил ее планы на будущее.

Но разве она могла не принять этот указ? Конечно же, нет.

— Эта скромная девушка принимает указ и благодарит за милость, — низко кланяясь, ответила Чэнь Юй, негодуя глубоко в душе.

— Вы можете подняться, — еще раз загадочно заговорил Сюань Тянь Мин. — Приведи главную жену их семьи.

Чэнь Ши немедленно доставили во двор. Вернее, ее принесли. Эта особа оказалась совершенно неспособна ходить самостоятельно.

Фэн Чэнь Юй посмотрела на свою мать. Глядя на ее окровавленные колени и лицо, раненое Сюань Тянь Мином, она даже на чуть-чуть не смогла проникнуться к ней сочувствием. Она знала, что всему случившемуся сегодня причиной была эта мать. Из-за жадности ее матери разгневанная императорская наложница Юнь разрушила ее будущее.

Сейчас она ненавидела Чэнь Ши.

— Не забудьте отправить настоящую картину "Виды Циншаня" во дворец августейшего принца в течение трех дней; в противном случае, не вините этого принца за беспощадность, — сказал напоследок Сюань Тянь Мин и, похлопав по спине Фэн Юй Хэн, вернулся в императорскую карету вместе с братом и уехал.

Передний двор семьи Фэн снова был полон подарков для Фэн Юй Хэн. Как будто снова прислали обручальные дары. Это было предельно ясное напоминание всем: она, Фэн Юй Хэн, не должна быть унижена ни одной живой душой.

— Отправьте все это в павильон Единого Благоденствия! — основательница устало передала приказ слугам.

— Сегодня я поехала осмотреть магазины, но кто знал, что меня пригласят во дворец, и я не смогу заранее сообщить об этом отцу? Отец, пожалуйста, не вините меня, — коротко поклонившись Фэн Цзинь Юаню, сказала Фэн Юй Хэн.

— Его высочество августейший принц слишком суров в своих действиях, — не мог не сказать он, вспомнив сломанное запястье Фэн Фэнь Дай. На реплику Юй Хэн он мог только головой покачать — это не было ее виной.

— Дочь также не понимает, зачем четвертая сестра сделала это. Мы все незамужние девушки, но она только что подняла мое платье. Почему она так поступила? — задала риторический вопрос Фэн Юй Хэн.

— Звезда катастрофы! — неожиданно выкрикнул из-за угла Фэн Цзы Хао, поддерживаемый слугами. — Сколько людей в этой семье пострадали из-за тебя? Ты действительно звезда катастрофы!

— Цзы Хао прав... — лежа на земле, Чэнь Ши обеими руками поддерживала верхнюю часть тела, яростно глядя на Фэн Юй Хэн, — ты действительно звезда катастрофы!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 67.2. Звезда катастрофы не искоренена, усадьба Фэн пригласила к себе катастрофу**

— Что-о? — посмотрела на них холодными глазами Фэн Юй Хэн. — Мать должна хорошенько подумать о том, где настоящая картина "Виды Циншаня". Если по истечении трех дней ее все равно не найдут, то я переживаю, что наступит еще более жестокая катастрофа.

— Цзинь Юань, свяжись с семьей Чэнь. Пусть они принесут картину! — быстро прояснила свою позицию основательница. Фэн Юй Хэн определенно не просто так говорила пугающие вещи. Семья Фэн понимала, что случится, если не найдется настоящей "Виды Циншаня". Основательница прекрасно знала, что половина богатства Чэнь Ши была послана ей семьей, особенно такие вещи, как антиквариат, книги и картины. Должно быть, "Виды" отправили семье Чэнь, чтобы использовать в качестве взятки.

Фэн Цзинь Юань поспешно отдал приказ своим слугам сделать это. Повернув голову, он посмотрел на присутствующих и принял решение:

— Отдохните сегодня. Завтра на рассвете все, кроме Фэнь Дай, поедут в храм Всеобщей Терпимости и предложат благовония, чтобы помолиться о благосостоянии семьи Фэн.

Наконец, все, чувствуя тяжесть на сердце, разошлись. Никто не знал, почему Фэн Цзинь Юань внезапно выбрал это время, чтобы возжечь благовония в храме.

Весь этот день, начиная от первого визита девятого принца и заканчивая вторым его приездом, ничем не отличался от по-настоящему опасного опыта.

Девятый принц, с одной стороны, вознес Фэн Юй Хэн на небеса, а с другой — размазал семью Фэн по земле. После всего этого никто не чувствовал себя хорошо.

— Чэнь Юй четырнадцать в этом году. Ты должен понимать, что откладывать нельзя, — сказала основательница Фэн Цзинь Юаню, подождав, пока все разойдутся.

Фэн Цзинь Юань понимал, что имела в виду его мать. В прошлом году императору исполнилось пятьдесят, а наследного принца он так и не назначил. Принцев было девять, и с каждым из них крайне трудно иметь дело. Как на премьер-министра, на него, естественно, давили со всех сторон, желая быть выбранными им в качестве первого кандидата. Но он всегда был внимателен при работе. Поддержка его положения при дворе и взлет семьи Фэн в столице считались им непростыми задачами, поэтому он не мог небрежно открыть свою позицию. Наблюдая за развитием событий в последние годы, он изначально считал, что девятый принц — самый надежный вариант; однако в последнее время он стал наименее вероятным. А потом случилось это... основательница была права. Пришло время принять решение.

На обратной дороге в павильон Единого Благоденствия Цзы Жуй крепко держал Фэн Юй Хэн за руку, как будто боялся, что если выпустит ее, его сестра просто исчезнет.

— Ты не должен поддаваться суевериям. Почему ты до сих пор такой прилипчивый? — рассмеялась Фэн Юй Хэн.

— Просто позволь ему побыть прилипчивым, — сказала Яо Ши. — Люди во дворце тоже поступили не очень-то хорошо, никто не пришел в поместье, чтобы дать нам хоть какую-либо информацию. Цзы Жуй даже не поужинал, боясь, что с тобой что-то случилось.

— Цзы Жуй знал, что ничего не случится со старшей сестрой. Если такое могущественное высочество будет рядом со старшей сестрой, с ней ничего не случится, — сказал Фэн Цзы Жуй, сжав руки еще сильнее. Но он был еще совсем ребенком. Вспомнив о том, как Сюань Тянь Мин сломал запястье Фэнь Дай, он снова испугался. — Рука четвертой сестры не сломалась ведь на самом деле?

— Она не сломана, — Фэн Юй Хэн погладила Цзы Жуя по голове, — это можно исправить, — она поняла это, когда увидела движение Сюань Тянь Мина. Хотя это выглядело очень сурово, но не было таковым на самом деле. Кроме того, Фэнь Дай была еще молода, она еще растет. Если они пригласят хорошего врача, это можно будет исправить и быстро вернуться к нормальной жизни. Она также не верила, что поместье Фэн не сможет найти хорошего врача, способного сделать это.

Ань Ши приказала приставить еще несколько человек для защиты комнаты своей дочери.

Хань Ши была занята уходом за Фэнь Дай. Она громко кричала на нее, получая от процесса неописуемое удовлетворение.

Во дворе Исполнения Желаний Цзинь Чжэнь лежала на кровати и, глядя в сторону Золотого Нефритового двора, усмехалась. Став свидетелем такого дня у главной госпожи, ей начало казаться, что карма действительно пришла в себя. Она не могла не порадоваться своему выбору.

Что касается основательницы, упоминание о звезде катастрофы заставило ее вспомнить о даосе и встать с кровати:

— Бабушка Чжао, быстро сходи в сарай на заднем дворе. Посмотри, как поживает старший даос Цзы Ян.

Та поспешно ушла. Когда она вернулась, ее лицо было белым, как полотно.

— Что случилось? — занервничала основательница.

— Основательница, старший даос Цзы Ян... мертв, — ответила бабушка Чжао дрожащим голосом.

— Что? — основательница от удивления упала на кровать. — Мертв?

— Ах! Пожалуйста, подумайте о пояснице, — быстро посоветовала бабушка Чжао, — ему перерезали горло.

— Он оставил что-нибудь? — задала другой вопрос основательница, поразмышляв некоторое время, — она долго не могла прийти в себя.

— Письмена, написанные кровью, — кивнула бабушка Чжао.

— Что именно было написано?

— Звезда катастрофы не искоренена, усадьба Фэн пригласила к себе катастрофу.

Эти слова молотом ударили по разуму основательницы. Она вспомнила, как Фэн Цзы Хао указал на Фэн Юй Хэн, говоря, что с момента их возвращения, один за другим люди в поместье получали травмы. Действительно ли звезда катастрофы создавала проблемы?

Новости о смерти Цзы Яна не покинули комнаты основательницы. Кроме нее, о том, что старший даос Цзы Ян покинул этот мир, знал только Фэн Цзинь Юань. Более того, никто больше не знал о словах, которые тот написал. Фэн Цзинь Юань только сказал:

— Все зашло так далеко, но даже если она звезда катастрофы, мы не можем выгнать ее.

Беспорядки в поместье Фэн не беспокоили павильон Единого Благоденствия Фэн Юй Хэн. Он был далеко, так что проклятия и крики Чэнь Ши не могли достигнуть его. Но она все равно металась в кровати, не в силах уснуть. Она чувствовала, что что-то должно было произойти, но не могла понять, что именно.

Когда из-за заднего окна раздался какой-то звук, Фэн Юй Хэн немедленно скатилась с кровати и направилась прямо к нему!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 68.1. Новое открытие в аптечном пространстве**

За окном на земле лежала тяжело раненая Ван Чуань. Когда она подняла голову, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн, из уголка ее рта потекла струйка крови.

Фэн Юй Хэн бдительно осмотрелась по сторонам. Ночь была тиха, все уже спали.

— Бань Цзоу, прикрой нас со спины, — тихо сказала она, все еще немного волнуясь.

— Этот слуга понимает, — голос пришел из ниоткуда, затем снова все стихло. Она, наконец, успокоилась и поддержала Ван Чуань.

Когда Ван Чуань услышала, что Фэн Юй Хэн произнесла имя "Бань Цзоу", она была шокирована. Девушка не думала, что тот на самом деле окажется на стороне Фэн Юй Хэн. Только услышав его голос, она поняла, как много значила вторая молодая госпожа семьи Фэн для девятого принца.

— Все девушки благополучно перевезены. Их было двенадцать, и в настоящее время они проживают в резиденции. На эту слугу напали на обратном пути в столицу. Они преследовали меня всю дорогу и кажется... Они вошли в поместье Фэн, — сказала успокоенная присутствием телохранителя Ван Чуань, не дожидаясь вопроса Фэн Юй Хэн.

У Фэн Юй Хэн тревожно заныло сердце. Она не знала, насколько Ван Чуань хороша в боевых искусствах; но, даже если та не настолько хороша, как Бань Цзоу, разница вряд ли была бы слишком велика. В противном случае, Сюань Тянь Мин не отправил бы их к ней. Такого мастера боевых искусств преследовали всю дорогу до поместья. Она переживала, что с врагом будет нелегко иметь дело.

— Я понимаю, — кивнула она. — Давай пока не будем об этом говорить. Покажи мне свои раны.

Фэн Юй Хэн зажгла свечу и осмотрела девушку.

В левом плече застряла стрела, к счастью, не отравленная. На правой руке остался глубокий порез — рваная рана, напоминавшая цветок. Самая серьезная травма была на спине — ее ударили ладонью. Фэн Юй Хэн волновалась, что враг нарушил циркуляцию ее внутренней энергии и нанес вред сердцу Ван Чуань.

— Идем, — она помогла Ван Чуань подойти к своей мягкой кровати, — сначала сядь. Я пойду принесу лекарства из медицинского хранилища. Ты уехала в Сяо Чжоу практически в то же время, что и люди, посланные моим отцом. Так что с восьмидесятипроцентной вероятностью твои преследователи были его скрытыми телохранителями. Если враг решит проверить нас, то оставлять эти раны на твоем теле неразумно.

— Эта слуга доставила молодой госпоже неприятности, — почувствовала прилив вины Ван Чуань.

— Что ты хочешь сказать? — отчитала девушка Ван Чуань. — Так как ты и Хуан Цюань следуете за мной, я буду относиться к вам как к своим сестрам. Если вы будете упорствовать и продолжите держаться на расстоянии, останутся только отношения хозяин-слуга.

Ван Чуань почувствовала прилив благодарности и больше не решалась говорить такие вещи.

Фэн Юй Хэн развернулась и направилась в медицинскую комнату. Зайдя туда, она сразу переместилась в свое подпространство.

Внешние повреждения Ван Чуань было легко вылечить; но ликвидация последствий удара ладонью займет много времени. Она нашла несколько таблеток из корня красной сальвии и забрала их с собой. Из западного отдела достала лекарство, которое исцеляло пять внутренних органов, анестетик, спирт и иглу с ниткой для наложения швов. Только после сбора всех этих вещей она покинула пространство.

Было еще несколько бутылок спрея, того самого, что она дала Сюань Тянь Мину, но Фэн Юй Хэн не могла им воспользоваться. Ей хотелось оставить их на случай чрезвычайной ситуации. Сейчас она дома и получит тот же результат при использовании укола обезболивающего.

Вернувшись в свою комнату, она лично налила немного воды и скормила лекарство Ван Чуань. Затем разъяснила порядок приема лекарств, которые той придется пить ежедневно.

Ван Чуань смотрела на странные медицинские пилюли в маленькой фарфоровой бутылочке, и бесчисленные вопросы наполняли ее разум, но она их так и не задала.

— М-молодая госпожа, что вы держите в руках? А те, что я только что проглотила, они были лекарствами? Почему они не горькие? — все же не смогла удержаться Ван Чуань от вопросов, когда Фэн Юй Хэн принесла иглы, наполненные анестетиком.

Люди, привыкшие пить китайские медицинские супы, естественно, удивятся отсутствию горечи при употреблении лекарств западной медицины. Кроме того, оба препарата были в сладкой оболочке.

— Еще когда я жила в горах на северо-западе, я однажды встретила персидского эксцентрика. Он жил в уединении, вдали от общества. Каждый раз, когда я ходила собирать лекарственные травы и грибы, я видела его. Этот перс был врачом. Лекарства и инструменты, которые он использовал, выглядели весьма необычно, но они были очень эффективными. Я училась у него три года, пока он не покинул Да Шунь. Все это было подарено мне, — Фэн Юй Хэн давно уже приготовила объяснение своим странностям.

Ван Чуань не сомневалась в ней, несколько раз вздохнув о счастливой судьбе Фэн Юй Хэн.

— Я могу помочь тебе излечить внутренние повреждения с помощью лекарств, но улучшение будет немного медленнее. О внешних повреждениях нужно позаботиться сегодня. Завтра ты должна будешь сопровождать меня в поездке в храм, чтобы предложить благовония. Если я оставлю тебя здесь одну, то буду очень волноваться.

Ван Чуань еще не знала, что семья Фэн планировала устроить групповую прогулку. Пока Фэн Юй Хэн обрабатывала ее раны спиртом, она рассказывала о событиях последних нескольких дней.

Сяо Чжоу располагался недалеко от столицы. На быстрой лошади путь туда занимал не более половины дня. Ван Чуань не думала, что так много всего произойдет за те несколько дней, что она была в отъезде. Особенно, что Фэн Юй Хэн войдет во дворец и встретит императорскую наложницу Юнь. Она не могла не вздыхать снова и снова:

— Если императорская наложница Юнь готова говорить за юную госпожу, то молодая госпожа сможет жить беззаботно.

— Насколько трудно встретиться с императорской наложницей Юнь? — Фэн Юй Хэн не все понимала в этой ситуации. Несмотря на то, что они встретились однажды во дворце, и императорская наложница Юнь уже говорила от ее имени несколько раз, Фэн Юй Хэн не чувствовала, что эта женщина — та, с кем легко можно поладить. Это прекрасное лицо, казалось, скрывало массу секретов, удерживая всех остальных на расстоянии.

— Не просто трудно, — Ван Чуань слегка покачала головой, — она — та, кого посторонние абсолютно не могут встретить. Боюсь, что даже нынешний император в последний раз видел императорскую наложницу Юнь много лет назад.

— Хм? Даже император не может встретиться с ней? — это было действительно за пределами ожиданий Фэн Юй Хэн. Что же она за императорская наложница такая?

— Говорят, что после того, как императорская наложница Юнь родила девятого принца, она стала стремиться жить все более и более уединенно. Говорят, что дворец Зимней Луны становится холоднее с каждым днем. Даже если император придет, он не сможет вернуть во дворец тепло.

— Но я видела, что наложница Юнь прекрасно общается с обоими принцами, — возразила Фэн Юй Хэн. Эта женщина не казалась одинокой страдалицей.

— Остались только два высочества, которые могут встретиться с ней. Несмотря на то, что есть императрица, кажется, что из-за темперамента императорской наложницы Юнь ее слова не утратили вес даже после всех этих лет. Если она говорит, что кто-то нехорош, то, даже если он пронесся по полю битвы и убил врагов государства, он никогда не увидит улыбки императора. Если она говорит, что кто-то неплох, то даже если бы он возглавил восстание, император не произнес бы ни слова против, — горько улыбнулась Ван Чуань.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 68.2. Новое открытие в аптечном пространстве**

Выслушав рассказ Ван Чуань, Фэн Юй Хэн подумала о словах и действиях императорской наложницы в течение того дня. Очень быстро она поняла, к чему вели ее слова и действия.

Действительно, императорская наложница была именно такой!

Фэн Юй Хэн вдруг позавидовала этой женщине, хотя и не знала, что случилось с ее телом, раз она не хотела видеть даже императора. Тем не менее та благоволила ей до такой степени. Это было безумием, даже в двадцать первом веке это являлось бы не более, чем безнадежной иллюзией.

Девушка покачала головой и перестала думать об императорской наложнице Юнь, тщательно заботясь о травмах Ван Чуань. Когда пришло время применить анестетик, она сказала ей:

— Будет немного больно, когда я воткну иглу. Потерпи чуть-чуть. Это местное обезболивающее не повлияет на твою способность говорить.

Ван Чуань кивнула. В этом времени не был широко распространен даже мафейсан (1), она абсолютно точно никогда не слышала об обезболивающих уколах. Но Ван Чуань доверяла Фэн Юй Хэн. Еще больше она доверяла суждениям своего мастера, Сюань Тянь Мина.

Анестезия, очистка, сшивание — Фэн Юй Хэн сосредоточилась на том, что когда-то было ее профессией. Не хватало только медсестры, которая передавала бы ей инструменты и вытирала пот.

Ван Чуань наблюдала, как раны на ее плече и руке чудесным образом сшились странной нитью. Сразу после укола ее рука онемела. Настолько, что она не чувствовала боли, несмотря на иглу и нить, протыкающие ее руку. Что касается других частей ее тела, девушка могла перемещать их по своему желанию. Казалось, что они не пострадали. Она не могла не восхищаться волшебством персидского доктора.

— Все готово, — сказала Фэн Юй Хэн, заканчивая последний стежок, после чего помогла Ван Чуань одеться. — В ближайшие дни не заходи в воду и избегай физических нагрузок. Хорошо, что мы только собираемся предложить благовония. Просто оставайся со мной и ни о чем не беспокойся.

— Эта слуга понимает. Спасибо, юная госпожа, но... Когда моя рука перестанет неметь? — кивнув, спросила Ван Чуань.

— Через два часа все вернется в норму. Я помогу удалить нить через двенадцать дней. С твоими ежедневными делами тебе поможет Хуан Цюань. Кроме того, — ответила Фэн Юй Хэн, быстро прикинув время, — не позволяй никому видеть зашитую рану, кроме Хуан Цюань. И никому не говори о том, что я сегодня принесла.

— Я не могу сказать даже мастеру? — немного смущенная спросила Ван Чуань.

— Если вопрос задаст Сюань Тянь Мин, то можешь ответить, — взвесила все за и против Фэн Юй Хэн. Она знала, что этот вопрос не скрыть от этого мужчины; более того, так как у нее имелись идеи по улучшению медицинских знаний в эту эпоху, полагаться только на себя было бы неразумно. Сюань Тянь Мин стал бы очень хорошим помощником.

После напряженной ночи Фэн Юй Хэн перенесла свои вещи обратно в свое подпространство, перед этим зайдя в медицинскую комнату.

Быстро отправив Ван Чуань отдыхать, она пошла проверять запасы в своей подпространственной аптеке.

Впервые послав сюда вещи, Фэн Юй Хэн заметила кое-что очень странное. Хотя она не использовала много медицинских предметов, после появления в Да Шунь ее привычка записывать расходы в электронные записи никуда не делась. Странный компьютер в пространстве не имел подключения к интернету, и она могла только получить доступ к электронным базам данных аптеки. Всякий раз, когда у нее появлялось свободное время, как и в прошлой жизни, она включала его и просматривала данные, проверяя записи в аптеке.

Однако недавно Фэн Юй Хэн заметила, что медицинские предметы, которые она использовала, автоматически восполнялись в неизвестное время.

Например, в случае с той бутылкой с обезболивающим спреем, который она взяла у военных. Общее количество — двенадцать. Одну она дала Сюань Тянь Мину, так что остаться должно было одиннадцать. Девушка не осмелилась даже взять его, чтобы использовать на Ван Чуань. Почему же, когда она открыла чемодан, все двенадцать бутылок оказались на месте?

Взглянув на лекарства для пищеварения, использованные на Цзы Жуе, она обнаружила, что в коробку добавилась новая сумка, хотя ту девушка явно выбросила. Новый пакет был наполнен лекарствами. Только сердечные лекарства, которые она забрала с утра, и те, что были отданы Ван Чуань, частично отсутствовали.

Она удивилась, но вдруг вспомнила про лекарство для ногтей, которое дала Мань Си, и кинулась к той полке, чтобы посмотреть. Как и ожидалось, использованные лекарства пополнялись. Жидкость для снятия лака была такой же.

Внезапно у Фэн Юй Хэн зародились определенные ожидания. Могло ли случиться так, что это пространство обладало автоматической возможностью восполнения? Она решила вернуться на следующий день и посмотреть, добавятся ли использованные сегодня лекарства. Если у пространства действительно имелась такая способность, это стало бы огромной помощью для осуществления ее будущих планов!

Приятный сюрприз привел к тому, что Фэн Юй Хэн не выспалась. Только выйдя из подпространства, она услышала звуки уже занимавшихся делами слуг.

Девушка толкнула дверь и обнаружила, что только что рассвело. Она посетовала на неудобства древнего распорядка дня. Ей до боли не хотелось покидать свою комнату.

На самом деле в эту ночь в поместье Фэн было не так много тех, кто мог спать спокойно. Особенно выделялся Фэн Цзинь Юань. Скрытые охранники, которых он отправил в Сяо Чжоу, вернулись ночью, принеся совершенно неожиданный отчет:

— Когда эти слуги прибыли, резиденция в Сяо Чжоу была абсолютно безлюдна. Всех девочек перевезли много раньше.

Фэн Цзинь Юань был шокирован. Он не мог понять, кто на самом деле стал сражаться с ним за этих бесполезных девчонок.

— Эти слуги обнаружили подозрительную женщину, когда возвращались. Мы гнались за ней всю дорогу до столицы и обменивались ударами — и стрелами, и мечами. У нее серьезно ранено левое плечо и правая рука, а центр спины поражен ударом ладони.

— Вы знаете, кто эта женщина?

— Я не смею быть уверенным.

— Тогда кого вы подозреваете?

— Этот слуга подозревает... служанку второй юной госпожи.

...................\_

1. Первое задокументированное свидетельство применения общей анестезии при хирургической операции встречается в китайских летописях, относящихся к периоду Трех царств (225-265 гг.). Выдающийся врач Хуа Туо (140-208 гг.) разработал смесь растительных экстрактов, названную им "мафейсан" и обладавшую анальгетическим эффектом. Этот первый известный нам анестетик был с успехом использован при удалении отравленной стрелы у генерала Гуан Юя. Легенда гласит, что во время операции генерал играл в шахматы, в то время как Хуа Туо обрабатывал его поврежденную кость.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 69.1. Сейчас даже свиньи могут говорить по-человечески?**

Нынешняя поездка семьи Фэн в храм Всеобщей Терпимости, чтобы предложить благовония, должна была стать самой большой за все время существования. Кроме Фэн Фэнь Дай, все, кто присутствовал вчера, были и сейчас. Даже раненые Чэнь Ши и Фэн Цзы Хао. У Фэн Цзинь Юаня был выходной, так что он тоже смог поехать вместе с ними.

Когда Фэн Юй Хэн достигла главных ворот поместья Фэн, о Чэнь Ши в карете заботились сильные бабушки. За ними следовали Юй Ло, Мань Си и Бао Тан.

Сегодня она привела с собой Ван Чуань. Хуан Цюань присматривала за Цзы Жуем, а бабушка Сунь гуляла с Яо Ши. Цин Юй с евнухом Чжан продолжила проверку документов. Две другие первоклассные служанки остались присматривать за домом.

Их группу разделили на две кареты. Фэн Юй Хэн специально села с бабушкой Сунь и Яо Ши. Цзы Жуй был отправлен к Ань Ши и Сян Жун.

Храм Всеобщей Терпимости располагался примерно в сорока ли (1) от столицы на середине возвышенности. Если бы карета ехала с постоянной скоростью, то дорога заняла бы от четырех до шести часов.

— Мама, вздремни немного, — посоветовала ей Фэн Юй Хэн, увидев у женщины круги под глазами. Люди семьи Фэн суетились всю ночь, поэтому, рассевшись по каретам, они быстро заснули.

— Я беспокоюсь о Цзы Жуе. Волнуюсь, что он доставит неприятности наложнице-матери Ань, — отрицательно покачала головой Яо Ши. Время от времени она приподнимала занавес и смотрела наружу.

— Цзы Жуй очень ответственный, — девушка отняла руку, которой Яо Ши в который раз приподняла занавес. — Нет необходимости беспокоиться. Если наложница-мать Ань не сможет справиться с Цзы Жуем, то как она смогла вырастить Сян Жун такой хорошей?

— Это верно, — согласилась бабушка Сунь, — наложница-мать Ань всегда была миролюбивым человеком и хорошо относилась ко второму молодому мастеру.

— Я знаю, что у нее прекрасный характер, но так много всего произошло в поместье в последнее время. Я боюсь, что Цзы Жую будет некомфортно, — вздохнула Яо Ши. Она посмотрела на Фэн Юй Хэн и добавила: — Ты не знаешь этого, но вчера, когда ты не вернулась, Фэнь Дай и Цзы Хао говорили невероятно ужасные вещи, а Цзы Жуй упрекнул их. Я боюсь, что он вызовет враждебность у брата и сестер. Но Сян Жун — хороший ребенок.

— Наш второй молодой мастер очень понимающий и добрый ребенок. Как он мог не понять, кто относится к нему хорошо, а кто — плохо? Кроме того, все дети одинаковы. Скажут что-нибудь, а потом забудут. Они не будут мстить, — утешила Яо Ши бабушка Сунь, не дожидаясь, пока заговорит Фэн Юй Хэн.

— Бабушка Сунь действительно понимает детские чувства. Ты в таком возрасте, но я не знаю, есть ли у тебя ребенок или внук? — легко рассмеявшись, спросила Фэн Юй Хэн.

— Бабушка, А-Хэн ничего не знает. Не вини ее, — утешила бабушку Сунь Яо Ши, которая почувствовала, что старушка не ожидала этого вопроса и была совершенно поражена, но не нашла это странным. Вместо этого она, повернувшись к Фэн Юй Хэн, объяснила: — Единственный сын и невестка бабушки Сунь погибли много лет назад. Сгорели в пожаре.

— А-Хэн не знала этого. Бабушка, пожалуйста, не вини меня, — извинилась с грустью Фэн Юй Хэн. Задумавшись на мгновение, она задала еще один вопрос: — Тогда они оставили внука?

— Нет, они этого не сделали, — ответила бабушка Сунь, покачав головой. Но выражение ее лица было невероятно неестественным.

Яо Ши списала это на то, что ей напомнили о сыне, и не задумалась об этом. Фэн Юй Хэн же запомнила все, что увидела и услышала. Она всегда чувствовала, что скрытый мастер бабушки Сунь не может быть кем-то из семьи Фэн, так кем же он был? Может, это семья Чэнь? Возможно, она сможет найти ключ к разгадке.

Она больше не говорила об этом и еще раз посоветовала Яо Ши подремать. Ван Чуань получила телесные повреждения и была не в силах долго терпеть, так что тоже уснула. Фэн Юй Хэн знала, что Бань Цзоу прятался где-то рядом. Независимо от того, какие неожиданные обстоятельства возникнут, он определенно сможет защитить ее.

Они ехали медленно, Фэн Юй Хэн не знала точно, сколько времени прошло, когда почувствовала, что карета внезапно остановилась. Она открыла глаза и, думая, что они уже прибыли в храм Всеобщей Терпимости, подняла занавес и выглянула в окно. Но обнаружила, что экипаж был остановлен на дороге группой людей.

Узкая грунтовая дорога позволяла, хоть и с трудом, двум семьям путешествовать бок о бок, но, даже если бы кареты несколько раз задели друг друга, то получилось бы обойтись без скандала, просто принеся соответствующие извинения.

Но, так или иначе, две кареты попали в серьезную аварию, которая разбудила спящего в одном из экипажей человека. Который моментально громко заорал:

— Какой слепой идиот преграждает мне путь? Быстро убирайся с моего пути! Действительно невероятно, какая наглость не знать, что для них хорошо.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и в раздражении опустила занавес.

— Что случилось? — прозвучал вопрос Яо Ши.

— Эта толстуха Чэнь опять начинает с кем-то спорить, — беспомощно объяснила она.

— Это главная госпожа начала с кем-то конфликт, — добавила Ван Чуань, когда Яо Ши не отреагировала на "толстуху".

Фэн Юй Хэн вздохнула, Ван Чуань действительно прекрасно говорила на древнем языке! Она уже была в этом древнем мире так долго, и, хоть и уделяла внимание правильности формулировок и манерам, но, когда ее характер вспыхивал, она получала особое удовлетворение, говоря все прямо.

Спорящая Чэнь Ши — люди семьи Фэн уже привыкли видеть это. Никто не хотел выходить и подключаться к ругани. Из-за ног Чэнь Ши могла только приподнять занавеску и просто некоторое время браниться. Все просто ждали, оставаясь на своих местах.

Кто ж знал, что агрессивность Чэнь Ши была не просто прикрытием. Легкораненые отказываются покидать фронт. Сидя в своей карете, она мысленно проклинала их поездку и эти благовония, но все равно не останавливалась. Кроме того, чем больше она проклинала, тем хуже все становилось:

— Но вы все еще не открыли свои бесполезные глаза, чтобы увидеть, чьей карете вы мешаете. Разве ты пытался протиснуться не мимо кареты поместья Фэн? Что за низшие крестьяне! Даже собака не преграждает дорогу. Да ты хуже собаки!

Другая сторона, которая проявляла чудеса терпения, наконец, не выдержала. Фэн Юй Хэн услышала, как молодая девушка ясным и резким голосом ответила Чэнь Ши:

— Сейчас даже свиньи могут говорить по-человечески?

Ух ты! Она нашла это забавным и просто подняла занавеску, чтобы посмотреть представление.

...................\_\_\_

1. 1 ли равен 0,5 км.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 69.2. Сейчас даже свиньи могут говорить по-человечески?**

— Сейчас даже свиньи могут говорить по-человечески?

Ух ты! Она нашла это забавным и просто подняла занавеску, чтобы посмотреть представление.

Люди в других каретах тоже постепенно приподнимали занавески. Они все хотели увидеть, что за девушка осмелилась оскорбить Чэнь Ши, назвав ее свиньей.

Фэн Юй Хэн посмотрела в сторону кареты, которая столкнулась с экипажем Чэнь Ши. Там стояла молодая девушка лет тринадцати-четырнадцати, уперев руки в бедра. Пара ее живых и ярких глаз отчетливо выделялась на бледном лице. Одетая в черное, она выглядела смелой и храброй.

— Я не собираюсь признавать тебя. Лучше остановиться, прежде чем зайдешь слишком далеко, но ты продолжила, заходя все дальше и дальше? Посмотри, да твое лицо даже из окна не высовывается. А проклиная кого-то так сильно, ты тяжело задыхаешься. В столь преклонном возрасте, разве это не неприглядно? — говорила эта девушка, смотря в окно кареты Чэнь Ши, на ее лице была написана неприязнь.

— Быстрее, смотрите. Это потрясающе! — махнула рукой Фэн Юй Хэн Яо Ши и Ван Чуань,тут же залившись смехом.

Яо Ши ощутила беспомощность, но ее дочь редко смеялась так, как сейчас. Не желая лишать ее радости, она и Ван Чуань слегка высунулись из кареты.

Впервые Чэнь Ши обругала такая молодая девушка. Ее это так разозлило, что ей захотелось выбежать из кареты и задушить мерзавку. К сожалению, ее ноги иногда напоминали ей о перенесенном во дворце унижении. Даже если бы она захотела сдвинуться с места, то не смогла бы этого сделать.

— Вы даже не знаете, как мне помочь? — ей некуда было выплеснуть свой гнев, поэтому она обратилась к трем служанкам.

Которые синхронно покачали головами, а Юй Ло произнесла:

— Доктор сказал, что травмы ног главной госпожи очень серьезны, так что не стоит ходить слишком много.

— Мастер также сказал нам, слугам, позаботиться о том, чтобы главная госпожа больше отдыхала в карете. Пока мы не прибудем в храм Всеобщей Терпимости, мы не должны покидать экипаж, — добавила Мань Си.

— Основательница тоже отдала такие распоряжения, — кивнула Бао Тан.

Чэнь Ши, не имея возможности выйти из экипажа, почувствовала себя подавленной. Как будто все под этими небесами над ней издевались. Поэтому она просто начала громко кричать изнутри кареты. Воющие крики становились все громче, заставив птиц, гнездящихся в близлежащем лесу, улетать потревоженными.

— Такая внушительная манера речи, такая высокомерная! — вздохнула Фэн Юй Хэн.

— Я сейчас изобью тебя, — в это время чей-то спокойный и благородный голос перебил ужасные вопли Чэнь Ши.

Немедля кто-то похожий на члена императорской гвардии бросился к экипажу Чэнь Ши. Открыв занавес, он вытащил ее наружу и отвесил ей десяток сильных пощечин. Силы, стоящей за каждой, было достаточно, чтобы даже Фэн Юй Хэн скорчила гримаску.

Чэнь Ши оцепенела под этими десятью пощечинами. Не потому, что увидела звезды, нет. Противник перестал бить ее, но она продолжала мотать головой из стороны в сторону. Только после того, как слуги поддержали ее, она остановилась.

Женщина никак не могла понять. Когда-то она была главной женой впечатляющей семьи Фэн. Куда бы она ни пошла, ее постоянно окружали люди. Где бы ни сидела, на нее взирали с завистью. Почему прямо сейчас ее ударили? Ее избили дома. Ее ударили во дворце. Теперь же, когда она вне поместья, ее опять избили?

Ее глаза еле открывались, превратившись в крошечные щелочки, а лицо уже распухло и стало совершенно неприглядным.

— Ты посмел меня ударить? — Чэнь Ши не хотела отступать. Она не заметила, как у нее изо рта пошла кровь, и хрипло закричала: — Я официальная жена премьер-министра двора Фэн Цзинь Юаня. Но ты осмелился ударить меня?

— Прекрати заставлять лорда Фэн терять лицо. Ты просто та, кто тянет других на дно. Тебе не стыдно прятаться за фамилией? Ты действительно невероятно бесстыдна, — еще раз заговорила девушка, стоящая около кареты.

Люди поместья Фэн начали шевелиться — они больше не могли сидеть и игнорировать ситуацию. Более того, Чэнь Ши уже воспользовалась именем поместья Фэн, а другая сторона все еще имела наглость вести себя таким образом. Это означало, что нападению подверглась уже не только Чэнь Ши, но сама семья Фэн.

Фэн Цзинь Юань подошел, лично сопровождая основательницу. Ань Ши и Хань Ши вместе с Цзинь Чжэнь также последовали вперед. Фэн Юй Хэн немного задумалась, прежде чем привести Яо Ши.

— Мне действительно все равно. Эта мерзкая женщина доставляет неприятности везде, где появляется? Это и правда слишком утомительно, — сказанное основательницей было слышно издалека.

Чэнь Юй, следовавшая за ней, думала абсолютно так же. Если бы она была в том же состоянии, что и Фэн Цзы Хао после травм, то скорее умерла бы, чем вышла из кареты и потеряла лицо. Раньше эта мать демонстрировала свою силу только в поместье. Но теперь она не знала, когда остановиться, и охватывала все, куда могла дотянуться. Она даже создавала проблемы во дворце. Из жадности, ради интересов семьи Чэнь, она даже продала будущее собственной дочери. Зачем ей такая мать?

— Мама, будьте снисходительны. Просто потерпите ее в последний раз, — посоветовал основательнице Фэн Цзинь Юань.

— Ха, — глубоко вздохнула та, — репутация семьи Фэн была полностью разрушена ею одной.

— Муж! Свекровь! Вы должны поддержать меня! Вашу невестку чуть не забили до смерти! — заголосила Чэнь Ши, опустившись на землю при виде Фэн Цзинь Юаня и основательницы. Говоря это, она указала на девушку около кареты и продолжила ругаться: — Это та грязная шлюха. Она оскорбила меня, назвав свиньей!

Основательнице хотелось сказать, что забить ее до смерти будет правильно. Она не просто свинья! Но это касалось репутации семьи Фэн, и старуха вынуждена была делать все возможное, чтобы не показать свои эмоции. Она приготовилась сказать несколько слов о катастрофе и молилась про себя, чтобы другая сторона не оказалась слишком могущественной. Избиение жены высокопоставленного чиновника на улице было преступлением, караемым смертью.

Но прежде чем эти слова сумели покинуть ее рот, Фэн Цзинь Юань посмотрел на девушку около кареты и сказал испуганным голосом:

— Великая княжна У Ян?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 70.1. Я попрошу дядю императора расчленить эту свинью живьем**

— Эта девушка — дочь официальной жены владельца дворца Вэнь Сюань, великая княжна У Ян, при рождении ей дали имя Сюань Тянь Гэ, — тихо сказала Ван Чуань, подойдя к Фэн Юй Хэн. Подумав немного, она добавила: — Принц Вэнь Сюань — младший брат-близнец нынешнего императора. Его единственный оставшийся в живых брат.

Фэн Юй Хэн поняла. Неудивительно, что она была такой смелой.

Фэн Цзинь Юань уже мысленно обдумал ситуацию. Так как Чэнь Ши очень рано воспользовалась именем поместья Фэн, другая сторона фактически ругала ее за отсутствие уважения. Тогда существовало только два варианта развития событий. Один заключался в том, что другая сторона была кем-то, кто хоть и являлся частью Цзян Ху, но понятия не имел, что это за поместье Фэн. Второй — а также тот, которого Фэн Цзинь Юань хотел избежать, — другая сторона была кем-то более высокого ранга.

Должность премьер-министра говорила о том, что он — чиновник высшего ранга. Можно сказать, что для него ничего не значили ни министры, ни генералы императорского двора.

Но существовал класс людей, с которыми было особенно трудно иметь дело: родственники императора.

И в последнее время он, казалось, постоянно доставлял неприятности родственникам императора.

Только не это. Это снова повторилось.

— Ах, дядя Фэн... Вы наконец-то показали себя, — неодобрительно высказалась великая княжна У Ян. — Эта княжна думала, что вы действительно готовы прятаться в своей карете, принимая то, как ваша жена проклинает мою принцессу-мать.

Голова Фэн Цзинь Юаня от этих слов чуть не лопнула. Слова великой княжны У Ян означали, что принцесса Вэнь Сюань тоже находилась в карете?

Он быстро взял основательницу под руку и двинулся вперед. Оказавшись с великой княжной У Ян лицом к лицу, мужчина выдавил приветствие:

— Я не знал, что эта великая княжна здесь...

— Хорошо-хорошо, хватит тратить время на все эти бесполезные вещи, — прежде чем он смог закончить свою речь, великая княжна У Ян прервала его, — идите и произнесите эти бессмысленные слова перед моей принцессой-матерью. Я спрашиваю вас, по какой причине эта свинья злится и проклинает нас? Она считала, что эту великую княжну легко запугать? Она считала мою принцессу-мать легкой добычей? Или, возможно, она хотела бросить вызов престижу моего императорского отца? Мы из тех, кто во дворце может ездить в каретах. Эта великая княжна доросла до своего возраста, и даже дядя император не стремится в чем-то меня обвинять. По какой причине я должна страдать от издевательств какой-то свиньи за пределами дворца?

Неважно, что она говорила, речь неизменно сводилась к свинье. Фэн Цзинь Юань и основательница почувствовали, как кровь приливает к их вискам, однако не осмелились ничего возразить.

Излишне говорить, что первой начала ругаться Чэнь Ши. Кроме того, ее слова были намного хуже сказанного великой княжной У Ян. Даже если бы это оказались не представители дворца Вэнь Сюань, мог ли он, как официальное лицо, одолеть брата-близнеца императора? Это были не пустые сплетни!

Фэн Цзинь Юань больше ничего не сказал. Повернувшись лицом к карете, он преклонил колени вместе с основательницей. Увидев их в таком положении, другие члены семьи Фэн почувствовали, что не стоит продолжать стоять, и тоже быстро опустились на колени. Они услышали, как Фэн Цзинь Юань сказал:

— Мы не знали, что здесь принцесса и великая княжна. Этот Фэн Цзинь Юань здесь и сейчас — представитель виновной стороны, Чэнь Ши, — готов принять наказание от принцессы и великой княжны, и надеется, что принцесса будет снисходительна.

— Эта старшая была недостаточно строга. Принцесса, пожалуйста, простите семью Фэн за грубость, — добавила основательница.

Ее голос получился совсем дрожащим. Сейчас она и правда обдумывала возможность того, что звездой катастрофы семьи Фэн была не Фэн Юй Хэн, а Чэнь Ши. Если на то пошло, то как сегодняшнее происшествие связано с Фэн Юй Хэн? Чэнь Ши была настоящим бедствием!

Человек в карете долгое время молчал.

Чэнь Ши, поднявшая весь этот шум, сейчас сидела тише воды ниже травы. Это оказался другой представитель правящей династии, которого она вывела из себя. Хотя это была всего лишь принцесса, она в течение многих лет являлась женой высокопоставленного чиновника и кое-что о ней она знала. Принц Вэнь Сюань — единственный брат нынешнего императора, у которого родились девять сыновей, но не было ни одной дочери. Была только дочь официальной жены его брата — владельца дворца Вэнь Сюань, в которой он души не чаял. По-видимому, когда ей исполнится пятнадцать, ей присвоят титул принцессы.

Но во всем был виноват характер Чэнь Ши! Она обругала, причем довольно омерзительно, эту юную великую княжну. Хуже того, в карете сидела ее мать! Официальная жена принца Вэнь Сюаня!

Чэнь Ши чувствовала, что ее жизнь не продлится долго.

— Чэнь Ши? — изнутри кареты, наконец, раздался голос, ровный и благородный. — Премьер-министр Фэн, эта Чэнь Ши ваша наложница?

— Она официальная жена, — беспомощно сказал Фэн Цзинь Юань, с отвращением посмотрев на упомянутую.

— Хм-м? — вопросительно протянула принцесса Вэнь Сюань. — Официальная жена семьи Фэн разве не Яо Цянь Жоу? В том году, когда дочь императорского врача Яо выходила замуж в ваше поместье Фэн, я лично пришла, чтобы помочь ей наложить макияж. Почему по прошествии нескольких лет вы заменили свою официальную жену кем-то еще?

Чэнь Ши от ненависти заскрипела зубами. Прошло так много лет, так почему же некоторые люди до сих пор видели в ней наложницу?

Фэн Цзинь Юань смутился. Вопросы, напрямую касающиеся семьи Фэн, были вещами, о которых он не мог говорить с посторонними. Независимо от того, что случилось с семьей Яо, император не вынес приговор дочери, которая вышла замуж из их семьи, но они поспешно выслали ее с детьми в горы на целых три года. Как он должен был рассказать об этом?

— Хмф, — холодно фыркнули внутри кареты, увидев, что он не отвечает. — Цянь Жоу была так хороша, но вы не хотели ее. Вместо этого вы подняли "это" на должность главной жены. Могу я спросить премьер-министра Фэн, если вы неспособны позаботиться о своей семье, то как можете радеть за страну?

— Этот смиренный отвечает: я действительно неопытно вел свои личные дела. Принцесса, пожалуйста, простите. Тем не менее вопросы двора никогда не были однозначными, — склонившись, ответил нахмурившийся Фэн Цзинь Юань. Эта ситуация становилась все серьезнее.

— Разве что так, — принцесса полностью проигнорировала недовольство Фэн Цзинь Юаня, вместо этого начав неторопливо болтать со своей дочерью: — Тянь Гэ, — она назвала великую княжну именем, данным ей при рождении, — несколько дней назад твой дядя император высказал желание увидеться с тобой. Когда мы вернемся в столицу из храма Всеобщей Терпимости, не забудь посетить его во дворце.

— Не волнуйся, мама. Тянь Гэ понимает. Дядя император очень любит Тянь Гэ. С детства он ни разу не ругал меня. Помню, однажды императорский отец почувствовал, что я веду себя непослушно, и высказал свое неодобрение. Дядя император был так зол, что не позволил отцу посещать двор целых два месяца. Если бы дядя император знал, что кто-то указал на Тянь Гэ и назвал ее шлюхой, он определенно расчленил бы этого человека живьем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 70.2. Я попрошу дядю императора расчленить эту свинью живьем**

— Великая княжна! — испугалась Чэнь Ши. — Великая княжна это была моя ошибка. Я не ругалась на вас. Я проклинала саму себя! Я шлюха. Я просто дрянь!

Как Чэнь Ши могла все еще беспокоиться о своей репутации? Что ей до нее?! Если разгневать принцессу, можно найти выход; но если разгневать императора... ее могла ожидать только смерть. Она боялась, что после этого Чэнь Юй и Цзы Хао тоже не проживут долго!

— Великая княжна! — выкрикнула Чэнь Ши и заплакала. — Я знаю, что была неправа. Я прошу великую княжну и принцессу о снисходительности. Я признаю, что ошибалась!

— Принцесса-мать, передо мной плачет свинья. Это действительно отвратительно, — великая княжна У Ян больше не могла на это смотреть.

— Тогда загоните ее обратно в свиной загон, — тут же прозвучал голос принцессы Вэнь Сюань.

После этих слов двое охранников вышли вперед и бросили Чэнь Ши обратно в ее карету.

Фэн Цзинь Юань был приведен в ужас этими словами, а основательница даже упала на землю.

Все знали, что император обожал великую княжну У Ян. Хотя и не до такой степени, как девятого принца, но его чувства были столь велики, что никому не рекомендовалось провоцировать ее! Как сказала великая княжна, даже император неохотно ругал ее. На каком основании она позволила бы Чэнь Ши проклинать себя?

— Этот просит прощения у принцессы и великой княжны, — Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его репутация была уничтожена. Высшее должностное лицо двора, как и все другие члены семьи, подвергся такому унижению из-за одной женщины.

В это время основательнице внезапно пришла в голову какая-то идея. Она локтем толкнула Фэн Цзинь Юаня:

— Сын, Яо Ши же здесь! Быстрее, позови Яо Ши, пусть отдаст дань уважения принцессе.

— Пригласите наложницу-мать Яо, — быстро и тихо он отдал слуге приказ, сумев понять свою мать. Яо Ши была знакома с многими влиятельными людьми в столице, он это знал. Кроме того, семья Яо вырастила много поколений врачей, поэтому их основа была слишком прочна.

Фэн Юй Хэн увидела этот маневр и почувствовала недовольство. Почему ее матери приходится прикрывать огрехи Чэнь Ши? Ее отец и бабушка такие оптимисты!

— Мать, — она потянула Яо Ши за рукав, — что бы ни спросили, отвечай прямо. Говори правду. Нет необходимости покрывать кого-либо еще.

— Хорошо, я послушаю А-Хэн, — заколебавшись на мгновение, но все же кивнув, ответила Яо Ши.

— Ты тетя Жоу? — спросила спустя некоторое время великая княжна У Ян, чуть присев на корточки, когда слуга привел Яо Ши к карете принцессы Вэнь Сюань. Она родилась на два года раньше Фэн Юй Хэн. В то время семья Яо все еще процветала, а Яо Ши и принцесса Вэнь Сюань были очень близки. После рождения великая княжна У Ян часто могла видеть ее. Связь прервалась только после того, как Яо Ши отправили на северо-запад три года назад.

Услышав, как великая княжна У Ян назвала ее своей тетей Жоу, Яо Ши заплакала. Было очень мило, что этот ребенок помнил ее.

— Тетя Жоу, не плачь! — великая княжна У Ян с тревогой вытерла слезы Яо Ши. — Тетя Жоу столько лет не приходила навестить Тянь Гэ. Я думала, что больше не нравлюсь тебе.

— Глупый ребенок, — Яо Ши совершенно не могла сдержать слез, — тетя Жоу думала о тебе каждый день, но тетя Жоу была очень далеко и не могла вернуться в столицу.

Изнутри кареты послышался вздох. Наконец, молодая служанка отдернула занавеску в сторону. При поддержке У Ян и служанки из кареты вышла знатная дама в неформальном платье.

Она выглядела на несколько лет старше Яо Ши. Эти двое всегда казались сестрами. После долгожданного воссоединения они обнялись, горько заплакав, когда их глаза встретились.

Некоторое время окружающие тоже вытирали слезы.

Основательница семьи Фэн начала сожалеть о столь поспешном решении. Теперь, когда она думала об этом, семья Чэнь дала богатство семье Фэн, но Яо Ши могла предоставить Фэн Цзинь Юаню другую поддержку!

— Сестренке не нужно ничего говорить. Старшая сестра понимает, — наконец, прекратив плакать, принцесса Вэнь Сюань протянула руку Яо Ши и свирепо посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. А потом, отвернувшись, направила свое внимание на Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуя.

Яо Ши быстро махнула им рукой. Увидев, что Фэн Юй Хэн привела Цзы Жуя, она сказала:

— Старшая сестра, взгляни. А-Хэн и Цзы Жуй уже такие большие.

Фэн Юй Хэн никогда не встречала принцессу Вэнь Сюань и великую княжну У Ян. Прежде чем первоначальная владелица тела покинула поместье Фэн, она была дочерью первой жены. Семья Фэн поручала ей заниматься бесконечным количеством домашних дел. Добавьте к этому тот факт, что она любила изучать медицину, и всякий раз, когда у нее появлялось свободное время, девочка спешила прямо к семье Яо и училась у пожилого врача Яо. Где она могла найти время, чтобы навестить других людей с Яо Ши?

В то время Яо Ши часто посещала королевскую семью Вэнь Сюань, но никогда не проявляла себя. Еще меньше она любила общаться с влиятельными чиновниками. По большей части женщина просто улыбалась им, а затем сбегала, не принимая ничего близко к сердцу.

Однако в последнее время она всегда неожиданно оказывалась в центре внимания. Так получилось из-за Фэн Юй Хэн, заменившей оригинал.

Фэн Юй Хэн потянула Цзы Жуя и опустилась на колени, чтобы отдать дань уважения. Она не держалась, как незнакомка, но и не фамильярничала, сказав:

— А-Хэн приветствует старшую сестру великую княжну и приветствует принцессу.

— Этот ребенок зовет Тянь Гэ старшей сестрой, но почему же меня называет принцессой? — спросила принцесса Вэнь Сюань, рассмеявшись.

— А-Хэн, зови ее своей тетей Лань, — сказала Яо Ши.

— А-Хэн приветствует тетю Лань, — Юй Хэн повторила приветствие.

Фэн Цзы Жуй скопировал ее действия и также отдал дань уважения. Он сложил ладони как настоящий маленький лорд. Это заставило принцессу Вэнь Сюань не знать, плакать ей или смеяться.

— В том году моего отца внезапно поразила чрезвычайно сложная болезнь, и спас ему жизнь именно императорский врач Яо. Он украл его из врат ада. С этого момента наша семья Е видела в семье Яо своих благодетелей. Премьер-министр Фэн, вы знали об этом? — надменно, как истинная принцесса, холодно спросила принцесса Вэнь Сюань, когда все же смогла чуть притупить слезами многолетнюю тоску, без всякого выражения глядя на членов семьи Фэн.

Нервы Фэн Цзинь Юаня были натянуты, как струна. Семья Е? Главный учитель академии Юнь Лу, императорский наставник Е Жун?

Его бросило в холодный пот.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 71.1. Соперница в любви**

Официальная принцесса дворца Вэнь Сюань — дочь первой жены императорского наставника Е Жуна. Это было хорошо известно всем, но не тот факт, что этого выдающегося человека спас от ужасной болезни Яо Сянь. Фэн Цзинь Юань в то время еще не женился на Яо Ши, поэтому он, естественно, не знал.

Услышав эти слова, этот достопочтенный премьер-министр задал себе вопрос: семья Е видела в семье Яо своих благодетелей, так почему же они не говорили от имени этой семьи, когда та столкнулась с проблемами?

Между принцессой Вэнь Сюань и Яо Ши существовали крепкие узы дружбы, семья Яо действительно была их благодетелями; поэтому могла быть только одна причина.

У Фэн Цзинь Юаня зашевелились волосы на затылке. Может ли быть, что семья Е знала, что совершенное преступление определенно не повредит основанию семьи Яо?

Основательница, очевидно, подумала о том же самом. Она и Фэн Цзинь Юань быстро посмотрели друг другу в глаза и увидели в них сожаление.

Их тогдашнее решение оказалось слишком поспешным! Слишком опрометчивым!

— Премьер-министр Фэн, — снова заговорила принцесса Вэнь Сюань, больше не касаясь предыдущей темы, — я не видела Цянь Жоу в течение многих лет, и мне есть, что сказать ей. Цянь Жоу и ее дети будут сидеть в моей карете. Премьер-министр Фэн, у вас есть возражения по этому поводу?

Как мог Фэн Цзинь Юань посметь озвучить какие-либо возражения? Он искренне надеялся, что Яо Ши скажет несколько слов в его пользу, но, подумав о том, как Фэн Юй Хэн будет себя вести, сразу же оставил эту надежду.

— Тетя Лань и наложница-мать должны наслаждаться беседой наедине. Мы не будем мешать. Можно А-Хэн поедет со старшей сестрой Тянь Гэ в своей карете? — кто бы мог подумать, что Фэн Юй Хэн скажет что-то подобное.

— Очень хорошо, прекрасно, — улыбнулась и кивнула У Ян.

Две группы людей расселись по экипажам, и лошади снова тронулись в путь. Они слишком задержались из-за этого инцидента, и возницам пришлось немного ускориться, чтобы вовремя добраться до храма Всеобщей Терпимости.

Говоря об этой великой княжне У Ян, Сюань Тянь Гэ, она действительно с самого начала вела себя как добрая знакомая. С того момента, как они оказались в карете, она схватила Фэн Юй Хэн за руки и начала рассказывать ей о своей горечи, постоянно играясь двумя пальцами и выглядя очень грустно и жалко:

— Младшая сестра Хэн, ты хуже всех. Когда я была маленькой, мама-принцесса всегда говорила мне, что у тети Жоу тоже есть очень милая сестренка, поэтому я начала думать о тебе и надеяться, что однажды тетя Жоу возьмет тебя с собой. Ты не знаешь этого, но в моем поколении людей с фамилией Сюань, единственная девушка это я. С детства и до сих пор я могла играть только с теми противными мальчишками. Это раздражало меня до смерти. Но ты ни разу не приехала.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что личность Сюань Тянь Гэ очень хорошо ей подходит, особенно то, как она преувеличенно проклинала Чэнь Ши. Слушать ее было намного комфортнее, чем остальных древних людей с их формальными речами. В настоящее время ей незачем было церемониться. Обняв за шею Сюань Тянь Гэ, она болтала с ней о романтике.

Когда они, наконец, прибыли к цели этого путешествия, в храм Всеобщей Терпимости, Сюань Тянь Гэ глубоко склонилась к коленям Фэн Юй Хэн:

— Так ты — девушка, приглянувшаяся девятому брату. А-Хэн, я действительно восхищаюсь тобой!

Храм Всеобщей Терпимости принадлежал императорской семье Да Шунь. Он располагался примерно в сорока ли\* от столицы, прямо на склонах одноименной горы, на вершине которой находился женский монастырь Всеобщей Терпимости, окруженный сильным запахом благовоний.

Две великие семьи приехали в храм Всеобщей Терпимости, чтобы предложить благовония. Для храма их прибытие много значило, и он послал своих людей помочь этим семьям обустроиться.

После того как Фэн Юй Хэн попрощалась с Сюань Тянь Гэ, она сразу же привела Цзы Жуя к Яо Ши. Передав его матери и заставив Хуан Цюань остаться с ним, она посоветовала:

— В храме много людей. Мама, внимательно следи за Цзы Жуем.

— Не волнуйся, — Яо Ши рассмеялась над ее тревогой, но кивнула в знак согласия.

Дорога в храм была ухабистой, что не очень хорошо сказалось на Ван Чуань. Фэн Юй Хэн в очередной раз продезинфицировала рану и применила нужное лекарство. Специально оставив Ван Чуань убираться в комнате, она взяла с собой Хуан Цюань и присоединилась к первой трапезе семьи Фэн после того, как они прибыли в храм Всеобщей Терпимости.

— Сегодня был утомительный день, и храм позволил нам преподнести благовония завтра. В то же время мы должны будем зажечь алтарную лампаду, чтобы сохранить мир, — заговорила основательница, увидев, что все собрались. Говоря о следующем дне, она посмотрела на Фэн Чэнь Юй и Фэн Цзы Хао и почувствовала себя несчастной, сказав глубоким голосом: — Вы должны сделать все возможное! Как сын и дочь первой жены, вы должны послужить всем примером.

— Цзы Хао, после того, как закончишь предлагать благовония, тебе нужно будет вернуться в академию. Отец еще раз позаботится о подкупе Сяо Чжоу, — добавил Фэн Цзинь Юань. Говоря это, он пристально и умоляюще посмотрел в сторону Яо Ши.

Которая, однако, держала голову опущенной и не двигалась.

— Правильно. Ты должен их подкупить. Деньги не имеют значения, пока у Цзы Хао есть светлое будущее, — взволновалась и даже начала кричать Чэнь Ши, которая только что заняла свое место. Говоря все это, она схватила Фэн Цзы Хао за руку: — Мама будет полагаться на тебя и Чэнь Юй.

Фэн Цзинь Юань холодно фыркнул и с отвращением посмотрел в сторону, не желая смотреть на избитое лицо Чэнь Ши, выглядевшее настоящей свиной мордой.

Выражение лица Фэн Чэнь Юй тоже стало холодным, она обдумывала свои собственные планы.

Пока они ели, атмосфера оставалась мрачной. Фэн Цзинь Юань пресек даже привычное хихиканье Хань Ши, сказав ей обратить внимание на свой внешний вид.

Когда они, наконец, закончили есть и отложили посуду, то вздохнули с облегчением.

После трапезы все разошлись. Фэн Юй Хэн шла немного медленнее, оказавшись позади всех, и обратила внимание на следующую группу вошедших, чтобы поесть. Во главе были мужчина и девушка, которые выглядели очень близкими родственниками. Она не считала себя слишком уж чувствительной натурой, но ощутила, что взгляды, которые те бросили на нее, несли в себе определенную враждебность.

Фэн Юй Хэн поискала их в воспоминаниях первоначальной владелицы тела, но ничего не нашла.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 71.2. Соперница в любви**

После обеда Сюань Тянь Гэ искала пристанища в комнате Фэн Юй Хэн, желая поделиться способами завоевания девятого принца. Та, однако, думала о паре родственников, которых встретила ранее, и спросила Сюань Тянь Гэ:

— Какая другая аристократическая семья сегодня приехала предложить благовония?

— Ты видела их? — чуть успокоившись, ответила вопросом на вопрос Сюань Тянь Гэ.

— О ком это ты говоришь? — нахмурилась Фэн Юй Хэн.

— Это дочь и племянник единственного феодала Да Шунь, лорда Ань Дина, — очень просто сказала ей Сюань Тянь Гэ.

Услышав о лорде Ань Дине, Фэн Юй Хэн вспомнила день, когда госпожа Чжоу пришла доставить помолвочные дары. Тогда она упомянула, что дочь лорда мечтала о Сюань Тянь Мине; однако тот поджег его дворец.

Неудивительно, что она почувствовала такую неприязнь. Это была соперница в любви!

— А-Хэн, тебе не нужно беспокоиться, — похлопала ее по плечу Сюань Тянь Гэ, — хотя этот лорд Ань Дин может унаследовать трон, у него нет сына. Теперь, когда он стал старше, его тело становится все более и более хрупким. Понятно, что будущих поколений не ожидается. Более того, изначально он был принцем без реальной власти, а также назначенным феодалом. Он находится на совершенно другом уровне по сравнению с дворцом Вэнь Сюань.

— Я действительно не волнуюсь. Я просто вздыхаю над очарованием твоего девятого брата. Вот и все, — сказала ей Фэн Юй Хэн.

Две девушки, смеясь, разговаривали обо всем на свете довольно долго.

— Когда ты вернешься в столицу, я познакомлю тебя с хорошими родственниками. В конце следующего месяца во дворце будет праздничный ужин. Так как ты вернулась в столицу в этом году, то обязательно должна поехать, — сказала, неохотно прощаясь, Сюань Тянь Гэ, когда за ней пришла служанка, присланная принцессой Вэнь Сюань, чтобы вернуть ее обратно.

Фэн Юй Хэн потребовалось много времени, чтобы среагировать, осознав, что конец следующего месяца был просто фестивалем середины осени. Она даже не заметила, что так долго прожила в этой эпохе.

Проводив Сюань Тянь Гэ, она приготовилась посетить Цзы Жуя и Яо Ши. Ван Чуань немного отдохнула и поела. Ее физическая сила, наконец, восстановилась. Фэн Юй Хэн дала девушке обезболивающее, чтобы облегчить ее состояние.

Они уже готовились выходить, когда увидели Хуан Цюань, несущую спящего Цзы Жуя. Но Фэн Юй Хэн не увидела позади нее Яо Ши, поэтому спросила:

— Где матушка?

— Госпожа и бабушка Сунь отправились отнести десерты основательнице и Чэнь Ши, — тихо сказала Хуан Цюань.

— Почему те заставили их относить десерты? — Фэн Юй Хэн явно была озадачена.

— Их привезли из дома. Вчера вечером бабушка Сунь сказала, что основательнице все труднее и труднее есть десерты из храма. Раньше их всегда готовила и привозила Чэнь Ши. В этом году она, естественно, не смогла их подготовить, поэтому бабушка Сунь и госпожа приготовили несколько за ночь, — объяснила Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн внезапно приподняла брови, у нее появилось плохое предчувствие.

— Сколько времени их уже нет?

— Довольно давно, — ответила Хуан Цюань.

— Иди туда, где живет Чэнь Ши. Если увидишь маму, верни ее обратно. Не позволяй ей доставить эти десерты. Бегом туда и обратно. Цзы Жуй не должен оставаться один, — сказала Фэн Юй Хэн, быстро взяв у Хуан Цюань Цзы Жуя, она лично уложила его в кровать, накрыв одеялом.

Хуан Цюань ничего не спрашивала и только кивнула. Развернувшись, она быстро выбежала из комнаты.

— Мы пойдем к основательнице, — Фэн Юй Хэн потянула за собой Ван Чуань.

Она определенно не чувствовала, что бабушка Сунь, вытащившая Яо Ши посреди ночи, должна была просто приготовить десерты для основательницы. Если другая сторона сделала что-то с десертом, пока мать не обращала внимания, она боялась, что это преступление ляжет на плечи Яо Ши.

Эти двое с мрачными выражениями лиц уже рванули вперед, но были остановлены Фэн Чэнь Юй.

— Вторая сестра, у тебя есть медицинские знания. Быстро иди к третьей сестре и осмотри ее, — с показной тревогой сказала Фэн Чэнь Юй, схватив за руку Фэн Юй Хэн.

— Хм? — Фэн Юй Хэн была потрясена. Она небрежно спросила: — Что случилось с Сян Жун?

— Я тоже не знаю, — покачала головой Фэн Чэнь Юй. — Отец сказал мне заботиться о младших сестрах. Я собиралась зайти к каждой, но, придя в комнату третьей сестры, заметила, что у нее очень плохой цвет лица. Она лежала на кровати и не могла даже пошевелиться.

— Где наложница-мать Ань? — нахмурилась Фэн Юй Хэн.

— Она сейчас с бабушкой. Вторая сестра, быстро сходи и посмотри, — сказала Чэнь Юй.

— Я пойду за старшей сестрой, а ты продолжай идти туда, — сказала Фэн Юй Хэн Ван Чуань, подумав, что появившаяся Чэнь Юй не похожа на притворявшуюся.

Ван Чуань кивнула и быстро ушла.

Фэн Юй Хэн последовала за Чэнь Юй в комнату Сян Жун. Девочка была бледна и лежала на кровати, выглядя очень усталой.

— Что случилось? — она быстро подошла к Сян Жун. Коснувшись рукой ее лба, она обнаружила у той жар.

— Пришла вторая сестра? — Сян Жун была польщена. Она предпочитала уникальный темперамент второй сестры исключительно красивому лицу Фэн Чэнь Юй. Она любила ее с самого детства. — Я просто была немного безрассудной. Достаточно будет полежать некоторое время.

— Сян Жун, когда тебе плохо, не надо бороться и терпеть. Вторая сестра обладает медицинскими знаниями. Если она взглянет, я буду спокойна, — сказала Фэн Чэнь Юй.

— Спасибо старшей сестре за беспокойство, — тихо проговорила Фэн Сян Жун, взглянув на Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Она просто положила руку на запястье Сян Жун и успокоилась.

— Ничего плохого, просто небольшая лихорадка. Приляг, пусть слуга вскипятит немного воды для питья. Мне все еще нужно сходить к бабушке. Когда вернусь, дам тебе лекарство.

— Не нужно утруждать себя, — сказала Сян Жун, думая, что ей придется выпить горький лекарственный суп, — вторая сестра, ты можешь заниматься своими делами. Сян Жун в порядке.

— Хорошенько отдохни. Я вернусь и увижусь с тобой, — Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала и встала, намереваясь уйти.

— Я сопровожу вторую сестру. Я тоже хотела навестить маму, — продолжила Чэнь Юй.

Обе вышли из комнаты одна за другой. Только после того, как они покинули маленький двор, она услышала голос Чэнь Юй. На этот раз, однако, тот был не сострадательным, а очень холодным:

— Хорошо всегда иметь право на ошибку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 72.1. Обманутая**

Фэн Юй Хэн искоса взглянула на Чэнь Юй, и на ее губах показалась улыбка.

Было ли это правдой?

— Старшая сестра, мы в одной лодке.

Они разошлись в разные стороны на развилке. Фэн Юй Хэн внимательно посмотрела в сторону места, где жила Чэнь Ши, но не смогла увидеть Хуан Цюань. Поэтому быстро направилась к основательнице.

Когда она пришла, та сидела и болтала с Яо Ши и Ань Ши.

— Говоря о семье Е из Сяо Чжоу, они действительно гордость Да Шунь. Цянь Жоу, дружба с принцессой Вэнь Сюань — это прекрасно.

Яо Ши поняла, что основательница намеревалась заставить ее попросить от имени Фэн Цзы Хао. Она, однако, не хотела заботиться об этих вещах. Вместо этого женщина просто вынужденно улыбнулась и ничего не сказала.

Основательна немного смутилась и подняла голову, чтобы взглянуть на открывшуюся дверь. Сделав это, она увидела Фэн Юй Хэн и сразу же растянула губы в улыбке, махнув ей рукой:

— Хорошая внучка, подойди сюда.

Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов вперед и увидела, как Ван Чуань обнадеживающе посмотрела на нее из-за Яо Ши. Только тогда она успокоилась. Казалось, что ее мать пошла прямо к основательнице, так что Хуан Цюань не должна была что-то найти.

— Бабушкины боли в спине уменьшились? — она улыбнулась и продвинулась вперед, глядя на десерты на столе основательницы. — Это десерты храма? Удивительно изысканно.

— Как в храме могут быть такие хорошие десерты! Это привезла из дома твоя наложница-мать Яо, — улыбнулась и покачала головой основательница. Говоря это, она лично вручила один Фэн Юй Хэн. — Подойди и попробуй.

— Изначально я хотела доставить их главной госпоже, но, подумав о ее состоянии... я забеспокоилась, она не станет есть десерты, которые я приготовила, поэтому не пошла, — продолжила Яо Ши.

— Не нужно беспокоиться о ней. Достаточно и того, что она не умрет с голоду, — кивнула основательница.

Фэн Юй Хэн приняла десерт и, поднеся его ко рту, тайком принюхалась, не обнаружив ничего странного.

Она задумчиво съела десерт. Может быть, она действительно слишком мнительна?

Глядя на бабушку Сунь, она видела только старушку, стоящую рядом с Яо Ши с опущенной головой. В выражении ее лица не было ничего ненормального, но руки крепко сжимали рукава одежды.

Фэн Юй Хэн знала, что это говорило о беспокойстве.

— Почему мы не видим Цзы Жуя? Третья молодая госпожа очень любит этого ребенка и всегда готова поиграть с ним, — небрежно спросила Ань Ши, когда люди в комнате снова начали общаться.

Фэн Юй Хэн была поражена, внезапно поняв кое-что очень важное. Ее обманули.

Заманили врага подальше от его базы.

— Внучка вспомнила, что ей нужно еще кое-что сделать. Я уйду первой, — быстро встав и поклонившись основательнице, сказала Фэн Юй Хэн.

Та не удерживала ее, просто сказав, что ночью в горах холодно, поэтому ей стоит укрыться дополнительным одеялом.

— Молодая госпожа, что-то случилось? — не могла не спросить Ван Чуань, последовавшая за Фэн Юй Хэн, увидев, что та практически бежит.

— Я все еще не уверена. Просто плохое предчувствие. Давай быстро вернемся и увидимся с Цзы Жуем, — ответила Фэн Юй Хэн на ходу.

Ван Чуань тоже встревожилась. Когда они ушли, мальчик спал один в комнате. Хуан Цюань пошла к Чэнь Ши. Даже если бы она осталась ни с чем, то очень быстро вернулась. Несмотря на это, все равно был бы небольшой временной разрыв.

Обе девушки поспешно вернулись в свой двор и увидели Хуан Цюань, тревожно расхаживающую вокруг двери. Увидев их, она быстро вышла вперед и потянула Фэн Юй Хэн в комнату.

Сердце Фэн Юй Хэн тревожно застучало. Конечно, это было в пределах ее ожиданий. Что-то случилось.

— Эта слуга пошла туда, где живет Чэнь Ши, чтобы остановить госпожу, и подождала некоторое время. Заметив, что госпожа не пошла в том направлении, я вернулась. Но по возвращении выяснила, что второй молодой мастер пропал, — сказала Хуан Цюань, потянув девушек внутрь, закрыв за ними дверь и указав на пустую кровать. Потом она взяла лист бумаги с подушки и передала его Фэн Юй Хэн. — Это лежало здесь.

Фэн Юй Хэн взяла бумагу и расправила ее. На листе было написано: "Если хотите спасти ребенка, приходите к подножию горы через час после полуночи".

Письмо казалось серьезным и убедительным. Скорее всего, было написано мужской рукой.

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула и сделала все возможное, чтобы успокоиться. Было совершенно ясно, что Цзы Жуя похитили. Кроме того, она была совершенно уверена, что это сделали не ради выкупа.

— Юная госпожа, вы хотите, чтобы эта слуга вышла и обыскала все вокруг? — Хуан Цюань была немного встревожена.— Возможно, они не ушли очень далеко. Как насчет того, чтобы дать Бань Цзоу проявить себя?

— Нет необходимости. Во-первых, мы не должны поднимать тревогу. Хотя цель врага — привести меня к подножию горы, Цзы Жуй должен быть в безопасности. Значит так, — посоветовала Фэн Юй Хэн двум служанкам, покачав головой, — я возьму Хуан Цюань и спущусь к подножию горы. Ван Чуань останется следить за комнатой.

Ван Чуань кивнула. Она знала, что ранена и станет обузой, если выйдет, так что у нее не имелось возражений. Кроме того, существовал еще Бань Цзоу. Она была очень довольна.

Они некоторое время продолжали обсуждать ситуацию, пока не услышали голоса, доносящиеся со двора.

Фэн Юй Хэн поднялась, чтобы взглянуть, и увидела, что Яо Ши вернулась с бабушкой Сунь. Она быстро подошла к Яо Ши и сказала:

— Цзы Жуй устал, наигравшись вдоволь, и лег спать. Нет необходимости беспокоиться. Я прикажу слугам принести ужин в комнату. Сегодня вечером Цзы Жуй останется в моей комнате и будет сопровождать меня.

Яо Ши немного поразмышляла над этим. Она почувствовала, что Цзы Жуй снова цепляется за Фэн Юй Хэн, поэтому беспомощно улыбнулась и сказала, прежде чем вернуться в свою комнату с бабушкой Сунь:

— Ты его балуешь. Сколько ему лет, чтобы быть таким прилипчивым?

Фэн Юй Хэн подумала о болезни Сян Жун. Развернувшись, она потянулась к рукаву и вытащила из своего подпространства лекарство от лихорадки. Она попросила Хуан Цюань доставить его Сян Жун.

Ожидание тянулось невероятно долго. Наконец наступила ночь, и Фэн Юй Хэн вместе с Хуан Цюань пробрались к подножию горы.

Они все еще могли неотчетливо слышать монахов, которые не спали, легонько стуча по деревянной рыбе (1). Это должна была быть мирная и счастливая святая земля, но сложившаяся ситуация заставила людей почувствовать горькое разочарование.

Фэн Юй Хэн никогда ничего не боялась. Она долго готовилась к действиям врага. Девушка также не собиралась винить себя за то, что не проявила необходимую осторожность, присматривая за Цзы Жуем. Но она действительно вынесла урок из этого опыта, и в будущем у нее будет больше методов, чтобы защититься от подобного.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Деревянная рыба — ударный инструмент, используемый монахами во время пения священных писаний.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 72.2. Обманутая**

Лунный свет походил на шелковые нити, а ясное чистое небо все было усеяно звездами. Но после двух витков дороги вокруг вершины горы и луна, и звезды в мгновение ока потускнели.

Люди в масках и черной одежде набросились со всех сторон, полностью окружив Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань. У них в руках были мечи и сабли, отбрасывающие блики холодного света, настолько яркие, что прямо смотреть на оружие было невозможно.

Фэн Юй Хэн не знала, из той же они группы, что и те, напавшие на нее у реки. Она просто мысленно жаловалась, что так часто сталкивалась с этими боями на мечах. Это прямо как дождь. Когда он идет, то это не пара капель, а ливень.

Хуан Цюань, как и прежде, стояла с ней спиной к спине. Один из окруживших их людей находился прямо перед Фэн Юй Хэн и держал в заложниках Цзы Жуя.

Увидев, что у ребенка закрыты глаза и он без сознания, она поняла, что ему дали снотворное. Девушка не могла не нахмурить брови.

— Вторая молодая госпожа семьи Фэн, — на этот раз противник следовал обычному сценарию с похищением. Этот человек также поднес нож к шее Фэн Цзы Жуя и начал переговоры: — Обменяй свою жизнь на жизнь этого ребенка. Как думает вторая молодая госпожа семьи Фэн, стоит ли это того?

Она слегка приподняла уголки губ, подумав: — "Как и ожидалось, он нацелился на меня".

— Так вы знаете, что я вторая молодая госпожа семьи Фэн. И при этом у вас все еще осталось достаточно смелости, чтобы сделать подобное. Не боитесь возмездия со стороны семьи Фэн?

— Ха-ха-ха! — человек повел себя так, как будто услышал шутку. — Даже если бы семья Фэн захотела нам отомстить, они должны быть на это способны. Более того, если вторая молодая госпожа семьи Фэн останется в живых, то все будет хорошо. Но если ты умрешь, будет ли твой отец скорбеть по тебе и мстить, или он втайне будет счастлив?

Эти слова не были лишены смысла, и Фэн Юй Хэн никак не могла опровергнуть их; однако она продолжала улыбаться, настойчиво напоминая врагу:

— Возможно, семья Фэн будет тайно радоваться, но не стоит забывать, что у меня есть дворец августейшего принца в качестве поддержки!

Сказав эти слова, Фэн Юй Хэн больше не желала ждать, громко крикнув прямо в воздух:

— Бань Цзоу! Спаси нас!

В воздухе промелькнула призрачная тень. В мгновение ока он появился перед преступниками. Тому, кто вел эти наглые переговоры, в одно мгновение отрезали голову. Фэн Цзы Жуй был пойман этой призрачной тенью, и они со вспышкой исчезли.

Группа людей в масках замерла на мгновение, никак не отреагировав. Наконец, кто-то громко закричал:

— Убить!

Сразу же почти двадцать человек, одетых в черное, бросились в сторону Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань.

Этот раз отличался от предыдущего. Ранее они попали в засаду, их застигли врасплох. Кроме того, на их стороне тогда не было Бань Цзоу, а общее количество нападавших оказалось больше, чем сейчас. А еще у тех людей имелись отравленные стрелы, от которых невозможно было защититься.

Теперь рядом с ней работал Бань Цзоу. Этот скрытый страж был ее тенью, молчаливый и невидимый, он всегда защищал ее из тени.

Три человека, сражающиеся против двадцати, — это на самом деле не так утомительно. Фэн Юй Хэн знала, что Цзы Жуй уже в безопасности. Не имея никаких четко продуманных планов, она использовала обезболивающий укол и ударила кого-то в спину, а затем просто украла саблю этого человека.

К сожалению, она совершенно не умела обращаться с саблей. После нескольких взмахов Бань Цзоу нахмурился, а Хуан Цюань просто потянула ее назад:

— Молодая госпожа, быстро выбросьте саблю.

Она и сама почувствовала, что ее форма не дотягивает до нужной, поэтому бросила саблю и продолжила пользоваться иглами, к которым привыкла.

После нескольких минут осталось не так много людей, одетых в черное. Увидев, что ситуация стала критической, оставшиеся враги потянулись к поясам, что-то ища.

Казалось, что Бань Цзоу и Хуан Цюань обладали некоторым опытом в этом вопросе. Хуан Цюань, увидев движения противника, немедленно крикнула:

— Не позволяйте им использовать свое скрытое оружие!

Что касается Бань Цзоу, то он парил, как призрак, вместе с Хуан Цюань. За несколько ударов этот мужчина позаботился о большинстве оставшихся. Что касается остальных трех, они были поражены анестезирующей иглой Фэн Юй Хэн.

Они довольно быстро позаботились обо всех людях в масках. Фэн Юй Хэн изначально планировала осмотреть тела и, может, найти что-нибудь интересное, однако обнаружила, что Бань Цзоу и Хуан Цюань стоят как вкопанные, глядя на нее.

— Э... — она опустила голову и осмотрела себя. — Что-то не так?

— Молодая госпожа, какое скрытое оружие вы использовали? Оно удивительно! — спросила Хуан Цюань, вытерев пот.

Бань Цзоу ничего не говорил, вместо этого смотрел на Фэн Юй Хэн и ждал ответа.

Фэн Юй Хэн замолчала на некоторое время. Увидев, что эти двое не намерены сдаваться, она могла только невнятно ответить, указывая на людей на земле:

— Это просто иглы, смоченные в мафейсане. Те, кого я ударила, не умерли. Они просто без сознания. Вы хотите позаботиться о них?

Бань Цзоу все так же молчал. Используя свои боевые искусства, он сделал круг по противникам. Не было никаких признаков того, что он что-то предпринимает, но когда он остановился, то сказал им:

— Сейчас здесь не осталось живых.

— Мы должны были оставить одного и пытать для получения информации, — беспомощно сказала Фэн Юй Хэн.

— Это люди из дворца Яма. На их телах есть отметины, — покачал головой Бань Цзоу. В мгновение ока он принес Фэн Цзы Жуя назад неизвестно откуда.

Фэн Юй Хэн успела только взять ребенка, когда услышала человеческие голоса, доносящиеся с того направления, откуда они пришли. Они могли даже смутно видеть яркое пламя.

— Похоже, кто-то сюда идет, — на мгновение удивилась Хуан Цюань.

Когда она сказала это, они услышали, как кто-то крикнул:

— Вторая молодая госпожа! Где вы? Вторая молодая госпожа!

Кто-то еще сердито крикнул:

— Преступники, похитившие вторую молодую госпожу, пожалуйста, не вредите молодой госпоже моей семьи. Независимо от того, сколько денег вы попросите, мы заплатим их все. Мы просто просим, чтобы вторая молодая госпожа осталась в живых!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 73.1. Ты пропала без вести**

В ту ночь, кроме раненых Чэнь Ши и Фэн Цзы Хао, все из поместья Фэн выдвинулись на поиски пропавших Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуя. Даже основательница последовала за ними, сидя на стуле, который несли слуги.

Кстати говоря, то, что Фэн Юй Хэн и ее брат исчезли, было обнаружено Фэн Чэнь Юй. Она только сказала, что проснулась посреди ночи и вдруг почувствовала неудобную тяжесть на сердце. Крайне неохотно она смогла только встать с кровати и взять служанок, чтобы пойти за помощью к Фэн Юй Хэн. Но когда прибыла в ее комнату, то обнаружила там только Ван Чуань, охранявшую ее. Больше никого не было.

— Нехорошо! Вторая сестра была похищена! — даже не расспросив, какова текущая ситуация, сразу же громко закричала Фэн Чэнь Юй.

С этим криком все из поместья Фэн проснулись.

Фэн Цзинь Юань привел с собой всех членов семьи Фэн, чтобы обыскать подножие горы, потому что Фэн Чэнь Юй сказала, что выше слишком много монахов, так что они не могли убежать через пик горы.

Они обыскивали подножие горы большую часть ночи, но не увидели даже половины человеческой тени.

Люди поместья Фэн сделали остановку в лесу, из-за горящих факелов было светло, как днем. Бледная Фэн Чэнь Юй держалась за грудь. На ее лице были следы беспокойства, а в глазах стояли слезы.

— Что делать? Что нам делать, если мы не сможем найти вторую сестру? — ее голос был полон тревоги и звучал так, как будто старшая сестра действительно заботилась о своей младшей сестре.

Фэн Сян Жун, после того, как выпила лекарство от лихорадки, почувствовала себя намного лучше и теперь стояла рядом с Ань Ши. Та крепко держала дочь за руку, опасаясь, что тоже может потерять ее.

Но Сян Жун продолжала смотреть на Фэн Чэнь Юй. Спустя долгое время, она тихо прошептала на ухо Ань Ши:

— Почему мы не ищем на склонах? Похоже, мы следовали за старшей сестрой все это время?

Ань Ши была шокирована, а затем хорошенько обдумала это. Казалось, что Сян Жун права. По пути Чэнь Юй выглядела очень встревоженной, поэтому все последовали за ней. Из-за этого область поиска оказалась не очень большой.

Она хотела напомнить Фэн Цзинь Юаню обыскать окрестности, но Хань Ши тихо сказала:

— Ее похитили посреди ночи. Независимо от того, найдем мы ее или нет, меня беспокоит доброе имя второй молодой госпожи…

Ань Ши сдвинула брови. Она на восемьдесят процентов была уверена, что из-за травмы Фэнь Дай Хань Ши в конечном итоге возненавидит Фэн Юй Хэн.

На самом деле даже без напоминания Хань Ши все это понимали. Девушку забрали посреди ночи, и они до сих пор не нашли ее. Что это означало? Даже если Фэн Юй Хэн благополучно вернется, кто в это поверит?

— Какой грех совершила моя семья Фэн! — основательница тяжело вздохнула и посмотрела на небо.

— Мама, не волнуйся. Разве мы все еще не ищем? — Фэн Цзинь Юань быстро успокоил ее. Хотя он это и сказал, у него все еще не было никаких подсказок. Четыре скрытых стража, отправленные на поиски, вернулись без новостей.

Чэнь Юй прикрыла губы и слегка всхлипнула, но ее глаза продолжали обыскивать окрестности. К сожалению, даже при ярком свете факелов они не могли найти и тени Фэн Юй Хэн.

По правде говоря, люди поместья Фэн не знали, что то место, где они стояли, было тем же самым, где Фэн Юй Хэн и компания отбивались от одетых в черное людей. Просто в мгновение ока окрестности вернулись к своему нормальному виду. Исчез воздух, наполненный ароматом крови, и земля со следами, которые было бы трудно удалить в темноте.

— Муж, — Ань Ши увидела, что у Фэн Цзинь Юаня закончились идеи, и не могла не крикнуть, выйдя вперед: — давайте разделимся и пойдем на поиски. Раньше мы были слишком заняты тем, чтобы добраться до подножия горы, поэтому осталось много мест, которые мы не обыскали!

— Наложница-мать Ань, это наиболее вероятный путь. На пике горы есть монахи, которые следят за порядком по ночам, поэтому преступники должны были сбежать к подножию, — вскрикнула Фэн Чэнь Юй.

— Вторая молодая госпожа выехала со всей семьей. Теперь она пропала. Если августейший принц начнет расследование, то кто сможет позволить себе взять за это ответственность? — напомнила Ань Ши Фэн Цзинь Юаню и основательнице, не желая спорить с Фэн Чэнь Юй.

— Так как семья Фэн не прилагает все усилия, чтобы найти А-Хэн и Цзы Жуя, я пойду и попрошу дворец Вэнь Сюань о помощи. Ван Чуань, бабушка Сунь! Мы возвращаемся! — Яо Ши, которая была на грани срыва из-за пропажи сына и дочери, наконец, не выдержала и начала кричать. Она больше не была слабой и легко запугиваемой.

— Все усилия? Как мы могли не приложить все силы! Они мои внук и внучка. Сегодня, даже если нам придется выкопать их из неглубоких могил, мы их найдем! — забеспокоилась основательница, когда Яо Ши собралась уходить.

— Обыскать гору! Не пропустите ни одного угла! — раз основательница так ясно обозначила свою позицию, то Фэн Цзинь Юань мог только еще раз отдать приказ.

Люди семьи Фэн уже собирались разбежаться, когда увидели монахов, идущих со стороны храма Всеобщей Терпимости с фонарями в руках. Подойдя, они остановились перед Фэн Цзинь Юанем, и один из них спросил:

— Амитабха, могу ли я спросить покровителя, что случилось? Почему посреди ночи вы не спите и собрали здесь всю семью?

Фэн Цзинь Юань изначально не хотел беспокоить монахов храма. Кроме того, эта информация не должна была получить широкую огласку. Даже если они не найдут пропавшую Фэн Юй Хэн сегодня вечером, он все равно решил, что сможет утаить эту информацию, медленно продолжая поиски втайне. В худшем случае он мог бы просто сказать, что она умерла от скоротечной болезни. Не должно было стать известным, что молодую госпожу семьи Фэн похитили. Иначе не только имя семьи Фэн будет запятнано, у него не останется ничего, что помогло бы ему справиться с дворцом августейшего принца!

— Отвечаю великому мастеру, это касается второй молодой госпожи нашей семьи. Ее похитили сегодня вечером. Мы долго искали ее, но так и не нашли, — опередила Фэн Цзинь Юаня Хань Ши, вышедшая вперед по сигналу Фэн Чэнь Юй. Она относилась к тем людям, которые явно думали по-другому.

Мужчина свирепо посмотрел на свою наложницу, и, испугавшись, она отпрянула назад. Фэн Чэнь Юй, однако, продолжила:

— Отец не должен винить наложницу-мать Хань. Перед великим мастером, как мы могли солгать? Это было бы большим грехом.

Цзинь Чжэнь смотрела на происходящее, обдумывая варианты. Она просчитывала вероятность того, что что-то на самом деле произошло с Фэн Юй Хэн. Если это так, то это повлияет на ее положение. Прямо сейчас какую сторону ей лучше было принять? Для нее это была настоящая проблема.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 73.2. Ты пропала без вести**

Но увидев, какие отношения были между Яо Ши и дворцом Вэнь Сюань, она почувствовала, что, независимо от того, что случилось с Фэн Юй Хэн, было бы намного лучше встать на ее сторону, чем на сторону Чэнь Ши. По крайней мере, люди со стороны Фэн Юй Хэн не потеряли бы власть. Если они смогут быстро найти ее, возможно, ситуация даже изменится.

— Старшая молодая госпожа, как вы определили, что вторая молодая госпожа была похищена? — спросила она после своих мысленных выкладок, когда Чэнь Юй закончила говорить, при этом она с неуверенностью посмотрела на Ван Чуань, обращаясь уже к ней: — Разве ты не служанка второй молодой госпожи? Ты должна точно знать, куда делись вторая молодая госпожа и второй молодой мастер.

— Наложница-мать Цзинь Чжэнь задала чрезвычайно интересный вопрос. Эта слуга также смущена, почему старшая молодая госпожа так легко определила, что вторая молодая госпожа и второй молодой мастер были похищены преступниками? — спросила Ван Чуань, сначала с холодной, трудной для понимания улыбкой оглядев всех действующих лиц, а затем поклонившись Фэн Цзинь Юаню и основательнице.

Эти слова шокировали всех, включая Яо Ши.

— Ван Чуань, ты говоришь, что А-Хэн и Цзы Жуй не были похищены? — с тревогой спросила Яо Ши, схватив Ван Чуань за руку.

— Амитабха, значит, покровители собирались искать членов семьи. Но этот старец не понимает. Очевидно, что оба молодых покровителя все время находились в зале и пели сутры. Зачем вы пришли к подножию горы, чтобы искать их? — вместо Ван Чуань на этот вопрос ответил преподобный.

— Что вы сказали? — пронзительным голосом переспросила монаха Фэн Чэнь Юй.

Монах повторил те же слова, и Фэн Чэнь Юй неосознанно прошептала:

— Это невозможно.

— Почему старшая молодая госпожа говорит, что это невозможно? — спросила Цзинь Чжэнь, которая стояла к ней немного ближе. В этот момент она была счастлива, что присоединилась к правильной команде. Вторая молодая госпожа действительно обладала божественными способностями.

— Чэнь Юй, — выражение лица Фэн Цзинь Юаня тоже изменилось. Сегодня вечером он почувствовал, что дочь, которая всегда была понимающей и послушной, немного не в себе.

— Я была счастлива за вторую сестру, — мгновенно взяла себя в руки Фэн Чэнь Юй, но продолжила спрашивать монаха, не смирившись с такой ситуацией: — Два покровителя Фэн, о которых вы говорите, моя вторая сестра и второй брат?

— Это девочка чуть старше десяти и мальчик лет пяти-шести, — ответил преподобный.

— Правильно! Это должны быть А-Хэн и Цзы Жуй, — вздохнула с облегчением Яо Ши. В спешке она забыла назвать их второй молодой госпожой и вторым молодым мастером. Она просто назвала их по имени.

— Сестра Яо, не забывай о правилах, — заговорила, напоминая, недовольная услышанным Хань Ши.

— Ох! А-Хэн и Цзы Жуй избежали опасности. Такие замечательные новости! Правила можно пока отложить в сторону, — махнула рукой успокоившаяся основательница.

— Избежали опасности? Вторая молодая госпожа и второй молодой мастер изначально пошли в зал, чтобы петь сутры. Не было никакой опасности. Это старшая молодая госпожа пришла в комнату второй молодой госпожи посреди ночи. Когда она вошла, то, увидев, что их нет, и не спросив эту слугу, начала дико кричать, что вторая госпожа была похищена. Эта слуга действительно до сих пор сбита с толку даже после долгих раздумий, — своевременно исправила основательницу Ван Чуань.

— Дочь охватило чувство тревоги. Кто бы мог подумать, что вторая сестра будет петь сутры посреди ночи? — начала оправдываться ошеломленная словами Ван Чуань Фэн Чэнь Юй, когда Фэн Цзинь Юань уставился на нее.

— Вторая молодая госпожа сказала, что многое произошло в поместье в последнее время. Она только недавно вернулась в столицу с северо-запада, так что ей, естественно, следует приложить дополнительные усилия. С этими словами она увела второго молодого мастера в зал, чтобы петь сутры всю ночь о счастье поместья, — еще раз заговорила Ван Чуань, оглядывая окружающих. — Поездка в храм Всеобщей Терпимости разве задумывалась не ради того, чтобы помолиться за судьбу семьи Фэн?

От этих слов все покраснели.

Фэн Цзинь Юань увидел, что некоторые слуги уже разбежались, поэтому он быстро отдал приказ всем вернуться.

Под руководством монаха все вернулись в зал храма Всеобщей Терпимости. Конечно же, они увидели, как Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуй стояли на коленях на подушках, сложив руки, и искренне молились об удаче. Рядом с ними был молодой монах, который постукивал деревянной рыбой и скандировал сутры.

Услышав движение снаружи, Фэн Юй Хэн потянула Цзы Жуя и повернулась. Увидев, что все из поместья Фэн стоят у дверей зала и смотрят на нее, она не могла не усмехнуться.

Они думали, что ее похитили?

Кто-нибудь тайно радовался?

Очень жаль разочаровывать вас.

Она потянула Цзы Жуя к двери и изобразила удивление, спросив Фэн Цзинь Юаня:

— Отец, почему вы все пришли сюда? Вы тоже собирались петь сутры?

Фэн Цзинь Юаню было трудно смотреть прямо на эту дочь. По правде говоря, у него имелись некоторые сомнения по поводу того, что сказала Ван Чуань, даже несмотря на то, что монах предоставил доказательства. Но, глядя на Фэн Юй Хэн, он не мог увидеть никаких недостатков.

— А-Хэн все это время молилась в этом зале об удаче? — спросил он дочь.

— Да. С наступления темноты я оставалась здесь все это время. Некоторые великие мастера могут быть свидетелями. Почему отец спрашивает об этом? — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Хорошо, что ты в порядке, — покачал головой Фэн Цзинь Юань.

— Отец думал, что что-то случилось с А-Хэн? — спросила Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань на мгновение замер и не смог ответить.

— Сейчас уже очень поздно. Иди, отдохни, — все же сказал Фэн Цзинь Юань и, развернувшись, ушел — он больше не хотел говорить с ней.

Только когда он вернулся в свою комнату, появился скрытый охранник. Стоя перед ним, он почтительно сказал:

— Мастер, двадцать трупов были обнаружены за горой. Все они — убийцы из дворца Яма.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 74.1. Настоящая причина предложения благовоний в храме Всеобщей Терпимости**

После того, как Фэн Юй Хэн вернулась в свою комнату, Ван Чуань, Хуан Цюань и Бань Цзоу встали перед ней.

Девушка осталась довольна тем, как Хуан Цюань и Бань Цзоу убрали район. Когда Бань Цзоу сказал ей, что люди семьи Фэн стояли прямо на месте битвы, но не нашли ничего необычного, стало ясно, сколько они сделали за такой короткий промежуток времени.

Что касается ее самой, она с Цзы Жуем на руках спряталась в густых травяных зарослях, прежде чем, используя пространство, вернуться в храм. Она также использовала лекарство, чтобы разбудить Цзы Жуя, и уговорила его последовать ее примеру.

Что касается сотрудничества монахов, то оно не могло считаться настоящим. Монах, который постукивал деревянной рыбой и пел сутры, и сам изо всех сил пытался понять, когда появилась девушка. Что касается монаха, который отправился к подножию горы, чтобы найти семью Фэн, ему были даны четки из тысячелетней древесины бодхи, которые Фэн Юй Хэн извлекла из своего пространства.

Она намеревалась позволить монаху действовать на свое усмотрение, только сказав, что четки были приобретены ею в прошлом по высокой цене и ее беспокоит, что сейчас не существует ни одного настолько старого дерева. Для монаха они действительно были бесценны.

— Имея дело с телами, вы оставили какие-либо следы? — спросила она обоих.

— Этот слуга специально оставил достаточно следов для скрытых охранников Фэн Цзинь Юаня. Что касается других членов семьи Фэн, никто не смог ничего найти, — сказал Бань Цзоу.

Фэн Юй Хэн кивнула. Очень хорошо, ей просто хотелось, чтобы Фэн Цзинь Юань понял, что она знала, как убивать людей. Ей было все равно, кто сегодня нанял того главаря, но она должна была дать понять Фэн Цзинь Юаню: даже если ты посмел это сделать, тебе меня не победить. Если это не ты, тогда я покажу тебе, что есть кто-то, желающий убить твою дочь. Делай с этим знанием, что захочешь.

Это был второй раз, когда Хуан Цюань атаковали вместе с Фэн Юй Хэн. Она вспомнила, что ранее девятый принц сообщил им, что это были люди семьи Чэнь, и, засомневавшись, спросила у Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, как вы думаете, это было сделано той же группой людей, что и в прошлый раз?

— Кажется, так и есть, — поморщилась Фэн Юй Хэн.

— Похоже, что даже если старшая молодая госпожа семьи Фэн не зачинщик, она определенно соучастница. Ее сегодняшние действия ясно дали понять, что она знала о плане. Она намеренно попыталась узнать, где наша молодая госпожа, а затем повела людей к подножию горы, — не могла не напомнить им Ван Чуань.

Фэн Юй Хэн усмехнулась. У ее старшей сестры было лицо Бодхисаттвы и сердце змеи. Если такой человек действительно станет императрицей, то, возможно, весь мир будет вынужден подчиняться ее планам.

— Бань Цзоу, — понизила она голос, собираясь поручить ему еще одну миссию.

— Этот слуга здесь.

— Иди и узнай, есть ли у бабушки Сунь дети или внуки. Если да, то узнай о любых связях с ними семьи Чэнь.

— Этот слуга запомнил, — кивнул Бань Цзоу и, повернувшись к Ван Чуань и Хуан Цюань, сказал: — Защищайте мастера должным образом, — договорив, он исчез в мгновение ока.

Хуан Цюань и Ван Чуань ничего не знали об истории бабушки Сунь. Услышав Фэн Юй Хэн, они не могли не озадачиться.

— Молодая госпожа сомневается в бабушке Сунь? Разве она не была частью приданого госпожи? — спросила Хуан Цюань.

— И что с того? — вздохнула Фэн Юй Хэн. — С годами людские сердца меняются.

На следующий день храм Всеобщей Терпимости организовал для семьи Фэн церемонию преподнесения благовоний и освещения фонаря.

Люди семьи Фэн преданно кланялись Будде и скандировали сутры. Фэн Юй Хэн смотрела на все это холодными глазами. Будда мог избавить всех живых существ от мучений, но было неизвестно, сможет ли он избавить от дурных мыслей их сердца. Особенно эту семью, что приехала поклониться ему. Это было действительно иронично.

Церемония преподнесения благовоний и освещения фонаря началась рано утром и закончилась ближе к вечеру. После этого у всех от голода урчали животы.

За это время Фэн Юй Хэн еще раз увидела дочь и племянника лорда Дин Ань. Та снова смотрела на нее с враждебностью, из-за чего Фэн Юй Хэн захотелось смеяться до слез.

После вегетарианской трапезы Фэн Цзинь Юань объявил всем, что они останутся в храме еще на одну ночь и вернутся в столицу утром. После этого все разошлись.

Рядом осталась только основательница.

— Не волнуйтесь, мама. Все было организовано должным образом. Завтра утром монахиня спустится из монастыря и заберет Чэнь Ши. Поместье Фэн заявит, что Чэнь Ши осталась в женском монастыре, чтобы молиться о благосостоянии семьи Фэн, — сказал Фэн Цзинь Юань, зная, о чем основательница хотела спросить.

— Это правильное решение. Если Чэнь Ши останется в поместье, то рано или поздно возникнет очередная большая проблема, — вздохнув, кивнула та.

— Это верно. Причина, озвученная всей семье, — предложение благовоний в храме Всеобщей Терпимости — просто предлог, чтобы вывезти Чэнь Ши из усадьбы. Это также сохранит репутации Чэнь Юй и Цзы Хао.

— Если бы она вела себя так только дома, это было бы неважно. Я никогда не думала, что она оскорбит императорскую наложницу Юнь. А теперь она оскорбила дворец Вэнь Сюань. Об этом беспорядке тебе нужно будет должным образом позаботиться, — вспомнив о ситуации с дворцом Вэнь Сюань, она не могла не почувствовать, как ее гнев разгорается с новой силой.

— Отношения с принцессой Вэнь Сюань, мать тоже видела это. Как с ней можно так легко уладить дела? Есть еще великая княжна У Ян, которая с детства была похожа на девятого принца, — настоящий дух бедствий, — но император все еще благоволит ей, — вздохнул Фэн Цзинь Юань.

— Разве Яо Ши не в хороших отношениях с ней? Теперь, когда мы позаботились о Чэнь Ши, это идеальное время, чтобы ослабить напряженность с Яо Ши. С тех пор как они вернулись, ты даже ни разу их двор не посетил! — не веря, что не существовало никакого способа исправления ситуации, сказала основательница.

Смысл ее слов был ясен. Она — твоя женщина. Ты должен переспать с ней.

— Поместить Чэнь Ши в монастырь было последним средством, но ее положение главной жены нельзя отбирать. Кроме того, есть еще Фэн Чэнь Юй. Она настоящая надежда семьи Фэн, — покачал головой Фэн Цзинь Юань.

— Дурак! Кто сказал тебе убрать Чэнь Ши с поста главной жены? Я просто говорю тебе чаще посещать комнату Яо Ши. Фундамент семьи Яо чрезвычайно прочен. Теперь, когда вопрос брака между А-Хэн и девятым принцем решен, ты больше не можешь игнорировать ее мать. Будет лучше, если Яо Ши скажет что-нибудь полезное для нас принцессе Вэнь Сюань, — слегка отругала его основательница.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 74.2. Настоящая причина предложения благовоний в храме Всеобщей Терпимости**

— Сын сделает все возможное, — беспомощно кивнул Фэн Цзинь Юань.

Мать и сын разговаривали внутри, но они не знали, что за окном стояла Чэнь Юй, которая слышала каждое сказанное ими слово. Медленно она ушла оттуда, потрясенная правдой.

Чэнь Ши навсегда останется в храме. Хотя эта женщина сохранит положение главной жены, а она все равно останется дочерью первой жены, ее мать больше не будет жить в поместье. Ее титул начнут рассматривать как незаконно присвоенный. С сегодняшнего дня и впредь, как она, старшая молодая госпожа, сможет без стыда показаться на глаза посторонним?

Лицо Чэнь Юй стало мертвенно-бледным. Обдумав все еще раз, она пошла искать Фэн Цзы Хао.

Это было связано с их матерью. Она была слишком расстроена, поэтому брат должен был придумать план.

Но она и представить себе не могла, что когда подойдет к двери Фэн Цзы Хао, ее остановит слуга, которого он привез с собой:

— Старшая молодая госпожа не может войти.

— Почему? У меня срочное дело к брату, — подняла бровь Фэн Чэнь Юй.

— Даже если это срочное дело. Сейчас старшей молодой госпоже лучше не входить, — слуга снова покачал головой.

— Прочь с моего пути! — рассердилась Фэн Чэнь Юй и внезапно оттолкнула слугу в сторону.

Слуга не думал, что всегда добрая старшая молодая госпожа обладает таким характером. Его отодвинули в сторону, и Фэн Чэнь Юй вошла в комнату.

Находившиеся внутри люди не ожидали, что кто-то на самом деле ворвется в комнату, и Фэн Цзы Хао несчастно крикнул:

— Убирайтесь!

Фэн Чэнь Юй мгновенно увидела, что Фэн Цзы Хао крепко удерживал молодую монахиню и, не реагируя на ее слезы, продолжал двигать руками вверх и вниз по ее телу.

Она застыла на месте. От злости у нее на глазах выступили слезы.

Почему небеса дали ей таких брата и мать? Все говорили, что у нее судьба Феникса, что она станет матерью всех под этими небесами. Но как она на самом деле может на это рассчитывать? Положиться на этих людей? Положиться на то, что ее отец премьер-министр?

Но матери и брату уже нельзя было показываться на публике. Насколько вообще достижима ее цель — стать императрицей — из-за им подобных людей?

— Ч-чэнь Юй... — Фэн Цзы Хао не думал, что это будет его ангельская младшая сестра. Какое-то время он чувствовал себя невероятно смущенным и думал отпустить монахиню, но ему не хотелось этого делать. — Зачем ты пришла?

Молодая монахиня умоляюще смотрела на Фэн Чэнь Юй, но у той не было абсолютно никакого желания заботиться о других. Глядя на Фэн Цзы Хао, она чувствовала все большее отчаяние и просто сказала, перед тем как развернуться и уйти:

— Фэн Цзы Хао, почему у меня такой брат, как ты?

Служанка И Юэ последовала за Чэнь Юй, свирепо глянув на Фэн Цзы Хао. Ее руки сжались в кулаки в рукавах, она прикусила нижнюю губу и подавила некоторые кипящие чувства.

В этом году И Юэ исполнилось шестнадцать, она была старше Чэнь Юй на два года; однако никто не знал, что, когда ей исполнилось двенадцать, она уже стала одной из девушек старшего молодого мастера, Фэн Цзы Хао. В то время Фэн Цзы Хао еще не уехал в академию из поместья. Он был знаменитым столичным прожигателем жизни, молодым мастером, и ему нравились девушки помоложе. И Юэ мечтала жить жизнью молодой любовницы, но она не думала, что после всех этих лет Фэн Цзы Хао будет принимать одну девушку за другой. Если бы она не была рядом с Чэнь ЮЙ, заботясь о ней, то Фэн Цзы Хао очень быстро забыл бы ее имя.

И хозяйке, и слуге было о чем подумать, так что вечер прошел спокойно. Только после обеда Фэн Чэнь Юй отослала И Юэ, затем самостоятельно приготовила на кухне тарелку супа для Чэнь Ши и лично отнесла ее матери.

Чэнь Ши была вся изранена: лицо, ноги, даже на туловище была рана от удара кнута Сюань Тянь Мина. Сейчас она лежала на кровати, практически не двигаясь. Три служанки по очереди присматривали за ее комнатой, опасаясь, что женщина снова выйдет из себя и выбежит на улицу, чтобы создавать неприятности.

Когда к ней пришла Чэнь Юй, Чэнь Ши орала на Мань Си за то, что налитая ею вода была слишком горячей:

— Несмотря ни на что, я все еще главная жена семьи Фэн. Вам, шлюшкам, лучше не думать, что то, что я не веду себя, как жена, означает, что я потеряла свою силу. Сколько еще лет сможет прожить эта старуха? Даже если мне придется терпеть, я буду терпеть, пока она не умрет! Положение жены семьи Фэн рано или поздно вернется в мои руки!

Если бы Чэнь Ши сказала эти слова ранее, Чэнь Юй все еще могла бы убедить ее не быть такой импульсивной; однако у нее больше не было таких мыслей. Она чувствовала, что шрам на лице Чэнь Ши уродлив и что ее жирное тело отвратительно. Просто окинув ее взглядом, она невольно вспомнила вчерашний день, когда великая княжна У Ян назвала Чэнь Ши свиньей.

Теперь она и сама чувствовала, что Чэнь Ши была настоящей свиньей. Более того, безмозглой свиньей.

С такими матерью и братом, почему она должна с надеждой смотреть в будущее? Есть ли у нее основания мечтать о том, чтобы стать матерью всех под этими небесами!

— О, Чэнь Юй! — Чэнь Ши говорила и говорила гадости, пока не увидела пришедшую к ней Чэнь Юй с миской супа в руках. Она счастливо улыбнулась дочери. — Чэнь Юй, подойди скорее! Мама думает только о тебе.

Фэн Чэнь Юй с трудом подавила поднявшееся в душе недовольство. Подойдя к Чэнь Ши, она сказала:

— Заметив, что мать мало ела за ужином, эта дочь лично приготовила миску овощного супа и принесла его маме попробовать.

Мань Си подошла за супом, но Чэнь Ши не позволила — сама забрала миску:

— Этот суп приготовила для меня моя дочь. Я буду держать его самостоятельно.

Сердце Чэнь Юй болезненно заныло.

— Моя Чэнь Юй действительно послушная, — сказала Чэнь Ши, взяв ложку, — с самого детства и до сих пор только Чэнь Юй была такой послушной. Когда ты, еще совсем маленькая, в какой-то момент заболела, я помню, как металась вокруг тебя. В то время твой отец еще не занимал должность премьер-министра, поэтому дома не было врача, а я еще не стала главной женой, поэтому у меня не было возможности послать слугу за доктором посреди ночи. Я могла только пойти во двор семьи Яо и встать на колени, чтобы умолять их ради твоего отца выйти и посмотреть на тебя, — заговорила Чэнь Ши. Улыбаясь, она поднесла полную ложку супа ко рту...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 75.1. Хэн Хэн, иди сюда**

— Матушка! — как только Чэнь Ши уже собиралась проглотить содержимое поднесенной ко рту ложки, как ее внезапно остановила Чэнь Юй.

Чэнь Ши был поражена. Когда она подняла голову, то смогла увидеть, что Чэнь Юй выглядела обеспокоенно. Она не могла не утешить ее, сказав:

— Хорошая дочь, не волнуйся. Твои дяди не позволят Фэн Юй Хэн уйти. Она точно не доживет до пятнадцатилетия и замужества!

Чэнь Юй некоторое время пребывала в смятении и замешательстве, отчаянно надеясь, что эта мать больше никогда не будет камнем тянуть ее вниз, однако, когда Чэнь Ши поднесла ложку ко рту, она снова остановила ее:

— Дочь только что вспомнила, что забыла добавить соль в суп. Мама, пожалуйста, подождите немного. Дочка приготовит еще одну миску.

Быстро забрав чашу из рук Чэнь Ши, девушка убежала из комнаты.

— Моя дорогая дочь, все богатства этого мира должны принадлежать тебе. Все состояние матери должно быть оставлено тебе, — Чэнь Ши так и не поняла, что только что произошло, она просто наблюдала, как фигура Чэнь Юй исчезает.

Около девяти вечера вернулся Бань Цзоу.

Он положил что-то перед Фэн Юй Хэн. Девушка раскрыла сверток и увидела внутри старую шпильку для волос.

— У этой бабушки пятнадцатилетняя внучка. Она девятая наложница третьего мастера семьи Чэнь. Этот слуга достал одну из ее шпилек. На вид она стара, и, кажется, служит памятью о ее прошлом.

Фэн Юй Хэн кивнула. Значит, все действительно было так, как она и предполагала.

Она просто чувствовала, что предательство бабушки Сунь не могло не иметь за собой какой-то причины; в противном случае, как она могла изменить сторону всего за три года? В конце концов, она последовала за Яо Ши в качестве приданого из семьи Яо.

Но бабушка Сунь очень хорошо спрятала свою внучку. Она вырастила ее до пятнадцати лет, но Яо Ши не знала об этом.

— Сегодня вечером доставь эту шпильку бабушке Сунь, — она передала эту вещицу обратно Бань Цзоу.

— Слуга понимает, — Бань Цзоу кивнул. Казалось, он все еще хотел что-то сказать, но выражение его лица вдруг изменилось. — Его высочество пришел, — после этих слов мужчина исчез.

Фэн Юй Хэн замерла, удивленная его словами. Ван Чуань, улыбаясь, подтолкнула ее к двери:

— Бань Цзоу сказал, что его высочество здесь. Юная госпожа, быстро идите и посмотрите.

В ответ девушка быстро встала и уже пробежала несколько шагов к двери, но остановилась. Обернувшись, она спросила Ван Чуань:

— Моя одежда в порядке?

Как только эти слова покинули ее рот, она посмотрела на себя. Когда именно этот человек с фиолетовым лотосом на лбу захватил ее сердце?

Возможно, она и не могла признать этого вслух, но ее сердце знало, что это была та самая, первая ночь. Тогда она прибыла в этот мир. И когда она, уходя, махнула ему на прощание рукой, в душе ее уже поселилось желание остаться рядом с ним.

— Независимо от того, во что ты одета, ты выглядишь прекрасно, — донеслось из-за заднего окна.

На звук его голоса она повернулась, уже улыбаясь, к окну. Под росшим неподалеку деревом в инвалидном кресле сидел человек, одетый в пурпурную мантию. Как и прежде на его лице была золотая маска, через маленькое отверстие в которой она могла видеть фиолетовый цветок лотоса.

— Хэн Хэн, иди сюда.

Этот голос, казалось, обладал магической силой, заманившей Фэн Юй Хэн к окну. Она подняла платье, выскользнула через проем наружу и подбежала к нему.

— Почему ты здесь? — ее яркие глаза искрились и сияли, напоминая Сюань Тянь Мину звезды на небе. Когда они так мерцали, то могли потрясти любого.

— Я пришел повидаться с тобой, — он схватил ее за руку и притянул к инвалидному креслу. А затем оттолкнулся одной рукой и вместе с креслом полетел к вершине горы.

Фэн Юй Хэн могла слышать только свист ветра в ушах. Как будто она сидела на ковре-самолете и участвовала в волшебном путешествии.

Девушка одной рукой обняла Сюань Тянь Мина за шею, а другой тянулась к деревьям, попадавшимся им по пути. Она была такой счастливой, совсем как маленький ребенок.

Сюань Тянь Мин никогда не видел ее с таким выражением лица. С одной стороны, он нашел это удивительным, а с другой — чувствовал, что так и должен выглядеть двенадцатилетний ребенок.

Они всю ночь провели вот так, вдвоем. Они парили в небе при помощи цингуна, смотрели друг другу в глаза и ощущали просыпавшуюся взаимную нежность.

Наконец, достигнув вершины горы, они уверенно приземлились. Его концентрация была бесподобна — на лбу выступила совсем легкая испарина.

Неосознанно она рукавом начала вытирать ему пот. Сюань Тянь Мин застыл, но не стал избегать этого. Только после того, как Фэн Юй Хэн закончила, он сказал:

— Впервые вижу девушку, использующую рукав, чтобы вытереть кому-то пот.

— Э-э... Я ведь должна была использовать носовой платок, да? Я не взяла, — она чувствовала это всем телом, а потом, искренне воскликнула, меняя тему: — Слишком потрясающе! Сюань Тянь Мин, это, так называемый "цингун", верно?

Ему действительно нравилось, что она называла его Сюань Тянь Мином. Хотя это имя и принадлежало ему, до сих пор оно чувствовалось незнакомым. Услышав ее призыв, он вновь обрел чувство принадлежности.

В этом мире только она называла его Сюань Тянь Мином. Ох, как же хорошо!

Фэн Юй Хэн соскочила с инвалидного кресла и счастливо закружилась по горной вершине. А потом остановилась и посмотрела на Сюань Тянь Мина, чувствуя, как рассеиваются тревоги последних нескольких дней. Все, что осталось в ее глазах и в сердце — это черные как смоль волосы, колышущиеся на ветру, и немного нечеткий в лунном свете фиолетовый цветок лотоса.

Она задумалась. Девушка, которая первая полюбит, должна считаться проигравшей, верно? Она вспомнила, что говорили ей о любви боевые товарищи. Кто влюбится первым, тот и проиграл.

Но теперь она была искренне убеждена, что проиграла.

— Ты хочешь научиться? — Сюань Тянь Мин под ее взглядом почувствовал беспомощность. — Я говорю о цингуне. Если хочешь, я могу научить тебя.

— Не собираюсь изучать это — слишком сложно. Ты же знаешь, я занята каждый день, разбираясь с людьми и делами поместья Фэн. Кроме того, я должна читать медицинские книги, исследовать травы и управлять своим бизнесом. Где я найду время, чтобы выучить цингун? — покачала головой Фэн Юй Хэн, слегка помрачнев.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 75.2. Хэн Хэн, иди сюда**

Вдруг она раскрыла объятия и подбежала, чтобы схватить Сюань Тянь Мина за рукав, говоря так, будто преподносила ему сокровище:

— Но я немного знаю о боевых искусствах.

— Тогда, в горах, когда я увидел, как ты камешками мешаешь подняться своим врагам, я понял, что способности у тебя есть, — кивнул Сюань Тянь Мин.

— Не просто способности! Хотя мое тело сейчас немного слабовато, это все временно. Я буду лучше питаться и в будущем найду время для тренировок, тогда я смогу очень скоро восстановиться. Хотя я и не сумею вернуться в свое пиковое состояние так быстро, когда придет время битвы, я не буду тащить Хуан Цюань и остальных вниз, — ухмыльнулась она и ткнула пальцем в его золотую маску.

Сюань Тянь Мин не понимал, что она имеет в виду. Пиковое состояние? Значило ли это, что у нее когда-то были очень хорошие навыки, но с тех пор она регрессировала?

— Раз у тебя есть фундамент, не трать его впустую. Даже если существует кто-то, защищающий тебя в любое время, все равно хорошо обладать навыками на всякий случай. Я всегда переживаю, что с тобой что-нибудь может случиться. Сегодня я услышал от Бань Цзоу, что ты снова столкнулась с людьми из дворца Яма. Я волновался за тебя, поэтому примчался сюда, — кивнув, очень серьезно сказал ей Сюань Тянь Мин.

Она позволила Бань Цзоу покинуть свой пост. Так как семья Чэнь находилась в столице, ее телохранитель, естественно, должен был вернуться туда.

Фэн Юй Хэн вовсе не злилась, что Бань Цзоу рассказал о случившемся Сюань Тянь Мину. Вместо этого она была очень счастлива, что он пришел из-за беспокойства о ней.

— Хочешь попробовать? — она лукаво отступила на несколько шагов и остановилась на определенном расстоянии от него.

— Попробовать что? — слегка пораженный, спросил Сюань Тянь Мин, а потом осознал: эта девушка хотела сравнить свои способности с его! Но как бы он ни смотрел на это, ему казалось, что это было бы издевательством над маленьким ребенком.

— Хорошо, — кивнул он. Он не был таким бессердечным, чтобы лишать ее радости и решил посоревноваться с ней.

Фэн Юй Хэн с радостью увеличила разрыв между ними и текучими движениями прокралась ему за спину.

Реакция Сюань Тянь Мина не была медленной. Оттолкнувшись, он улетел далеко вбок вместе с креслом.

— Не используй цингун! — крикнула Фэн Юй Хэн и напала.

Сюань Тянь Мин учился древнему боевому искусству. Фэн Юй Хэн никогда раньше не сталкивалась с используемыми им движениями и связками.

Что касается Фэн Юй Хэн, она использовала единоборства и борцовские приемы, изученные ею в двадцать первом веке в корпусе морской пехоты. Они делали акцент на подчинении или убийстве цели за короткий промежуток времени. Все вместе они представляли собой просто боевые действия, но она слегка скорректировала их, чтобы использовать более гибко.

Чем дольше Сюань Тянь Мин сражался, тем сильнее удивлялся. Фэн Юй Хэн была такой, как она и сказала, ее маленькое тело действительно мало что из себя представляло. Ее физическая сила была небольшой, поэтому он не смел вступать с ней в прямой контакт, опасаясь, что причинит боль; однако он никогда не видел и не слышал о методах, которые она использовала.

Приемы Фэн Юй Хэн нельзя было назвать элегантными или красивыми. Обычная девушка, которая училась боевым искусствам, выбирала цингун или фехтование, так как это были прекрасные боевые искусства. Фэн Юй Хэн, однако, предпочитала ближний бой. Каждый шаг ее был жестким и сильным, но в то же время искусным и практичным.

Сюань Тянь Мин поверил, что если физическое состояние Фэн Юй Хэн улучшится, используя эти способности, она сможет свести бой до ничьей практически с любым первоклассным экспертом. Кроме того, он смутно чувствовал, что боевые искусства этой девушки, казалось, не поддерживались внутренней силой. С практической точки зрения должен использоваться соответствующий метод внутренней культивации, но, похоже, она до сих пор не практиковала его.

Эти двое сражались сотню раз, прежде чем успокоились. Фэн Юй Хэн устало склонилась и уперла руки в колени, чтобы поддержать себя; она задыхалась. Махнув рукой Сюань Тянь Мину, она сказала, садясь на землю и давая себе время отдохнуть:

— Хватит. Давай закончим. Это бедное тело устало после небольшой игры. Позволь мне немного отдохнуть. Еще так много техник, которые я могла бы использовать.

— Горные ветра холодны ночью. Ты вспотела, так что постарайся не простудиться, — сказал он, остановив инвалидную коляску рядом с ней, сняв плащ и прикрыв ее плечи. Он немного задумался, а затем добавил: — Ты не развивала внутреннюю силу для этих приемов, не так ли?

Фэн Юй Хэн кивнула. Не имело значения, древний это человек или современный, пока они практиковали боевые искусства, они понимали, что полагаться исключительно на внешнюю силу бессмысленно. Самой важной частью было совмещение техник с внутренней силой.

Здесь древние люди называли это внутренним развитием. Современные ей люди называли это цигуном.

— Мой набор приемов включает в себя боевые, — она увидела любопытство Сюань Тянь Мина и взяла на себя инициативу объяснить. — Все эти техники предназначены для ближнего боя. Не существует реального человека, на которого стоит посмотреть, но каждый ход очень практичен. Если совместить их с внутренней силой, то в результате получается техника, которую я называю жестким цигуном.

— Жесткий цигун? — немного задумался мужчина, и озвучил свои собственные идеи: — Когда я наблюдал, как ты сражаешься, то понял, что твоя сила хороша. Этот так называемый "жесткий цигун", если ты успешно выучишь его, а затем применишь против обычного человека, то прием повредит противнику руку, не так ли?

— Более или менее. Это будет зависеть от того, насколько я его освою. Но даже если я добьюсь успеха в его изучении, все равно будет большой разрыв при борьбе с тобой, — кивнула Фэн Юй Хэн, но не могла не признать обширные познания Сюань Тянь Мина в древних боевых искусствах. — Ты знаешь, как использовать цингун и владеешь длинным оружием. Все это вместе поставило бы меня в невыгодное положение. В двух сражениях из двух был бы только один исход.

Сюань Тянь Мин кивнул в знак согласия и посмотрел на нее. Его взгляд стал немного любопытным, когда он сменил тему и спросил:

— У кого ты этому научилась?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 76.1. Сюань Тянь Мин, позаботься о комарах**

Вопрос Сюань Тянь Мина заставил Фэн Юй Хэн замереть.

У кого она этому научилась? Она научилась этому у офицера морской пехоты в двадцать первом веке.

Но может ли она говорить такие вещи?

Конечно, нет.

— Это... — она подняла с земли ветку и нарисовала круг. — Я додумалась до этого сама...

"Фэн Юй Хэн, твои способности великолепны, а смелости не хватает, да?"

— ...Я научилась этому у эксперта, который уединенно жил в горах. Это был тот персидский чудак, который дал мне эти уникальные лекарства и странные медицинские инструменты, — нашла она объяснение. — Ты знаешь это. Вещи этого эксцентрика очень странные.

Сюань Тянь Мин согласился с этим объяснением. Кроме того, даже если бы он хотел опровергнуть его, то не смог бы этого сделать.

После возвращения в столицу он заставил Бай Цзэ вызнать все об этой девушке. Но информация оказалась доступна весьма ограниченно. Ему было известно о ней все только от рождения до девятилетия. Следующие три года — пустой лист.

Эта девушка жила в маленькой деревушке в горах на северо-западе. Ежедневно она ходила искать целебные травы. О людях, с которыми она встречалась, о ее переживаниях уже никто не узнает.

— На самом деле, когда ты была на северо-западе, я участвовал там в битве. Если бы я оказался в этих горах на день раньше, смог бы я встретиться с тобой? — неосознанно спросил Сюань Тянь Мин, внезапно почувствовав легкое сожаление.

— Был только один день, когда ты мог встретиться со мной. Такова жизнь, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

Он автоматически решил, что ее слова значили: это было устроено самой жизнью. Он не понимал, что девушка имела в виду другое: даже если бы ты встретил меня днем раньше, это была бы не я.

— Это верно, — сказал он и вспомнил кое-что важное: — Был найден работодатель, стоящий за убийцами дворца Яма. Это третий мастер семьи Чэнь, Чэнь Ван Лян. Старшая молодая госпожа семьи Фэн часто контактировала с ним, так что должна была знать обо всех планах. Это она вступила в сговор с Чэнь Ван Ляном.

— Я тоже думала об этом, — кивнула Фэн Юй Хэн. — У бабушки Сунь были проблемы, поэтому я попросила Бань Цзоу пойти и расследовать этот вопрос ночью. Он обнаружил, что единственная внучка бабушки Сунь — девятая наложница Чэнь Ван Ляна.

— Ты должна быть осторожна, — он действительно не верил, что кто-то из семьи Фэн способен навредить Фэн Юй Хэн; однако, если бы они действовали против людей вокруг нее, то это было бы трудно предотвратить. — Я не уйду сегодня и буду защищать тебя до завтрашнего возвращения в столицу.

Она подняла голову и посмотрела в серьезные глаза под маской. Нахождение на вершине этой горы было похоже на тот раз, когда они встретились в горах на северо-западе. Она ждала вместе с ним Бай Цзэ, который привел тогда старичка-доктора. Тогда они тоже сидели на земле. В отличие от этого раза его тело было серьезно ранено, а она была полна любопытства ко многим неизвестным вещам этого мира.

— По правде говоря, мне очень нравятся горы северо-запада, — сказала она ему. — Я предпочту простую жизнь деревни столичной. Ты был первым человеком, которого я встретила, хотя для тебя значение моих слов иное.

Он все еще не мог понять того, что она говорила, но видел преданность в ее глазах.

— Если будет возможность, я верну тебя обратно, — это можно было считать обещанием.

— Пойдем, — она протянула ему руку, — ветер холодный. Возвращайся в свою комнату и спи.

Так же, полагаясь на его цингун, они спустились с горы и вернулись в ее комнату. Ван Чуань ждала у двери. Увидев Сюань Тянь Мина, держащего Фэн Юй Хэн, она быстро открыла им дверь, а потом вернулась на свой пост, чтобы охранять их снаружи.

— Ты сказал, что не уйдешь, тогда где ты остановишься? — спросила Фэн Юй Хэн, посмотрев на него, а потом, оглядев комнату, сказала: — Как насчет того, чтобы Ван Чуань нашла тебе мягкое кресло? Ты сможешь обойтись им на одну ночь?

— Глупенькая. Разве не знаешь, какое влияние это окажет на твою репутацию? — рассмеялся Сюань Тянь Мин.

— Знаю, но рано или поздно я выйду за тебя замуж, — кивнула она. — Более того, кто вообще знает, что ты пришел сюда сегодня? Я разрешаю тебе спать на мягком стуле. Если ты понимаешь, то этого достаточно.

— Иди, умойся и ложись спать. Ты можешь быть спокойна. Я буду рядом с тобой, защищая тебя, — Сюань Тянь Мин протянул руку и погладил ее по волосам.

Фэн Юй Хэн послушно умылась и легла. Забравшись в постель, она не забыла напомнить ему:

— Если ты не уходишь, то помоги мне позаботиться о комарах.

Сюань Тянь Мин потерял дар речи.

Этой ночью Фэн Юй Хэн спала очень крепко.

Рано утром ее разбудили вопли свиньи, которую убивали.

Когда она открыла глаза, Сюань Тянь Мин уже исчез. Она не знала, когда этот человек ушел. Он сидел в инвалидном кресле, но мог свободно передвигаться, не издавая ни звука. Фэн Юй Хэн признавала, что она бы так не смогла.

— Отпустите меня! Отпустите меня! — услышав повторяющиеся крики, она могла сказать, что это была Чэнь Ши. Она стукнула себя по лбу и позвала: — Ван Чуань!

Ван Чуань, которая проснулась чуть раньше и стояла на страже за дверью, толкнула дверь и вошла:

— Молодая госпожа проснулась!

— Да, — Фэн Юй Хэн протерла глаза и посмотрела на улицу. Рассвет только занимался, — сейчас еще так рано, почему кричит Чэнь Ши?

— Она кричит уже довольно давно. Она хочет домой и не желает здесь оставаться. Такие вот дела. Эта слуга еще не ходила, чтобы посмотреть, — ответила Ван Чуань, помогая ей с постельным бельем. — Вода для умывания готова. Юная госпожа, пожалуйста, сначала умойтесь.

— Когда ушел Сюань Тянь Мин? — спросила она, подходя к тазу и умываясь.

— Он ушел после пяти, — Ван Чуань не слишком привыкла слышать, как кто-то называет девятого принца по имени, но помнила, что эти двое всегда обращались друг к другу подобным образом, когда были наедине, и чувствовала, что это свежо и интересно.

Фэн Юй Хэн удивилась. Это было не так давно, она проснулась совсем близко к этому времени. Она не могла не винить себя за то, что не встала немного пораньше. Возможно, если бы она сумела проснуться чуть раньше, то увидела бы его.

— Сестра! Старшая сестра! — раздался со двора голос Цзы Жуя, а за ним последовал скрип открываемой ребенком двери. — Сестренка! — лицо брата казалось полным страха, когда он уткнулся носом прямо в живот Фэн Юй Хэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 76.2. Сюань Тянь Мин, позаботься о комарах**

Фэн Юй Хэн только что закончила умываться, вода еще не высохла. Она одновременно взяла полотенце у Ван Чуань и спросила Цзы Жуя:

— Что случилось?

— Старшая сестра, так страшно! Мама очень страшная! — побледневший Цзы Жуй поднял голову, чтобы посмотреть на нее.

Она на мгновение замерла. В данном случае мамой должна быть Чэнь Ши.

— Что она такого сделала?

— Мать укусила служанку и зубами вырвала у нее кусок плоти. Ее рот был полон крови, а оторванную кожу она держала в зубах. Это было так страшно! — дрожащим голосом ответил Цзы Жуй.

Фэн Юй Хэн нахмурилась, от представленного ее слегка затошнило. Эта Чэнь Ши вела себя как сумасшедшая!

— Пойдем. Посмотрим, что там случилось, — взяв Цзы Жуя за руку, она пошла во двор к Чэнь Ши, где увидела хорошо сложенных монахинь, которые несли находившуюся в обмороке Чэнь Ши к мягкому паланкину. Затем они поклонились Фэн Цзинь Юаню и ушли все вместе.

— Главная госпожа Чэнь Ши добровольно останется в женском монастыре Всеобщей Терпимости, чтобы молиться за судьбу семьи Фэн. С этого дня она никогда не вернется в поместье. Все остальные должны собраться и приготовиться к отъезду, — объявил Фэн Цзинь Юань собравшимся здесь членам семьи Фэн.

Только сейчас она узнала о том, что семья Фэн строила такие планы. Они фактически выгнали Чэнь Ши из поместья, а затем под предлогом молитвы об удаче сохранили ее положение главной жены, тем самым оставив Чэнь Юй дочерью первой жены. Это был действительно хороший план.

Мань Си, приехавшая с Чэнь Ши, посмотрела на Фэн Юй Хэн. Немного поразмыслив, она опустилась на колени и сказала Фэн Цзинь Юаню:

— Эта слуга хочет остаться в храме, чтобы заботиться о госпоже. Мастер, пожалуйста, сделайте милость.

Фэн Цзинь Юань кивнул и удовлетворил просьбу Мань Си.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Мань Си, зная, о чем она думает, и молча поблагодарила ее. Затем она потянулась к своему рукаву и некоторое время искала у себя в подпространстве необходимое лекарство. Обернувшись, она протянула вытащенные две маленькие бутылки Ван Чуань:

— Найди возможность отдать их Мань Си. Также спроси у нее, где сейчас ее мать. Скажи, что я попрошу кого-нибудь присылать ей лекарства по расписанию. Успокой ее.

Ван Чуань понимающе кивнула.

Люди семьи Фэн начали собираться. Вскоре после этого они собрались у ворот, готовясь рассесться по каретам.

Принцесса Вэнь Сюань должна была остаться в храме еще на два дня, так что Яо Ши взяла на себя инициативу попрощаться с ней. Фэн Юй Хэн тоже отправилась попрощаться с великой княжной У Ян. Они договорились о еще одной встрече после возвращения в столицу.

Когда они уже почти расселись по каретам, дочь Дин Аня и ее двоюрдный брат, которые также приехали предложить благовония в храме Всеобщей Терпимости, наконец, пришли поприветствовать людей семьи Фэн. Эта дочь столкнулась с Фэн Цзинь Юанем лицом к лицу и сказала:

— Похоже, мне суждено было встретиться с лордом Фэн. Эта дочь редко приезжает, чтобы предложить благовония в храме Всеобщей Терпимости, и именно тогда, когда я приехала, я встретила лорда Фэн.

Фэн Цзинь Юань холодно и отчужденно — полностью отлично от того, как он смотрел на людей дворца Вэнь Сюань — поприветствовал ее в ответ, сказав:

— Девушка Цин Лэ.

— Через несколько дней моя принцесса-мать будет праздновать день рождения. Когда придет время, мы отправим приглашение в вашу усадьбу. Мы надеемся, что госпожа усадьбы Фэн, молодые мастера и молодые госпожи смогут прийти, — сказала с улыбкой Цин Лэ, она не винила его за холодность.

— Поместье Фэн не может не принять приглашение от принцессы, это было бы слишком необоснованным. Эта девушка может быть спокойна: семья Фэн, безусловно, будет присутствовать на дне рождения, — улыбнулся Фэн Цзинь Юань.

— Если это так, то большое спасибо, лорд Фэн, — девушка Цин Лэ больше ничего не сказала. После этого обмена любезностями она повернулась и ушла, не забыв полным враждебности взглядом посмотреть на Фэн Юй Хэн.

Та приподняла брови и пристально посмотрела в ответ. Цин Лэ не выдержала первой, отведя взгляд.

Дорога домой оказалась значительно спокойнее из-за того, что не было Чэнь Ши. Две кареты, которыми та пользовалась, Фэн Цзинь Юань отдал Хань Ши. Это заставило ее счастливо улыбаться всю обратную дорогу.

Фэн Юй Хэн снова решила сидеть с Яо Ши и бабушкой Сунь. Старушка вела себя слишком неестественно и не смела посмотреть на Фэн Юй Хэн.

Сегодня утром, когда бабушка Сунь проснулась, она почувствовала, что в ее руке что-то лежит. Сначала она не узнала эту вещицу — шпильку для волос — сонный мозг еще не работал толком, но потом поняла, что та ей знакома. Это была шпилька, тайно отданная ее внучке, когда та вышла замуж. Она была старой и принадлежала ей с того момента, как Яо Ши вышла замуж, именно тогда госпожа семьи Яо дала ей ее.

Бабушка Сунь была очень напугана. Она не знала, почему вещь ее внучки внезапно оказалась у нее в руке, но когда подумала о том, с чем помогла третьему мастеру семьи Чэнь, то не могла не задрожать от страха.

Вторая молодая госпожа, Фэн Юй Хэн, больше не была прежней. Она давно заметила это, еще по дороге в столицу. Нынешняя вторая молодая госпожа полностью отличалась от той, какой она была три года назад. Если бы не ее внучка, она определенно не хотела бы выступать против Фэн Юй Хэн.

Предыдущий инцидент с колдовской куклой, тогда Фэн Юй Хэн не стала выделять ее. Женщина все еще думала, что проделала хорошую работу, скрывая себя. На этот раз она снова помогла Фэн Чэнь Юй и Чэнь Ван Лян отделить Яо Ши и Фэн Юй Хэн от Цзы Жуя. Она предполагала, что все будет хорошо; однако эта шпилька разрушила ее мысли о том, что ей повезло.

Это было нехорошо. Скорее, это была настоящая проблема. Очень большая проблема.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как изменялось выражение лица бабушки Сунь, и не могла не усмехнуться.

Увидев, что Яо Ши уснула, она четко проговорила:

— Есть кое-что, в чем я полностью уверена. Знай, когда остановиться, и не толкай меня слишком далеко.

Услышав эти слова, бабушка Сунь покрылась холодным потом.

Наконец, экипажи остановились у ворот усадьбы Фэн. Когда Фэн Юй Хэн вышла, то почувствовала нечто странное. Как будто что-то внезапно исчезло из этого района.

Она поняла. Это ушел Сюань Тянь Мин, который защищал ее из тени. Она не смогла сдержать улыбку, когда подняла голову и про себя произнесла: — "До следующей встречи".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 77.1. Четвертая юная госпожа выражает свои чувства к будущему второму зятю?**

Семья Фэн уехала вместе с Чэнь Ши; однако ее не было с ними, когда они вернулись. Фэн Цзинь Юань повторил слугам слова, сказанные им в храме. Очень быстро все поняли, что у главной госпожи благородное сердце. Ради молитвы о благополучии семьи она добровольно осталась в монастыре Всеобщей Терпимости.

Фэн Юй Хэн не хотела тратить свое время на людей семьи Фэн. Потянув за собой Яо Ши и ее слуг, она хотела было вернуться в павильон Единого Благоденствия, но ее окликнул Фэн Цзинь Юань.

Она знала, что у того было, что ей сказать, поэтому попросила Яо Ши забрать Цзы Жуя.

— Что-то случилось, что отец позвал А-Хэн? — спросила с улыбкой Юй Хэн, обернувшись и вежливо поклонившись Фэн Цзинь Юаню, после того, как проводила Яо Ши.

Мужчина долго молчал, глядя на дочь.

Дважды! Дважды он посылал скрытых охранников и получал сообщения, связанные с ней.

Он верил, что его скрытые охранники не ошибаются, но не мог понять, для чего Фэн Юй Хэн хотела спасти этих молодых девушек из Сяо Чжоу. Ему было еще труднее понять, как двадцать убийц из дворца Яма не смогли причинить ей вреда и вместо этого умерли от ее руки.

Когда Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, атаки на Чэнь Ши следовали одна за другой. Семья Чэнь хотела избавиться от Фэн Юй Хэн. Он понимал эту логику — она лежала на поверхности. Он также знал, как дорого стоит нанять убийц из дворца Яма. Если бы семья Чэнь не была чрезвычайно богатой, то они не могли бы позволить себе такие расходы.

Независимо от того, что он думал относительно Фэн Юй Хэн, семья Чэнь нанимала убийц, чтобы убить его, Фэн Цзинь Юаня, дочь; с этим ему нужно было разобраться раз и навсегда.

Но сам он только и мог, что защищаться от этой дочери.

Фэн Юй Хэн наблюдала за Фэн Цзинь Юанем, который позвал ее, но молчал довольно долго, не начиная разговор. Она знала, что отец о чем-то думает, и не мешала ему — стояла спокойно, оставаясь невозмутимой и собранной.

— А-Хэн, — наконец, Фэн Цзинь Юань открыл рот, — отец надеется, что ты сможешь высказать свои соображения для семьи. В конце концов, процветание семьи Фэн позволит твоему лицу сиять.

— О? — Фэн Юй Хэн думала, что он спросит о бандитах, но забыла, что ее отец думал только о себе и о будущем семьи Фэн. Ее лицо окаменело, а взгляд похолодел. — Я никогда не причиняла неприятности первой. И просто надеюсь, что меня никто не побеспокоит.

— Ты — ребенок семьи Фэн, поэтому должна вести себя как дочь семьи Фэн! — Фэн Цзинь Юань чувствовал, что эта дочь слишком упряма.

— Тогда, надеюсь, отец сначала будет вести себя как отец! — она бросила на Фэн Цзинь Юаня острый, полный гнева взгляд. — Я надеюсь, что отец будет действовать как отец, когда его дети пострадали. Позаботьтесь и утешьте их хоть немного вместо того, чтобы говорить только о семье Фэн! Если настанет день, когда все ваши дети будут убиты, интересно, что останется от так называемой "семьи"!

После того как девушка буквально выплюнула эти слова, она развернулась и ушла.

Фэн Цзинь Юань дрожал от гнева. Он сжал и разжал кулаки несколько раз, но проиграл эту битву. Ему не оставалось ничего другого, как просто крикнуть вслед уходящей:

— Я договорюсь, чтобы завтра к Цзы Жую пришел учитель.

Услышав это, она помахала рукой, так и не обернувшись, и ничего не ответила.

Когда она вернулась в павильон Единого Благоденствия, счастливые от ее возвращения слуги, не переставая, задавали вопросы:

— Вторая молодая госпожа, все в порядке?

— Вторая юная госпожа, вам понравилась еда в храме?

— Вторая молодая госпожа, эта слуга приготовила еду и немедленно ее принесет. Госпожа и молодой мастер ждут вас, чтобы поесть.

Некоторое время она еще чувствовала себя задетой равнодушием Фэн Цзинь Юаня.

Но девушка быстро вернулась в норму, глядя на свой павильон Единого Благоденствия и своих собственных слуг.

— Завтра отец пригласит учителя в поместье. Цзы Жуй начнет получать образование, — сказала она брату во время еды.

Мальчик был счастлив. Он с такой радостью рассказывал о том, сколько в его кабинете книг и чернильных камней. Ему безумно хотелось научиться читать и писать, чтобы начать использовать их как можно скорее.

Яо Ши и Фэн Юй Хэн были довольны, что этот ребенок так восприимчив к обучению. Яо Ши легко погладила сына по голове и сказала:

— Подожди, пока не станешь старше и не сможешь поступить в академию Юнь Лу в Сяо Чжоу. В будущем ты получишь ученую степень.

— Необязательно пытаться получить ученую степень. Цзы Жуй очень активный и любит двигаться. Если тебе нравятся боевые искусства, старшая сестра поддержит тебя и в этом, — возразила Фэн Юй Хэн.

— Ты просто балуешь его, — беспомощно сказала Яо Ши.

— В конце концов, он мальчик! — она потрепала Цзы Жуя по голове. — Не имеет значения, хочешь ли ты стать ученым или мастером боевых искусств. Пока ты все делаешь правильно, старшая сестра будет поддерживать тебя.

— Мне нравится читать книги об искусстве войны. Старшая сестра, могу я научиться военному искусству? Я также хочу овладеть и боевыми искусствами. После того как я выучу их, я смогу защитить сестру и мать, так что никто не сможет запугать вас, — не мог не сказать Фэн Цзы Жуй. Он был очень счастлив, что его старшая сестра сказала такие вещи.

— Конечно, можешь, — мгновенно согласилась Фэн Юй Хэн, — человек, приглашенный отцом, ответственен за обучение основам. После того как научишься читать, сможешь прочесть книги о войне и любые другие, какие захочешь. Если ты чего-то не поймешь, старшая сестра специально пригласит для этого учителя. Как тебе это? — подумав еще немного, она добавила: — Если хочешь изучить боевые искусства, тебе нужно будет каждое утро рано вставать. Ты сможешь это сделать?

— Смогу! — энергично кивнул ребенок.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн посмотрела на Хуан Цюань и сказала ей: — с завтрашнего дня ты будешь отвечать за обучение брата боевым искусствам. Начни с самых основ. Не стоит спешить, чтобы добиться успеха. Просто учи его в стабильном темпе.

— Не волнуйтесь, юная госпожа. Эта слуга запомнит, — сразу же согласилась на эту работу Хуан Цюань.

— Точное время должно быть обсуждено между вами двумя. Ох, мне тоже нужно будет попрактиковаться. Мышцы нуждаются в тренировке время от времени.

Яо Ши смотрела на нетерпеливое лицо Цзы Жуя и чувствовала, что это мило, ее больше не волновало, хочет ли он стать ученым или узнать о войне. Теперь она больше доверяла Фэн Юй Хэн. Пока ее дочь говорит, что все в порядке, у Яо Ши не будет возражений.

После еды Яо Ши увела Цзы Жуя отдыхать. Фэн Юй Хэн же отправилась в сокровищницу, чтобы найти Цин Юй и евнуха Чжан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 77.2. Четвертая юная госпожа выражает свои чувства к будущему второму зятю?**

Когда она прибыла, Цин Юй несла бухгалтерскую книгу и уже собиралась уходить. Увидев пришедшую Фэн Юй Хэн, она быстро затащила ее внутрь:

— Эта слуга как раз собиралась найти молодую госпожу.

— Этот слуга приветствует принцессу, — евнух Чжан очень серьезно поприветствовал Фэн Юй Хэн.

— Евнух, в этом нет необходимости, — Фэн Юй Хэн знала, что этот человек сопровождал нынешнего императора и в течение многих лет заботился о Сюань Тянь Мине. Она его очень уважала. — Я вчера встречалась с его высочеством. Он упомянул, что евнуха Чжан беспокоит застарелая травма ноги. И когда случается рецидив, боль становится невыносимой. А-Хэн хотелось бы взглянуть.

— Ох! Этого не должно было произойти! — евнух Чжан был чрезвычайно тронут. — Я потревожил его высочество и принцессу, заставив беспокоиться об этом. Это одна из старых болезней слуги. Это не проблема.

— Евнух, нет необходимости быть столь вежливым со мной. С детства я изучала медицину у дедушки по материнской линии. Хотя я не была в столице в течение последних нескольких лет, способностей я не потеряла, — Фэн Юй Хэн помогла мужчине сесть в кресло, и начала ощупывать его ногу.

— У этого слуги определенно хорошая жизнь. В юном возрасте я последовал за императором и удостоился его глубокого доверия. После этого я следовал за его высочеством, который тоже очень хорошо относится к этому слуге. Принцесса тоже прекрасно обращается со мной. Этот слуга пожинает плоды прошлой жизни! — эмоционально сказал прослезившийся евнух Чжан, видя, что не может избежать осмотра.

— Это потому, что евнух — хороший человек и прекрасно справляется с работой. Вот почему император и его высочество доверяют вам, — улыбаясь, сказала Фэн Юй Хэн, осматривая его ногу. Она надавила на несколько акупунктурных точек, пропальпировала меридианы и только тогда сказала евнуху Чжан: — Ваша болезнь называется ревматизмом. Она поражает суставы, кости, мышцы и кровеносные сосуды. Болезнь довольно распространенная, но обычно она скрыта и медленно развивается. Вылечить ее полностью непросто, но я могу помочь вам облегчить боль.

— Правда? Замечательно! Принцесса может не знать, но когда ноги начинают болеть, это действительно ужасно. Особенно в прохладные дни, тогда почти невозможно ходить, — ответил евнух Чжан. Он плохо разбирался в болезнях, но, услышав, что боль можно облегчить, весьма обрадовался.

Фэн Юй Хэн кивнула. Конечно, она это понимала. Ревматизм был болезнью, которая затрагивала почти всех пожилых людей.

— Я лично подготовлю лекарство для евнуха, чтобы помочь справиться с этой болезнью. Не волнуйтесь, — она встала и обнадеживающе улыбнулась евнуху Чжан.

— Молодая госпожа, эта слуга и евнух Чжан уже проверили все бухгалтерские книги, — сказала Цин Юй, увидев, что Фэн Юй Хэн закончила свои дела.

— Все счета были изменены. Этот слуга и девушка Цин Юй перепроверили все. Со всех трех магазинов главная жена семьи Фэн, Чэнь Ши, присвоила двести тысяч таэлей, — сказал, встав и посерьезнев, евнух Чжан.

— Сюда не входит антиквариат Чудесной Сокровищницы. Стоимость редкостей слишком сильно варьируется, поэтому их трудно оценить. Мы только добавили то, чего не хватало, — дополнила Цин Юй, передавая недавно сверенные журналы Фэн Юй Хэн.

— Я доверяю вам, — Фэн Юй Хэн не очень хорошо разбиралась в этих вещах, поэтому просто пролистала несколько страниц, прежде чем закрыть журнал. Она повернулась и вышла из комнаты. Цин Юй и евнух Чжан последовали за ней, — Цин Юй, иди и пригласи наложницу-мать Ань и наложницу-мать Хань в павильон Единого Благоденствия. Скажи, что мне есть, что обсудить с ними.

— Да, — согласилась Цин Юй и быстро ушла.

В это же время в покоях Хань Ши Фэн Фэнь Дай баюкала сломанную руку и громко проклинала Хань Ши:

— Ты просто недальновидная ослица!

— Я твоя мать! — вскинулась гневно Хань Ши.

— Мать? — Фэн Фэнь Дай выпучила глаза. — Существуют ли еще матери, которые ведут себя так, как ты? Что ты мне дала? Ты умеешь использовать свою внешность только для того, чтобы соблазнить отца, но почему ты не думаешь сказать обо мне несколько хороших слов, лежа рядом с ним в постели?

— Откуда ты знаешь, что я ничего не говорила? — Хань Ши заплакала. Она на самом деле была наложницей, и ее девичий статус действительно был невысок; но как она могла сдержаться, если ее проклинала собственная дочь?

— Если ты говорила, почему отец до сих пор так со мной обращается? Я его дочь! Мою руку сломали прямо перед ним! Почему он не сказал ни единого слова в мою защиту? Почему не пришел ко мне? Так я его ребенок или нет? Или я ребенок, которого ты у кого-то украла?

— Что за чушь ты несешь? Ты не хочешь остаться в живых? Конечно, ты ребенок своего отца! Если ты скажешь что-то подобное снаружи, то умрешь! — безответственные слова Фэн Фэнь Дай напугали Хань Ши, которая немедленно прикрыла рот дочери, чувствуя легкую ненависть. — Фэнь Дай, позволь мне сказать тебе. В этом поместье над тобой стоит твоя старшая сестра, Фэн Чэнь Юй, на том же уровне стоит твоя вторая сестра, Фэн Юй Хэн. Лучше отказаться от желания выделиться! Ты этого еще не знаешь, но главная госпожа уже отправлена в женский монастырь. Вполне вероятно, что она никогда не сможет вернуться в усадьбу. Это результат ее противостояния Фэн Юй Хэн! Задумайся над этим.

— Что? — Фэн Фэнь Дай была чрезвычайно удивлена. Приложив довольно много усилий, она отодрала руку Хань Ши от своего рта. — Ее сослали в женский монастырь? Почему? У семьи Чэнь недостаточно денег? Разве старшая сестра не будущая императрица?

— Закрой свой рот! — Хань Ши была в такой ярости, что у нее разболелся правый бок. Ее дочь была вспыльчивой, как Чэнь Ши, и совершенно не могла отличить то, что можно говорить, а что нельзя. — И что с того, что у них есть деньги? Она не смотрела, кого оскорбляет. Не имеет значения, девятый ли это принц или императорская наложница Юнь из дворца, кого из них она вообще могла себе позволить оскорбить? Даже твой отец не может позволить себе сделать это! Не думай, что я не знаю о твоих чувствах к девятому принцу. Пока еще не поздно, подави их!

— Не буду! Мне нравится только девятый принц! Я выйду замуж только за него! — выкрикнула Фэн Фэнь Дай, сойдя с ума.

Но тут из-за двери раздался голос:

— Четвертая юная госпожа выражает свои чувства к будущему второму зятю?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 78.1. Вперед! Мы собираемся попросить денег!**

Внезапно раздавшийся голос почти до смерти напугал Хань Ши. Фэн Фэнь Дай тоже побелела от ужаса.

Обе повернули головы и увидели первоклассную служанку из павильона Единого Благоденствия — Цин Юй, стоявшую в дверном проеме.

— Кажется, эта слуга прибыла в неподходящее время. Наложница-мать Хань и четвертая молодая госпожа были заняты разговором. Эта слуга подождет во дворе, — холодно сказала Цин Юй, разворачиваясь, чтобы покинуть комнату.

— Подожди минутку! — быстро призвала ее остановиться Хань Ши. — Девушка Цин Юй! О боги, о чем это ты? Ты пришла сюда, значит, тебе есть что сказать. Как я могу позволить тебе ждать! — замолкнув на мгновение, она продолжила: — Четвертая молодая госпожа повредила руку, поэтому она так плохо себя ведет. Я надеюсь, что девушка Цин Юй не примет близко к сердцу сказанное ей!

— Вторая молодая госпожа хотела, чтобы эта слуга пригласила наложницу-мать Хань в павильон Единого Благоденствия. Она также хотела, чтобы я пригласила наложницу-мать Ань, — выдавила улыбку Цин Юй.

— Ах, вот оно что! — Хань Ши была удивлена. — Сказала ли вторая молодая госпожа для чего?

— Вторая молодая госпожа заключила соглашение с основательницей и мастером. После того как три магазина, принадлежавшие наложнице-матери Яо, будут должным образом проверены, если найдутся какие-либо расхождения, то получившаяся сумма должна быть разделена между основательницей, мастером, третьей и четвертой молодыми госпожами. Недавно проверку завершили, поэтому юная госпожа и пригласила обеих наложниц, — сказала Цин Юй, взглянув на Фэн Фэнь Дай.

— Быстрее, ты должна идти. Скорей — начала подгонять Хань Ши оживившаяся Фэн Фэнь Дай, услышав о разделении денег.

— Девушка Цин Юй, иди первой. Я последую за тобой в ближайшее время, — ответила Хань Ши, на мгновение повернув голову в сторону дочери.

— Тогда эта слуга уйдет первой, — кивнула Цин Юй, после чего, повернувшись, удалилась.

После того как Хань Ши увидела, что Цин Юй отошла подальше, она развернулась в сторону Фэн Фэнь Дай, в ярости затопав ногами:

— Неужели ты вообще не можешь контролировать свой рот! Эта Цин Юй — первоклассная служанка Фэн Юй Хэн. Разве ты не видела, как она себя ведет всего лишь после нескольких дней? Если слова, которые ты только что сказала, дойдут до твоей второй сестры, то последствия ты прочувствуешь на своей шкуре!

Фэнь Дай фыркнула и замолчала — знала, что будет плохо, если случится что-то подобное. Но, немного подумав, она больше не могла сдерживаться и посоветовала Хань Ши:

— Позже, когда Фэн Юй Хэн будет делить деньги, тебе нужно попросить как можно больше. У наложницы-матери Ань есть свой собственный магазин, так что Сян Жун не нужно беспокоиться о приданом. У меня же и правда ничего не будет! У тебя нет ни капли способностей!

Хань Ши ругала ее собственная дочь, перечисляя ее недостатки, из-за этого женщина не могла не почувствовать себя подавленной. Действительно, у нее не было никаких способностей. Она не могла позволить себе приданое для Фэнь Дай.

— Люди семьи Фэн забились в свои норы, — пробормотала Фэнь Дай, периодически потирая болевшую руку. — Встретив сильного человека, они сразу же попрятались.

— Он — принц! Какие действия ты хочешь видеть от семьи Фэн? — именно это отсутствие здравомыслия разозлило Хань Ши.

— По какой причине она выходит замуж? Мы все — дочери наложниц, так почему именно она получила этот брак? Я помню, что его устроили для дочери первой жены, — после упоминания девятого принца у Фэнь Дай открылось второе дыхание.

— И что? — Хань Ши спешила, но она должна была успокоить Фэнь Дай. — Даже если он не женится на Фэн Юй Хэн, выбор не падет на тебя. Если бы он хотел дочь первой жены, он бы взял Фэн Чэнь Юй!

— Разве не все по очереди становятся дочерью первой жены? — недовольно спросила расстроенная Фэнь Дай. — Так для каждой настанет своя очередь; рано или поздно, придет и моя! Я не побоюсь подождать, — переведя дыхание и снова взглянув на Хань Ши, она сердито продолжила: — Раньше ты знала только, как иметь дело с Чэнь Ши. И что хорошего ты получила? Ты даже не можешь сравниться с тем, что проходит сквозь пальцы Фэн Юй Хэн! Хорошо, хорошо, иди быстрее. И помни: проси больше денег. Это сейчас самое важное.

Фэнь Дай буквально выгнала Хань Ши. Искаженный характер дочери заставил ее ощутить уныние. Высокомерная и властная, она была похожа на Чэнь Ши. У той, по крайней мере, была хорошая материнская семья, но она все равно столкнулась с таким исходом. А что было у Фэнь Дай? Она — дочь обычной наложницы. Может ли семья Фэн поддержать ее?

Хань Ши направилась к павильону Единого Благоденствия в сложном и расстроенном настроении. В то же время она опасалась последствий ее сговора с Чэнь Юй в ту ночь, когда они искали Фэн Юй Хэн.

Когда она, наконец, прибыла в павильон Единого Благоденствия, служанка, которая наблюдала за маленькими лунными вратами между поместьем Фэн и павильоном, слегка поклонилась ей и провела внутрь.

Это был первый раз, когда Хань Ши пришла сюда, и она не смогла сдержать тихого вздоха: это место слишком впечатляло.

Хотя женщина знала, что это был особняк, в ней родились совсем другие чувства, когда она увидела его. Неудивительно, что Фэнь Дай ощущала себя несчастной. Они обе были дочерьми наложниц, но между ними все равно существовала такая колоссальная разница. Кто вообще мог бы быть счастлив в такой ситуации?

Когда она прибыла во двор Фэн Юй Хэн, с ней уже разговаривала Ань Ши. Они общались и улыбались, атмосфера казалась очень живой и теплой.

Хань Ши хотела присоединиться, но, когда она открыла рот, — прежде чем она успела издать свой фирменный смех — теплое выражение на лице Фэн Юй Хэн мгновенно стало холодным. Повернувшись к ней, она сказала:

— Наложница-мать Хань прибыла!

— Приветствую вторую молодую госпожу, — смущенно опустив голову, поздоровалась Хань Ши, открыв и снова закрыв рот.

— Ох, — Фэн Юй Хэн даже не сказала: "Не нужно быть такой вежливой". Она естественно приняла ее приветствие и продолжила: — Главная причина сегодняшнего приглашения обеих наложниц заключается в том, что проверка журналов завершена. За эти годы главная госпожа присвоила двести тысяч таэлей. Ранее я уже говорила, что эти деньги будут предложены бабушке и отцу; кроме того, часть поделится между моими двумя младшими сестрами, чтобы поддержать их приданое. А раз так, то я приглашаю обеих наложниц навестить со мной бабушку. Я попрошу бабушку помочь вернуть то, которые принадлежит нам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 78.2. Вперед! Мы собираемся попросить денег!**

— Хорошо! Хорошо! — Хань Ши, услышав ее подход к этому делу, быстро кивнула.

— Теперь, когда главная госпожа осталась в храме, если сейчас этот долг не урегулировать должным образом, его трудно будет получить в дальнейшем. Надеюсь, наложницы-матери помогут что-нибудь придумать, — напомнила Фэн Юй Хэн им обеим.

Она упомянула их обеих, но ее взгляд оставался сосредоточенным на Хань Ши, она смогла увидеть, как та начинает волноваться.

— Конечно. Разумеется, — быстро пройдя к Ань Ши, она сказала ей: — Сестра Ань, давай поможем второй молодой госпоже вернуть ее деньги.

— Вы помогаете самим себе получить деньги, — снова поправила ее Фэн Юй Хэн. И, не дожидаясь, пока Хань Ши заговорит снова, она двинулась вперед. — Пойдемте. Если мы придем позже, бабушка захочет поужинать.

Вот так группа из трех человек направилась во двор Изящного Спокойствия.

Когда они прибыли, основательница отдыхала, прислонившись к спинке стула, в то время как молодая служанка массировала ей ногу.

Увидев, что эти трое прибыли вместе, молодая служанка на мгновение замешкалась. Основательница почувствовала, как прервались движения ее рук, и не могла не нахмуриться:

— Приложи немного больше усилий, — сказав это, она ударила девушку ногой, заставив ее упасть на пол.

— У бабушки болит нога? — спросила Фэн Юй Хэн, усмехнувшись про себя и быстро сделав несколько шагов вперед.

— Зачем пришла А-Хэн? — основательница, услышав голос это внучки, быстро открыла глаза, махнула рукой, отпустив молодую служанку, и натянула улыбку на лицо. Оглядевшись, она увидела Ань Ши и Хань Ши, также следовавших за девочкой. — Почему вы все собрались вместе?

Ань Ши и Хань Ши поднялись, чтобы поприветствовать основательницу, в то время как Фэн Юй Хэн пошла вперед и ощупала ноги старушки:

— Хм-м, нет никаких серьезных проблем. Бабушка, если вы почувствуете дискомфорт, А-Хэн приготовит еще лекарства.

— Ах! Хорошо, хорошо, — женщина любила слышать, как Фэн Юй Хэн упоминала лекарства. По ее мнению, лекарства достались Фэн Юй Хэн от эксцентричного врача-перса и были весьма уникальными. Они были не только эффективными, но и простыми в использовании. — Хорошая внучка, присядь. Вы тоже не должны стоять, садитесь, — ее отношение к Ань Ши и Хань Ши было явно гораздо холоднее, так как она продолжала задаваться вопросом, почему именно эти трое пришли.

— Внучка пришла вместе с наложницей-матерью Ань и наложницей-матерью Хань, чтобы попросить поддержки, — объяснила Фэн Юй Хэн, не собираясь заставлять ее слишком долго гадать в чем дело.

— Поддержки? — удивилась основательница. — Поддержки для чего?

— Свекровь, вторая молодая госпожа уже закончила проверку счетов в своих трех магазинах. За эти годы главная госпожа присвоила двести тысяч таэлей, — взяла на себя инициативу ответить Ань Ши.

— Правильно! Свекровь, двести тысяч таэлей! Это немаленькая сумма. Когда я услышала об этом, то была напугана до смерти! Главная госпожа действительно заставляет изрядно понервничать, — вставила Хань Ши.

— Я не знаю, вложила ли мама эти деньги в поместье? — продолжила, оглядев комнату основательницы и покачав головой, Фэн Юй Хэн. — Не похоже, что это так. Если бы расходы увеличились на двести тысяч таэлей, была бы комната бабушки такой потрепанной?

Она намеренно сказала это. На самом деле комната основательницы вовсе не была ветхой. На протяжении многих лет Чэнь Ши и Чэнь Юй отдавали ей массу вещей, чтобы выслужиться. Тем не менее, независимо от того, сколько было отправлено, это не могло сравниться с Золотым Нефритовым двором Чэнь Ши.

— Именно! Свекровь, вы редко посещаете Золотой Нефритовый двор, так что могли не заметить. Этот двор похож на гору, сделанную из золота! Это действительно зал, наполненный золотом и нефритом! — снова заговорила Хань Ши.

Когда основательница услышала, как Ань Ши говорит о двухстах тысячах таэлей, она уже была ошеломлена. Она полагала, что Чэнь Ши кое-что присвоила, но не думала, что эта подлая женщина скроет так много. Кроме того, Фэн Юй Хэн и Хань Ши сравнили ее апартаменты с Золотым Нефритовым двором Чэнь Ши. Чем больше они сопоставляли их, тем больше она злилась.

— Подлая женщина! — основательница заскрежетала зубами. — Какие такие деньги она вложила в это поместье? Каждый год мы говорим, что фонды поместья находятся в плачевном состоянии. Кажется, ранее Фэнь Дай говорила, что получила платье, сшитое из обычных тканей? Если бы она действительно вложила двести тысяч таэлей, то как мы могли не иметь денег, чтобы сделать платье из сычуаньской парчи?

— Это верно, — опечалилась Хань Ши. — Свекровь, вы должны помочь поддержать молодое поколение! За эти годы главная госпожа, пусть немного, но издевалась над молодыми госпожами и молодым мастером. А ранее чаша с лекарством для второго молодого мастера...

— Достаточно, — основательница пришла в ярость, только подумав об этой чаше с лекарством. А потом, вспомнив, что именно из-за этого Цзинь Чжэнь взяли наложницей, она взбесилась еще сильнее. — Эта из двора Исполнения Желаний — одна из ее людей. Я до сих пор не знаю, принесет ли она с собой какие-либо бури или бедствия.

— Вопросы будущего должны обсуждаться в будущем. По крайней мере, на данный момент, наложница-мать Цзинь Чжэнь довольно надежна. Кроме того, она должна была страдать от побоев и ругани, пока работала во дворе матери, поэтому не должна равняться на матерь, — улыбнулась Фэн Юй Хэн, утешая основательницу.

— Хм-пф, — усмехнулась та, — не думаю, что она осмелится на это, — снова посмотрев на Фэн Юй Хэн, она взяла на себя инициативу и спросила: — По этому вопросу, А-Хэн, у тебя есть какие-либо идеи?

Фэн Юй Хэн сказала, кивнув:

— План А-Хэн уже был рассказан старейшинам. Эти деньги не нужны А-Хэн. Все они будут предложены бабушке и отцу. В то же время часть должна быть разделена между третьей и четвертой сестрами для их приданого. Но сейчас...

— Сейчас главная госпожа остается в храме. К кому мы должны пойти за этими деньгами? — продолжила Ань Ши с того места, где остановилась Фэн Юй Хэн.

— Неужели все останется так, как есть? Свекровь, это двести тысяч таэлей! И часть из них принадлежит вам, — сказала Хань Ши, сделав вид, что ее обидели.

Основательница задумалась. Повернув голову, она позвала бабушку Чжао:

— Иди и приведи Чэнь Юй.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 79.1. Тебя зовут Фэн Чэнь Юй или Чэнь Чэнь Юй?**

Фэн Чэнь Юй прибыла, уже узнав о ситуации от бабушки Чжао. Несмотря на то, что она сделала все возможное, чтобы идти медленнее, — выиграть время и подумать — она все еще не знала, что делать, когда оказалась во дворе Изящного Спокойствия.

Она не знала, зачем основательница позвала ее. Может быть, ей придется переехать из Золотого Нефритового двора и отдать его Фэн Юй Хэн? Это был худший вариант, который рассматривала Фэн Чэнь Юй.

— Приветствуем старшую юную госпожу, — когда Чэнь Юй вошла, Ань Ши и Хань Ши взяли инициативу в свои руки и встали. Хань Ши не смела даже смотреть в ее сторону. В такие моменты она чувствовала, что лучше держаться от нее подальше. Независимо от того, как будет развиваться ситуация с этой старшей молодой госпожой, ей сначала придется пережить настоящее.

— Наложницам-матерям не нужно церемониться, — Чэнь Юй сохраняла свой добрый характер, для видимости приветствуя Ань Ши и Хань Ши. Увидев, что они обе поднимаются, она повернулась к основательнице и поклонилась, сказав: — Чэнь Юй приветствует бабушку.

— Быстро встань, — основательница сделала знак бабушке Чжао помочь Чэнь Юй подняться, — сядь перед тем, как мы начнем говорить, — независимо от того, насколько сильно она не любила Чэнь Ши, эта внучка в ее глазах оставляла Фэн Юй Хэн далеко позади. Фэн Юй Хэн в настоящее время очень впечатляла, но она не могла оскорбить Фэн Чэнь Юй — надежду на будущее семьи Фэн. Сможет ли клан Фэн расцвести в полную силу, полностью зависело от Фэн Чэнь Юй.

— По какой причине бабушка позвала сюда Чэнь Юй, что-то случилось? — спросила основательницу Чэнь Юй, сев рядом с Фэн Юй Хэн. — Я немного слышала от бабушки Чжао, но Чэнь Юй не понимает. Мать сейчас в женском монастыре Всеобщей Терпимости молится о благополучии семьи Фэн. Из-за чего бабушка позвала сюда Чэнь Юй?

Смысл ее слов был предельно ясен. Вы уже выгнали мою мать, так что не будете просить меня вернуть деньги, верно? Я девушка, которая еще не вышла замуж, так откуда я могу взять столько денег?

Основательница явно думала об этом иначе. Она могла хорошо относиться к Чэнь Юй, но определенно не могла терпеть Чэнь Ши, не говоря уже о прощении всей семьи Чэнь. На обратном пути из храма Всеобщей Терпимости Фэн Цзинь Юань рассказал ей кое-что о них. Только тогда она узнала, что на самом деле произошло той ночью, но об этом уже позаботился один из экспертов Фэн Юй Хэн; однако семья Чэнь, которая наняла убийц, стала для основательницы врагом номер один.

— Так как Чэнь Юй уже знает об этом, бабушка скажет прямо. Эти деньги не были вложены в фонды поместья твоей матерью. Я проверила счета поместья, и они очень ясны. Так как она в женском монастыре и не может вернуться, Чэнь Юй, ты свяжешься с семьей Чэнь. Деньги, которые Чэнь Ши присвоила, будут возвращены семьей Чэнь. Итого получается двести тысяч таэлей, которые должны быть доставлены в поместье Фэн в течение трех дней. Ни таэлем меньше.

— Что? — Фэн Чэнь Юй никогда не думала, что основательница заставит семью Чэнь вернуть деньги. На какое-то время она удивленно застыла, а потом спросила: — Бабушкины слова искренни?

Пожилая женщина тоже почувствовала себя немного недовольной. Она просто хотела, чтобы семья Чэнь вернула деньги, которые Чэнь Ши присвоила, так почему же эта внучка так отреагировала?

— Действительно, они искренни, — основательница снова надела безмятежное выражение лица. — Чэнь Юй, ты еще молода и не вышла замуж. Ты никогда не знала об обязанностях домохозяйки, поэтому, естественно, не разбираешься в этом. Кому бы Чэнь Ши не отдала украденные деньги, семья Чэнь должна понять, что теперь они должны вернуть их семье Фэн. Правильно, у тебя есть дяди, которые не скажут ни слова.

— Но мать — одна из людей семьи Фэн! Она вышла замуж, так что она член семьи Фэн. Даже если она сделала что-то не так и потратила деньги впустую, семья Чэнь не должна расплачиваться за это.

— Неужели ты не понимаешь, что я говорю? — основательница, наконец, рассердилась и хлопнула по столу. — Чэнь Юй, если ты не понимаешь, то я скажу прямо. Все деньги, которые твоя мать присвоила, были отправлены семье Чэнь! Семья Чэнь использовала эти деньги для расширения своего бизнеса. Заручившись поддержкой влиятельных чиновников, они все еще... — она хотела бы продолжить: "нанимают убийц, чтобы убить дочь семьи Фэн. Теперь я хочу, чтобы эти деньги были возвращены, и что? Что с того?!", но так и не произнесла эти слова.

Но это не означало, что Фэн Юй Хэн не произнесет этого.

— Они на самом деле общаются с людьми из Цзян Ху, чтобы создать проблемы в поместье Фэн. Старшая сестра, не протестуй от имени семьи Чэнь. Просто повтори им сказанное. Я думаю, что семья Чэнь поймет эти рассуждения, — тихо сказала Фэн Юй Хэн, повернув голову в сторону Фэн Чэнь Юй.

После слов Фэн Юй Хэн и основательницы разумная Ань Ши, естественно, поняла причины. Так события той ночи были организованы семьей Чэнь! По-настоящему зло и амбициозно.

— Свекровь, — сказала Ань Ши, — я думаю, что у семьи Чэнь также имеется своя четкая логика. Кстати говоря, посмотрите, как они работали в столице и вели дела с королевской семьей. Если бы не помощь нашей семьи Фэн, я боюсь, что это было бы невозможно. Главная госпожа сейчас в монастыре Всеобщей Терпимости... — она продолжила говорить, глядя на Фэн Чэнь Юй. — Старшая молодая госпожа должна найти кого-то, кто может говорить от имени семьи Чэнь.

Эти слова должны были напомнить Фэн Чэнь Юй: думай о матери и о благосостоянии семьи Чэнь.

Фэн Чэнь Юй задохнулась и потеряла дар речи.

Все это время богатая семья Чэнь была поддержкой матери и детей. Их положение было у них только из-за денег семьи Чэнь, направлявшихся в поместье семьи Фэн. Двести тысяч? Семья Чэнь вложила более двух миллионов таэлей в семью Фэн. Но почему она никогда не слышала, чтобы семья Фэн говорила о возврате всех этих денег? Чэнь Ши присвоила всего двести тысяч таэлей. Это была просто природа семьи Фэн!

Фэн Чэнь Юй яростно смотрела на Фэн Юй Хэн. Она знала, что все это спровоцировано младшей сестрой.

— Старшая сестра, зачем ты так на меня смотришь? — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Ты же не собираешься ослушаться слов бабушки, верно? Это наихудшее из возможных преступлений. В Да Шунь силен акцент на сыновний долг. Если о действиях старшей сестры станет известно, я боюсь, это негативно скажется на твоем будущем. Старшая сестра должна думать о себе немного больше.

Эти слова еще раз напомнили Фэн Чэнь Юй: все правильно. Она должна думать о себе. На мать нельзя положиться. На брата — тоже. Она могла полагаться только на своего отца, а мать ее отца — основательница. Только завоевав самого важного человека, она сможет сохранить свое мирное будущее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 79.2. Тебя зовут Фэн Чэнь Юй или Чэнь Чэнь Юй?**

Она просто забудет и смирится с этим. После своего стремительного взлета Чэнь Юй непременно четко расплатится по всем этим долгам.

— Внучка понимает. Бабушка, пожалуйста, не волнуйтесь. Внучка отправит письмо своим дядям и попросит их отправить деньги в поместье как можно скорее, — Чэнь Юй свирепо посмотрела на Фэн Юй Хэн, но мягко ответила основательнице.

— Ох, то, что ты так считаешь, означает, что обожание семьи Фэн по отношению к тебе не было напрасным, — основательница удовлетворенно и успокоено кивнула. Она действительно волновалась, что Чэнь Юй решительно откажется. Кроме того, было известно, что эти двести тысяч не нужно добавлять в фонды усадьбы. Фэн Юй Хэн сказала, что вся сумма поделится между ними.

Основательница прикинула, сколько сможет получить. Часть принадлежала ей, часть — Фэнь Цзинь Юаню, остальные — поровну Сян Жун и Фэнь Дай. То есть, если бы эти двести тысяч были разделены в равных долях, то каждая равнялась бы пятидесяти тысячам. Она, естественно, была слишком смущена, чтобы просить доли Сян Жун и Фэнь Дай, но Фэн Цзинь Юань — ее сын. Даже если бы она ничего не сказала, его доля определенно была бы отдана ей. Она могла получить сто тысяч таэлей. Целых сто тысяч лян!

Чем больше основательница думала об этом, тем счастливее становилась, но в этот момент Фэн Юй Хэн сказала:

— Вопрос с деньгами решен. Давайте теперь разберемся с теми товарами, которые были изъяты из Чудесной Сокровищницы.

— Вторая сестра, семья Чэнь не неиссякаемый источник сокровищ, — Фэн Чэнь Юй стиснула зубы так сильно, что они почти разрушились.

— Хм? — Фэн Юй Хэн стало любопытно. — Старшая сестра, тебя зовут Фэн Чэнь Юй или Чэнь Чэнь Юй? Почему, когда мы пытаемся вернуть вещи семьи Фэн, каждое твое слово в пользу семьи Чэнь? Семья Чэнь украла вещи, принадлежащие семье Фэн. Как член семьи Фэн, даже если ты не так обижена, как мы, это нормально. Почему ты все еще ругаешь нас?

— Правильно, старшая молодая госпожа. В конце концов, вы же член семьи Фэн, — продолжила Хань Ши.

— Сразу после того, как мы вернулись в поместье, отец сказал мне, что я дочь поместья Фэн. Только когда семья Фэн будет процветать, моя репутация будет высока, когда я выйду замуж. Может быть, старшая сестра не верит, что это так?— спросила Фэн Юй Хэн.

Эти двое пели одну и ту же песню, душа Фэн Чэнь Юй и делая ее неспособной говорить.

— Тогда вторая сестра, о чем именно ты думаешь? — Чэнь Юй была так зла, что у нее разболелась печень.

— Ни о чем серьезном, — Фэн Юй Хэн поиграла ногтями и тихо сказала: — Я просто думала, что когда в следующий раз встречусь с его августейшим высочеством принцем, мне нужно будет сказать ему, что некая богатая семья в столице глубоко связана с Цзян Ху. Кроме того, есть признаки того, что они наняли убийц, чтобы убить дворцового чиновника. Надеюсь, его высочество поможет в расследовании.

— Фэн Юй Хэн! — Чэнь Юй больше не могла продолжать притворяться. Указывая прямо на Фэн Юй Хэн, она начала проклинать: — Шлюха! Пустые слова без доказательств. Основываясь на том, что ты говоришь, семья Чэнь наняла людей, чтобы убить тебя? Да чего ты стоишь?

— О! — Фэн Юй Хэн рассмеялась. — Когда я сказала, что семья Чэнь наняла убийц? Когда я сказала, что убийцы пришли убить меня? Старшая сестра, ты призналась тогда, когда тебя даже не спрашивали. Кроме того, я дочь семьи Фэн, так что скажи мне, какую ценность я имею?

Две сестры своей пикировкой — око за око — разозлили основательницу до того, что ей стало трудно дышать. Она с готовностью взяла чайную чашку и разбила ее об пол. Этот звук заставил спор прекратиться.

— Чэнь Юй! — основательница была разочарована Фэн Чэнь Юй до предела. В ее глазах и мыслях эта старшая внучка всегда выглядела добрым человеком. Она была как Бодхисаттва с ее сострадательным сердцем. Как получилось, что на мгновение она увидела Чэнь Ши в Чэнь Юй? Может быть, и правда одно и то же что мать, что дочь? — Ты действительно разочаровываешь меня.

Основательница покачала головой, не желая даже смотреть на Фэн Чэнь Юй.

— Бабушка, почему вы не говорите, что вторая сестра ошибается? — указывая на Фэн Юй Хэн, спросила Фэн Чэнь Юй, чувствуя себя очень обиженной.

— Все, что сказала твоя вторая сестра — правда! Чэнь Юй, тебя ослепила семья Чэнь? А-Хэн не сказала ничего плохого. Они просто используют деньги, чтобы активно действовать. Скажу лишь сегодня. Чэнь Юй, сообщи людям семьи Чэнь, что они не должны предполагать, что семья Фэн ничего не знает. Мне все равно, что они делают снаружи, но если они укажут мечом на поместье Фэн, не вини нас за то, что мы станем безжалостными! — не могла не рассердиться сильнее основательница, увидев, что внучка все еще не собирается каяться, вместо этого указывая на кого-то другого и говоря, что та ошибается.

Фэн Чэнь Юй действительно пробрала дрожь от этих слов.

Итак, основательница знала об этом. Это значит, что ее отец тоже в курсе. Как много они на самом деле понимали? Они знали, что она была информатором семьи Чэнь?

Сердце Чэнь Юй падало все глубже и глубже. Предыдущее возбуждение постепенно начало угасать.

— Старшая молодая госпожа, вы одна из людей семьи Фэн, — своевременно заговорила Ань Ши.

Вот именно! Она была членом семьи Фэн! В будущем, независимо от того, что ее ждет, семья Чэнь не сможет оказать ей никакой помощи. Она должна рассчитывать на поддержку семьи Фэн.

Высокомерие Чэнь Юй исчезло, и свирепость медленно покинула ее лицо.

— Внучка признает, что ошибалась. Все так, как сказала бабушка. Внучка была ослеплена семьей Чэнь. Бабушка, пожалуйста, не волнуйтесь. Это больше не повторится, — наконец, большими шагами пройдя вперед и встав на колени перед основательницей, сказала Чэнь Юй.

— Если ты можешь так думать, то это хорошо, — кивнула основательница.

— Раз старшая сестра все обдумала, то свяжись с семьей Чэнь, — улыбнулась Фэн Юй Хэн, вытаскивая листок бумаги из своего рукава. — Это список предметов, пропавших из Чудесной Сокровищницы. Если семья Чэнь не сможет вернуть их все, я сообщу об этом во дворец как о потерянном товаре. Тогда, если любой из этих предметов будет найден в семье Чэнь или в Золотом Нефритовом дворе, он будет рассматриваться как украденный.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 80.1. Разве твоя дочь не любит обувь?**

Фэн Чэнь Юй была вынуждена устранять беспорядок, оставленный Чэнь Ши. Увидев, что у Фэн Юй Хэн не имеется других просьб, она быстро сообщила основательнице, что уйдет писать письмо.

После ее ухода Хань Ши вздохнула с заметным облегчением. Она чувствовала себя так, как будто сражалась на передовой и выиграла войну; на ее лице отразилась радость.

Деньги будут возвращены, а это означало, что у ее Фэнь Дай будут деньги в приданом в размере пятидесяти тысяч таэлей.

Фэнь Дай — дочь наложницы. Когда такие дочери выходят замуж, семья по материнской линии не обеспечивает ее приданым, а сама она не имеет источника дохода. Эти пятьдесят тысяч таэлей будут значительно больше того, что было бы дано семьей Фэн.

Подумав об этом, счастливая Хань Ши подошла к Фэн Юй Хэн, глядя на нее льстивым взглядом, и сказала:

— Эта наложница благодарит вторую молодую госпожу за предоставление приданого четвертой молодой госпоже.

— Я даю пару туфель, и все. Это пара уже изношенных ботинок. Наложнице-матери Хань не нужно принимать это близко к сердцу, — махнула рукой Фэн Юй Хэн.

— Хм? — эти слова поразили не только Хань Ши, но и Ань Ши с основательницей. Хань Ши быстро спросила: — О каких туфлях говорит вторая молодая госпожа?

— Четвертой сестре очень нравятся мои туфли. Наложница-мать Хань должна знать об этом. В тот день, когда я вернулась из дворца, четвертая сестра подбежала и, не заботясь ни о чем другом, подняла мое платье просто для того, чтобы увидеть мои ботинки. Я ее сестра, как я могла не понять? Как говорится, подарки должны приходиться по вкусу получателю, — очень естественно сказала Фэн Юй Хэн. — Раз четвертой сестре так нравятся мои туфли, то... Ван Чуань, — позвала она свою слугу, — после того, как мы вернемся в павильон Единого Благоденствия, достань все туфли, которые я носила. Хорошенько почисти их и отправь четвертой молодой госпоже.

— Эта слуга запомнит, — подтвердила получение приказа Ван Чуань.

— Деньги — это мирское, — продолжила Фэн Юй Хэн. — Четвертая сестра — любимая дочь почтенного премьер-министра. Она, естественно, не захотела бы быть покрытой запахом металла. Поэтому, наложница-мать Хань, тебе не нужно слишком уж благодарить меня. В будущем я буду отправлять туфли, которые носила, четвертой сестре, чтобы она могла поиграть с ними.

Хань Ши была ошеломлена. Ее дочери понравились ее туфли? Кто захочет носить чужую обувь?

Но как она могла это опровергнуть? Это сказала Фэн Юй Хэн. В тот день Фэнь Дай подняла юбку, потому что ей понравились туфли. Если бы она отвергла этот вариант сейчас, то показала бы всем, что Фэнь Дай подбежала не для того, чтобы посмотреть на ее обувь.

Хотя все понимали эту логику, и Фэнь Дай получила уже свое наказание, она должна была дать всем понять, что это все еще неприемлемо.

Хань Ши чувствовала себя подавленной, но не могла говорить об этой обиде. Думая о том, что она не смогла заполучить хоть сколько-нибудь денег, и о том, какие ужасные вещи позже скажет Фэнь Дай, она стала еще более удрученной.

Фэн Юй Хэн это не беспокоило. Согласно их злобной воле, она вообще не должна была жить. Мать с дочерью, как вы обе ведете себя? Почему бы вам не подумать о будущем?

— Четвертая сестра добровольно отказалась от своей доли приданого, но я не хочу брать ее себе. Думаю, отца не будет заботить эта небольшая сумма денег, поэтому она будет разделена между бабушкой и третьей сестрой. Примите это как выражение моих чувств, как внучки и как старшей сестры, — улыбаясь, сказала она, повернувшись лицом к основательнице и Ань Ши.

— Хорошо! Очень хорошо! Моя дорогая внучка самая понимающая, — основательница довольно расхохоталась на эти ее слова.

— Давайте посчитаем, что вторая молодая госпожа уже помогла третьей молодой госпоже, выразив одним этим желанием свои родственные чувства! Третья молодая госпожа также предложит эту дополнительную долю своей бабушке, — плывя по течению, сказала Ань Ши. Фэн Юй Хэн уже дала Сян Жун пятьдесят тысяч таэлей, так что она никак не могла принять еще и эту долю.

— Такие почтительные дети! Такое почтение! — не могла не похвалить основательница внучку и невестку, чувствуя, что они обе очень хороши. В то же время она не забыла оказать некоторую услугу Ань Ши: — Не волнуйся, когда Сян Жун будет выходить замуж, я не подведу ее.

Ань Ши быстро поклонилась и поблагодарила ее.

Стоя в одиночестве, Хань Ши чувствовала себя не в своей тарелке.

После того как счета были улажены, Фэн Юй Хэн приготовилась вернуться в павильон Единого Благоденствия. Перед уходом она передала основательнице проверенную копию счетов, подготовленную Цин Юй и евнухом Чжан. Ее можно было использовать в качестве доказательства, в случае, если семья Чэнь откажется признавать долги. Таким образом, ее не подловят без доказательств.

Когда она вернулась, уже настало время ужина. Она ела поздно вечером, поэтому не была сильно голодна и съела только несколько кусочков. После этого девушка приказала Хуан Цюань и Цин Юй:

— Возьмите документы на ювелирный магазин, мы сейчас же поедем туда. Цин Юй, взглянешь на фасад, оценишь, что еще нужно починить. Если все в порядке, то его можно открыть сегодня. Кроме того, Цин Юй будет отвечать за управление этими тремя магазинами. Будешь ездить в них ежедневно. Каждый месяц сверяй счета с лавочниками. Если все сделать так, мне не нужно будет самой бегать туда-сюда.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга позаботится обо всем должным образом, — тронутая таким доверием со стороны Фэн Юй Хэн, ответила Цин Юй.

— Хорошо, — кивнула Фэн Юй Хэн и продолжила: — евнух Чжан вернется завтра. Цин Юй, ты контактировала с ним больше всего за последние десять дней, так что позаботься о нем за меня. Сегодня я займусь лекарствами. Помимо поиска необходимого для евнуха Чжан, я подготовлю некоторые специальные лекарственные травы для Зала Сотни Трав. Сегодня позаботься о ювелирном магазине, а завтра — о Зале Сотни Трав. Возьмешь лекарства, которые я подготовлю. Послезавтра за вновь открывшимся магазином пусть следит Ван Линь.

Цин Юй и Хуан Цюань приняли поручение и не стали расспрашивать Фэн Юй Хэн, какие специальные лекарственные травы она подготовит. Вместо этого они поспешили в ювелирный магазин.

Фэн Юй Хэн напомнила Ван Чуань отнести несколько пар ее старых туфель Фэнь Дай. После этого она зашла в свою медицинскую комнату-хранилище и принялась размышлять, какие лекарства были необходимы Залу Сотни Трав.

С лекарством для евнуха Чжан она легко разобралась — просто взяла несколько пластырей от ревматизма. Более важно было то, что она хотела изменить Зал Сотни Трав. А раз так, то ей нужно было продемонстрировать определенные достижения.

Фэн Юй Хэн вошла в свою подпространственную аптеку и долго бродила по ней. В итоге она остановилась у прилавка с рецептами китайской медицины.

Она не могла просто взять и раскрыть достижения западной медицины. По ее мнению, западная медицина должна была использоваться в чрезвычайных ситуациях, а китайская — лечила саму первопричину болезни. Более того, все нужно было делать постепенно. Она не могла раскрыть все свои лучшие товары сразу. Если бы она это сделала, то в будущем было бы трудно улучшить магазин как-то еще.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 80.2. Разве твоя дочь не любит обувь?**

Аптека действительно имела способность к самовосстановлению. Фэн Юй Хэн специально внимательно отследила изменения и получила этому подтверждение. А раз так, то она могла быть более спокойна при использовании лекарств.

Когда она обставляла медицинскую комнату в павильоне Единого Благоденствия, Фэн Юй Хэн специально подготовила большое количество маленьких фарфоровых бутылочек и масляной бумаги для упаковки. Теперь она сможет ими воспользоваться.

Она разорвала упаковки некоторых распространенных рецептурных лекарств и высыпала их в маленькие фарфоровые бутылочки. К каждой прилагались детальное описание и инструкция по применению. Она сортировала лекарства и писала заметки. Всего она приготовила около десяти видов обычных рецептурных лекарств, по десять порций каждого. Они будут использованы для процветания бизнеса Зала Сотни Трав. Фэн Юй Хэн могла предсказать, что эти вещи, безусловно, будут хорошо приняты. Она ждала возвращения Цин Юй и остальных, чтобы попросить грамотных слуг помочь ей с написанием. Рукописные инструкции были единственным доступным вариантом этого времени.

Подготовленные ею лекарства представляли собой таблетки, пилюли и порошки, которые должны были разбавляться водой. Ни одного из них не существовало в эту эпоху. Если кто-нибудь спросит о них, Фэн Юй Хэн уже решила, каким будет ее объяснение. Лекарства сделаны на основе инструкций ее учителя, персидского эксцентрика. Что касается состава и технологии, то это, конечно же, тайна.

Подготовив все, она вынесла лекарства из пространства. В это же время из магазина вернулись Цин Юй и Хуан Цюань.

— У них та же эффективность, что и у традиционных медицинских супов; возможно, они даже лучше. Я написала на них против чего они, инструкции по применению и противопоказания. Отдай их Ван Линю, пусть выставит на продажу. Что касается цены, пусть основывает ее на том, сколько женьшеня требует рецепт, а затем увеличит ее в пять раз, — Фэн Юй Хэн передала лекарства вместе с указаниями Цин Юй.

— А? — опешила та. — Увеличить в пять раз? Сколько же это будет стоить? Кто-нибудь будет его покупать?

— Не беспокойся, — у Фэн Юй Хэн был хорошо продуманный план, — разве в Зале Сотни Трав нет лечащего врача? Пусть каждый день он выбирает пациента, которого можно вылечить с одним из этих лекарств, и дарит его ему. Если этот человек выздоровеет после приема лекарства, информация, естественно, будет распространяться. Качественным продуктам не нужно тревожиться о недостатке клиентов. Есть много богатых людей, которые могут себе их позволить.

— Молодая госпожа права. Кто захочет пить горький медицинский суп, не говоря уже о сановниках? Если бы я могла выбрать такие лекарства, то, заболев, я бы никогда не стала пить горькие медицинские супы, — кивнула Хуан Цюань.

— Сестра Хуан Цюань действительно богата, — онемела Цин Юй.

— Упрямая девочка, ты и сама скоро станешь очень богатой, — Хуан Цюань подняла брови. Увидев, что Цин Юй смутилась, она добавила: — С твоей помощью, юная госпожа позаботится о трех магазинах, как ты думаешь, разве юная госпожа не будет платить тебе более высокую зарплату!

— Но я не думала просить более высокую зарплату! — Цин Юй была поражена.

— Думала ли ты или нет — это твоя проблема. Дам ли я ее — это уже моя. Я не скупа. Если ты искренне следуешь за мной, то, когда я благословлена, то буду наслаждаться этим вместе со всеми, — рассмеялась Фэн Юй Хэн.

Ее позиция заставила Цин Юй почувствовать себя очень благодарной. Хуан Цюань чувствовала все сильнее и сильнее, что вторая молодая госпожа семьи Фэн очень хорошо подходит его высочеству.

На следующий день семья Фэн подготовила евнуху Чжан из дворца августейшего принца карету, чтобы доставить его прямо к воротам их поместья. Фэн Цзинь Юань лично распорядился об этом.

Евнух Чжан нисколько не стеснялся вежливости Фэн Цзинь Юаня. Наоборот, принял ее очень естественно.

И Фэн Цзинь Юань не собирался это оспаривать. Он, естественно, понимал, что лучше всего избегать оскорбления кого-то вроде евнуха Чжан.

Утром Фэн Юй Хэн в общей сложности дала евнуху Чжан десять пластырей от ревматизма. Она также сказала, что, если они окажутся эффективными, она подготовит еще.

Евнух Чжан не мог понять, как сделан такой тонкий пластырь, но был слишком смущен, чтобы спросить. Вместо этого он выразил тысячу благодарностей Фэн Юй Хэн. Он стал еще более довольным этой будущей принцессой. Казалось, девятый принц обладал прекрасным зрением. Неудивительно, что госпожа Чжоу так хвалила эту девушку после возвращения.

Наконец, отослав евнуха Чжан, Фэн Цзинь Юань пригласил учителя для Цзы Жуя. Согласно сведениям Фэн Цзинь Юаня этот учитель обучал многих детей из богатых семей и был довольно известен в столице.

Фэн Юй Хэн не возлагала больших надежд на кого-то, кто взаимодействовал со многими великими семьями. Такие люди обычно напоминали старых хитрых лисиц. Было трудно точно определить, какими возможностями они действительно обладают. К счастью, Цзы Жую требовалось только научиться читать. Со всем остальным можно было справиться позже.

Слуги привели учителя и Цзы Жуя обратно в павильон Единого Благоденствия. Фэн Юй Хэн приготовилась посетить основательницу, чтобы испросить разрешения покинуть поместье вместе с Цин Юй и посетить Зал Сотни Трав. Но прежде чем она успела заговорить, ей из-за двери с улыбкой помахала девушка.

— О! Разве это не великая княжна У Ян? — основательница увидела ее первой и сразу же узнала. Она хотела поклониться, чтобы поприветствовать ее.

— Основательница Фэн, не перенапрягайтесь, — подбежав, остановила основательницу великая княжна У Ян, увидев действия пожилой женщины. — Я пришла сегодня, чтобы найти А-Хэн. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы попросить для нее разрешения покинуть поместье. Мы с сестрами пойдем гулять, это ведь не доставит проблем?

— Хорошо! Конечно, все в порядке! — основательница не осмелилась сказать нет. Эта девушка была настоящей, живой великой княжной. Кроме того, она искренне желала, чтобы Фэн Юй Хэн пошла гулять с ней. Тогда отношения между семьей Фэн и дворцом Вэнь Сюань медленно восстанавливались бы.

— Великая княжна хорошо ладит с А-Хэн — это настоящая удача для нее, — даже Фэн Цзинь Юань кивнул с улыбкой.

У Ян не мешал бюрократический тон Фэн Цзинь Юаня. Вырвав Фэн Юй Хэн из их лап, она покинула поместье Фэн. Ван Чуань поспешно последовала за ними.

Только после того, как они свернули на перекрестке улицы, У Ян остановилась, а затем указала на людей, стоявших не слишком далеко:

— А-Хэн, смотри! Это сестры, с которыми я хочу познакомить тебя сегодня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 81.1. Ваше платье не стоит столько, сколько моя чаша**

Фэн Юй Хэн посмотрела туда, куда указала У Ян, и обнаружила, что перед палаткой с булочками стояли три девушки. Одна из них, одетая в бледно-желтый наряд, только что получила от продавца паровую булочку и, не беспокоясь о внешности, откусила кусочек прямо на глазах у всех.

Фэн Юй Хэн приподняла уголки рта. Так это были подруги Сюань Тянь Гэ. Как и ожидалось, все они очень разные!

Когда Сюань Тянь Гэ потянула Фэн Юй Хэн к трем другим девушкам, молодая служанка тут же подбежала и начала жаловаться:

— Великая княжна, вы бегаете слишком быстро! Вы исчезли в мгновение ока, так что эта слуга не смогла угнаться за вами!

— Почему ты не говоришь, что это ты глупа и медлительна? — Сюань Тянь Гэ поддразнила молодую служанку и представила Фэн Юй Хэн трем девушкам, говоря: — Это дочь моей тети Жоу, Фэн Юй Хэн. Она — моя будущая девятая невестка!

Фэн Юй Хэн сильно нахмурилась.

— Вау! — воскликнула девушка, которая ела паровую булочку, и, все еще жуя, поспешно сказала: — Так ты Фэн Юй Хэн, которая заполучила девятого принца? — говоря все это, она протянула ей перемазанную маслом руку. — Привет, меня зовут... — начала она, но поняла, что ее рука не подходит для рукопожатия. Быстро убрав ладонь, она вытерла ее о платье, а затем снова протянула. — Меня зовут Фэн Тянь Юй. Мой отец тоже премьер-министр при дворе и враг твоего отца.

На лбу Фэн Юй Хэн снова появились глубокие параллельные линии. Что за связи такие у подруг Сюань Тянь Гэ? Она быстро протянула ладонь и пожала ей руку:

— Так вот как это бывает. Привет, дочь врага.

— Ох-хо, — Фэн Тянь Юй хихикнула, — как интересно! Два премьер-министра, и оба с фамилиями Фэн (1).

— Я искренне надеюсь, что сильный ветер твоей семьи сможет сдуть феникса моей. И чем дальше, тем лучше (2), — кивнула ей Фэн Юй Хэн.

— Если твоего феникса сдует, разве тебе не нужно будет последовать за ним? — моргнула несколько раз Фэн Тянь Юй.

— Едва ли, — Фэн Юй Хэн приподняла уголки губ, — я — принцесса августейшего принца. То, что происходит с фениксом, не имеет ко мне никакого отношения.

— Это верно, — полностью соглашаясь с тем, что сказала Фэн Юй Хэн, кивнула другая девушка, на этот раз в розовом платье. — Возможность разделить счастье — это судьба, горечь же зависит от взаимной привязанности. Кто не знает, как семья Фэн относится к А-Хэн! Когда для них настанут трудные времена, по какой причине они должны заставлять А-Хэн страдать вместе с ними? — говоря все это, она помахала Фэн Юй Хэн. — Меня зовут Жэнь Си Фэн. Я дочь генерала Пин Наня.

— Я слышала, как его высочество упоминал о нем раньше. Его высочество сказал, что применяемое великим генералом Жэнь военное искусство поистине изысканно. Он довольно часто использовал его во время прошедшей экспедиции на северо-запад, — также улыбнулась Фэн Юй Хэн и поприветствовала ее.

— Его высочество девятый принц слишком добр. Мой отец хвалит его, как молодого героя, — хихикнула и махнула рукой Жэнь Си Фэн, рассматривая Фэн Юй Хэн. Как бы та ни выглядела, она чувствовала, что эта девушка довольно искренняя. — По правде говоря, мы встречались, когда были маленькими, но ни ты, ни я этого не помним.

— Но разве мы должны были встречаться во младенчестве? — немного задумалась Фэн Юй Хэн.

— Нет, конечно. Вчера, когда Тянь Гэ пришла ко мне в поместье, она упомянула тебя, и мой отец рассказал, как императорский врач Яо был гостем в поместье генерала. Тогда он приглядывал за тобой. Тебе было всего восемь месяцев, а мне девять, — кивнула Жэнь Си Фэн.

Фэн Юй Хэн хотела сказать, что они действительно сладкая парочка с детства! Но не успела поделиться этой шуткой, как Сюань Тянь Гэ сказала, подтолкнув вперед робкую девушку:

— Вы, болтушки, подождите немного. Пусть Фу Жун представится А-Хэн! Фу Жун, говори.

— Приветствую, молодая госпожа Фэн. Меня зовут Бай Фу Жун, — с чрезвычайно застенчивой улыбкой представилась девушка по имени Фу Жун.

Фэн Юй Хэн увидела, что она ведет себе не так, как другие, которые называют ее А-Хэн. Ее одежда была не так хороша, как у остальных. Служанка рядом с ней была вполне обычной и не могла сравниться со слугами королевской семьи, особняка премьер-министра и особняка генерала. У нее было несколько предположений, большинство из которых заключалось в том, что отец этой девушки не занимал очень уж высокую должность, не имел возможности выделяться и не мог дать слишком многого своей дочери.

Но независимо от обстоятельств, раз эта девушка ладила с остальными, она не должна быть из очень уж простой семьи.

— Зови меня просто А-Хэн! — сказала Фэн Юй Хэн, протягивая руку, чтобы ущипнуть эту девушку за щеку. О боги, пухлое личико этой девушки было очень круглым и интересным.

— Сумасшедшая! — она думала, что эта девушка была застенчивой, но кто ж знал, что если ее ущипнуть за щеку, то ее истинная личность сразу же проявится? — Сюань Тянь Гэ, каждый раз происходит одно и то же. Каждый раз, когда я встречаю твоих друзей, они щиплют меня за щеки.

— Э… — Фэн Юй Хэн посмотрела на остальных. — Что, вы тоже так делали?

— Если хочешь кого-то винить, вини свои щеки за то, что они такие пухлые. Скажи мне, разве они не выглядят так, что их хочет ущипнуть любая? — кивнула Жэнь Си Фэн.

— Я даже слегка поцарапала ей лицо, но эта девушка на самом деле укусила меня, — согласилась Фэн Тянь Юй.

Фэн Юй Хэн вытерла пот. Конечно, конечно, Сюань Тянь Гэ, твои подруги такие же, как и ты.

— Либо продолжай играть, либо действуй бесстрашно. Ты всегда выглядишь, как маленькая белая овечка, но на самом деле ты — большой серый волк. Ты не находишь это утомительным? — указывая на Фу Жун, сказала Сюань Тянь Гэ, отсмеявшись. От хохота у неё даже живот разаболелся.

— Моя мать сказала, что если я не буду вести себя, как маленькая белая овечка, то никогда не выйду замуж. Если ты мне не веришь, посмотри на себя. За исключением А-Хэн, кого из вас хотели выдать замуж? — Бай Фу Жун, однако, не считала это утомительным. — А-Хэн, не становись такой, как они! Все они — настоящие волки. Моя семья не может сравниться с их. Мой отец просто ювелирный мастер и не имеет никакого звания. Как по мне, благодаря этим молодым безмозглым госпожам, я только ем и пью с ними ежедневно, — сказала Бай Фу Жун. Ее анализ был на сто процентов точным, а слова полностью перекрыли реплики остальных трех.

Фэн Юй Хэн была вполне удовлетворена этой Бай Фу Жун! У неё не было впечатляющего фона, но она все еще могла говорить так свободно. Она действительно не обременяла себя лишними условностями.

Девушки поладили и сразу же решили пойти и отпраздновать знакомство в Изысканном Божественном Здании.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Написание фамилии Фэн Тянь Юй отличается от фамилии Фэн Юй Хэн. 风 против 凤

2. Фамилия Фэн Тянь Юй означает "ветер". Фамилия Фэн Юй Хэн переводится как "Феникс".

3. Лунцзин Сяжэнь, или креветки, жаренные с чаем Лунцзин, — одна из визитных карточек Цзянсу-Чжэцзянской (Прибрежной) кухни, а если уж совсем точнее, то города Ханчжоу, известного своими утонченными кулинарными традициями. Ханчжоу, столица провинции Чжэцзян имеет длинную историю, ему более 4700 лет! Ханчжоу — одна из древних столиц Китая, и благодаря этому в городе много памятников архитектуры, и опять же передаются кулинарные традиции императорской кухни. Кроме многочисленных исторических достопримечательностей, провинция Чжэцзян знаменита своей природой, и в первую очередь красивейшим озером Сиху, а также видами чая, среди которых очень высоко ценится зеленый чай Лунцзин. Это особенный сорт зеленого чая, его и собирают, и перерабатывают вручную. С чайного куста берут только два самых верхних молодых листика с побега. Свое название чай получил по названию деревни в горной местности провинции Чжэцзян — Лунцзин, что в переводе означает "Колодец Дракона".

Лунцзин Сяжэнь — это закуска, которую кушают без гарниров и соусов, наслаждаясь вкусом только креветок и чая. Вкус блюда слегка соленый, с ощутимым привкусом зеленого чая.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 81.2. Ваше платье не стоит столько, сколько моя чаша**

Сюань Тянь Гэ сказала, что позаботится обо всем, поэтому Бай Фу Жун яростно сказала, что хочет самую дорогую креветку Лунцзин (3).

После того, как девушки прибыли в Изысканное Божественное Здание, помимо блюд, которые они заказали, управляющий отправил практически все фирменные, заставив их немного запутаться.

Сюань Тянь Гэ схватила официанта за ухо, когда тот принес тарелки, и спросила:

— Что ты хочешь сделать? У этой великой княжны, может быть, и водятся деньги, но вы не сможете у меня их выманить, ясно?

— Великая княжна, эти блюда посланы не вам. Они предложены управляющим принцессе. Управляющий сказал, что принцесса не часто приходит сюда, поэтому лучшие вина и блюда должны быть принесены сюда для наслаждения принцессы, — сказал официант.

Только тогда они поняли. Оказалось, что эта еда приготовлена для Фэн Юй Хэн!

— А-Хэн, спроси, можем ли мы взять их с собой, если не сумеем закончить? Моя мама очень любит еду из Изысканного Божественного Здания, но я обычно не могу себе этого позволить! Быстрее спроси. Если все в порядке, тогда вы, девчата, должны съесть немного меньше, чтобы я могла принести часть домой, — сказала Бай Фу Жун, сначала посмотрев на палочки для еды, а потом — на Фэн Юй Хэн, немедленно принимая чрезвычайно красивую позу.

Фэн Юй Хэн пила воду из чашки и чуть не захлебнулась. Она беспомощно посмотрела на официанта и сказала:

— Ты слышал ее, собери немного еды на основе того, что принес, и отдай старшей молодой госпоже Бай.

— Этот получил заказ! — сразу сказал официант, не удосужившись все обдумать и исчезнув в мгновение ока.

— А-Хэн, А-Хэн, мой девятый брат всегда говорит своим братьям и сестрам платить за еду. Даже когда седьмой брат приходит сюда поесть, он должен платить. Это первый раз, когда я вижу, как Изысканное Божественное Здание делает исключение! — Сюань Тянь Гэ подперла подбородок рукой и потянула Фэн Юй Хэн за волосы.

— Тогда скажи мне, когда Сюань Тянь Мин приходит сюда поесть, ему нужно платить? — спросила Фэн Юй Хэн, взяв руками ребрышко ягненка и начиная его обгладывать.

— Конечно, нет, — ответила Сюань Тянь Гэ.

— Хорошо, что это так, — Фэн Юй Хэн слегка помахала ребрышком в руке. — Если он не платит, когда ест здесь, почему я должна? Все деньги, которые я потрачу, пришли от него. Если я заплачу, это будет так, как будто бы платит он. Какая разница?

Сюань Тянь Гэ кивнула, выражая свое согласие. Жэнь Си Фэн и Фэн Тянь Юй тоже посмотрели на нее и подняли большие пальцы вверх. Что касается Бай Фу Жун, она встала:

— Я собираюсь посмотреть, какие вкусные блюда заказали за другими столами. Так как нет необходимости платить, мы должны съесть больше.

Она говорила это, начиная выходить из комнаты. Как только она это сделала, официант принес ей еду, а из соседней комнаты поспешно вышла другая девушка.

По странному стечению обстоятельств эти три человека столкнулись.

Официант пошатнулся и уронил тарелку супа, плеснув на платье девушки из соседней комнаты.

Фэн Юй Хэн посмотрела на белый наряд, испачканный маслом, и тоже начала чувствовать себя плохо.

Кстати говоря, ответственной за эту аварию была Бай Фу Жун. Именно потому, что она разговаривала со своими подругами, она не обратила внимание, куда идет. Что касается девушки из соседней комнаты и официанта, то они столкнулись, потому что она заблокировала их поле зрения.

— Мне жаль. Я искренне извиняюсь. Это я во всем виновата. Госпожа, я определенно заплачу за ваше платье. Сначала проверьте, не ошпарились ли вы, — быстро извинилась Бай Фу Жун, признав свою вину.

Первоначально это было очень искреннее извинение, но кто же знал, что девушка из соседней комнаты даже не потрудится его выслушать. Она просто подняла руку и ударила Бай Фу Жун и официанта по лицам.

Бай Фу Жун ошеломленно застыла, когда ее ударили, а официант опустился на колени, непрерывно прося прощение.

Фэн Юй Хэн и остальные девушки встали. Бай Фу Жун была ранена. Не имело значения, кто виноват в этой ситуации, но их сторона уже принесла извинения и признала, что возместит ущерб. Почему же противница все еще распускала руки?

Фэн Юй Хэн посмотрела на девушку, которая раздавала удары, и почувствовала, что ее спина была ей немного знакома. Подойдя немного ближе, она поняла, что это была Цин Лэ из дворца Дин Ань.

— Девушка Цин Лэ? — только сейчас Бай Фу Жун подняла голову, и сразу же узнала противницу.

— Я так понимаю, что дочь ремесленника посмела заговорить перед королевской дочерью? — Цин Лэ с отвращением взглянула на Бай Фу Жун.

Хотя Бай Фу Жун хорошо ладила с Сюань Тянь Гэ и компанией, она знала, что ее семья не так хороша, как другие. Выходя на улицу, она старалась избегать неприятностей. Сегодня она действительно была виновата в том, что испачкала чужое платье. Эта девушка являлась королевской дочерью, поэтому то, что она понесет убытки было вполне нормально.

В настоящее время ее не волновало, что ее ударили. Она просто опустила голову и продолжила извиняться:

— Королевская дочь Цин Лэ, мне жаль. Это я во всем виновата. Я обязательно заплачу за ваше платье.

— Ты заплатишь? — Цин Лэ презрительно рассмеялась. — Ты разве можешь позволить себе заплатить за него? Посмотри на потрепанный внешний вид своей одежды. Даже зарплаты твоего отца за десять лет не хватит, чтобы оплатить платье этой императорской дочери.

На самом деле Цин Лэ говорила правду. Насколько велика зарплата ремесленника? Это действительно было так, даже зарплаты за десять лет не хватило бы, чтобы оплатить ее платье.

Бай Фу Жун, естественно, знала об этом и быстро сказала:

— Императорской дочери не нужно беспокоиться. Я смогу одолжить. Не важно, сколько, я заплачу за все.

— Разве это так? — Цин Лэ усмехнулась и посмотрела на Бай Фу Жун. — Десять тысяч таэлей, ты сможешь одолжить такую сумму?

— Что? — Бай Фу Жун начала злиться. — Осмелюсь спросить императорскую дочь, из какого материала это платье? Оно действительно стоило десять тысяч таэлей?

Не дожидаясь ответа от Цин Лэ, Фэн Юй Хэн подошла сзади и сказала стоящему на коленях официанту:

— Иди, приведи управляющего. Скажи ему, что лучшая чаша Изысканного Божественного Здания была разбита императорской дочерью Цин Лэ. Дворец Дин Ань должен оплатить ее стоимость в белом серебре, тридцать тысяч.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 82.1. А-Хэн, властвуй!**

Императорская дочь Цин Лэ внезапно повернула голову и вознегодовала, увидев Фэн Юй Хэн.

— Так здесь маленькая дочь наложницы семьи Фэн, — слова Цин Лэ были полны презрения. — Тридцать тысяч за одну чашу, маленькая дочь наложницы, как вы додумались до такой стоимости?

— Ну-ну, так это была императорская дочь. Десять тысяч за одно платье, императорская дочь, как вы додумались до такой стоимости? — спросила Фэн Юй Хэн, сложив руки на груди и уставившись на императорскую дочь Цин Лэ.

— Почему вас заботит то, как эта императорская дочь придумала это? — Цин Лэ положила руки на бедра, а затем указала на Фэн Юй Хэн. — Маленькая дочь наложницы, вы увидели эту императорскую дочь, но не преклонили колени и не поприветствовали меня. Это так вас учили в семье Фэн?

— О! — услышав эти слова, вмешалась Сюань Тянь Гэ. — Несвязанная с нами кровью императорская дочь увидела нас, но почему она не встала на колени (1)?

Цин Лэ наконец-то заметила Сюань Тянь Гэ, которая стояла позади Фэн Юй Хэн. Она невольно нахмурилась. Хотя обеих величали императорскими дочерьми, их положение определенно различалось. Та была настоящей дочерью клана Сюань, в то время как ее собственного отца просто приняли в королевскую семью. Кроме того, он не обладал никакой властью. Теперь, когда Сюань Тянь Гэ упрекнула ее, она действительно почувствовала себя неловко.

После слов Сюань Тянь Гэ, Фэн Тянь Юй и Жэнь Си Фэн, тоже стоявшие позади, вышли вперед.

— А-Хэн может быть дочерью наложницы в семье Фэн, но я дочь первой жены семьи Фэн. Могу я спросить эту императорскую дочь, есть ли у нее, что сказать премьер-министру из поместья Фэн? — заговорила Фэн Тянь Юй.

— Поместье генерала Пин Нань также хотело бы услышать совет императорской дочери Цин Лэ. Или я могу попросить отца съездить во дворец послушать, что скажет лорд Дин Ань. Бай Фу Жун — наша сестра. Независимо от того, какая у нее семья, мы все ее поддержим. Что касается А-Хэн, даже если она дочь наложницы семьи Фэн, вам лучше не забывать, что она будущая официальная принцесса августейшего принца, — вмешалась Жэнь Си Фэн.

— Императорская дочь, важные люди забывают многие вещи. Неспособность запомнить — это нормально, но все в порядке. Я попрошу Сюань Тянь Мина позже еще раз поджечь дворец, чтобы напомнить императорской дочери Цин Лэ. Императорская дочь, нет необходимости быть вежливой, Сюань Тянь Мин не сочтет это хлопотным, — сказала Фэн Юй Хэн, внезапно улыбнувшись, и захихикала, повернув голову в сторону стоявших рядом с ней сестер.

То, как она небрежно называла августейшего принца по имени, естественно, дало понять всем поблизости, что они — самая настоящая пара влюбленных после помолвки. Императорская дочь Цин Лэ была так зла, что чуть не лопалась от гнева, но просто не могла взять и так легко оскорбить людей, находившихся перед ней. Ей некуда было направить свой гнев, и тут она увидела согнувшегося на полу официанта.

Она уже было собиралась пнуть его и даже подняла ногу, но вдруг почувствовала, как что-то ударилось о ее колено. Боль распространилась по всей ноге, заставив ту онеметь и застыть в воздухе.

Она повернула голову и обнаружила, что в ее ногу врезалась ложка, брошенная Фэн Юй Хэн. Она не понимала, почему удар был так силен. Нога болела так, как будто о нее со всего маху разбился камень.

Цин Лэ все еще чувствовала недовольство. Даже если она не могла поднять ногу, у нее все еще были руки. Нагнувшись, она подняла официанта с пола за воротник и дважды ударила его по лицу.

Официант молча заплакал от боли, но он не мог позволить себе оскорбить эту императорскую дочь.

Императорская дочь Цин Лэ почувствовала себя немного лучше после этих ударов и оттолкнула официанта. Она повернула голову и провокационно посмотрела на Фэн Юй Хэн.

Возможно, было бы лучше, если бы она этого не делала. Повернув голову, она обнаружила, что Фэн Юй Хэн уже стоит рядом. Копируя то, что только что сделала она сама, Фэн Юй Хэн схватила ее за воротник и трижды ударила ее по лицу.

Фэн Юй Хэн запросто ударила императорскую дочь Цин Лэ. Даже умирая, та бы не подумала, что дочь наложницы из поместья премьер-министра будет обладать таким мужеством, чтобы ударить ее. Ее щеки зудели от боли, ей захотелось отомстить, но тут она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Не думайте, что я не видела, что произошло, когда вы трое столкнулись. Если бы вы не подставили подножку Бай Фу Жун, как мог произойти этот инцидент? Императорская дочь Цин Лэ, раскройте глаза и хорошенько посмотрите, кого вы оскорбляете! Я скажу вам сегодня, я, Фэн Юй Хэн, наполовину владелица Изысканного Божественного Здания. Сейчас над моими слугами издеваются. Я абсолютно не могу делать вид, что этого не произошло. Эти три пощечины были возвращены вам. Пусть они улучшат вашу память.

Как могла Цин Лэ стерпеть это, особенно слова "наполовину владелица Изысканного Божественного Здания"? Они все только усугубили. Еще раз дернув рукой, она вытащила откуда-то из складок одежды кинжал!

Выросшая в особняке генерала, Жэнь Си Фэн с детства практиковала боевые искусства, поэтому ее взгляд был самым проворным. Она первой увидела это и поспешила предупредить:

— А-Хэн, будь осторожна.

Фэн Юй Хэн отпрянула, когда увидела, что Цин Лэ вытаскивает кинжал.

Остальные просто увидели, как девушка каким-то образом прогнулась назад почти под прямым углом. Когда Цин Лэ выбросила руку с кинжалом вперед, тот промазал.

Фэн Юй Хэн была бесконечно зла. Она двинула ногами и пнула Цин Лэ прямо вниз живота.

Она могла увернуться от выпада Цин Лэ, но Цин Лэ определенно не могла избежать удара Фэн Юй Хэн. Этот удар оказался сокрушительным и заставил Цин Лэ задохнуться от усилившейся почти вдвое боли. Фэн Юй Хэн продолжила и рубящим ударом по спине заставила Цин Лэ почти встать на колени.

Все они слышали, как Сюань Тянь Гэ приказала:

— Подними ее.

Фэн Юй Хэн поставила ее на ноги и распрямила ее.

Цин Лэ одновременно чувствовала боль и ярость, ее почти рвало кровью. Когда она снова подняла голову, то сказала, яростно посмотрев на Фэн Юй Хэн:

— Действительно смелая!

— У вас смелость тоже имеется. Императорская дочь Цин Лэ, изначально я не собиралась сражаться с вами. Но вы продолжали пытаться заставить меня. Как человек такого ранга, вы всегда должны принимать во внимание все обстоятельства, прежде чем говорить или действовать. Вы должны понять, сможете ли вы победить противника, прежде чем нападать. Вы хотели сравнить семьи. Очень хорошо, у нас есть представители дворца Вэнь Сюань, поместий премьер-министра и генерала Пин Нань, а эта бесполезная на самом деле представляет дворец августейшего принца. Я спрашиваю вас, на каком основании вы ведете себя столь высокомерно перед всеми нами? Кого из нас вы можете позволить себе обидеть? — спросила Фэн Юй Хэн.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Цин Лэ и Сюань Тянь Гэ — обе императорские дочери, но семья Цин Лэ не имеет прямого отношения к императорской. Им просто присвоили титул королевских особ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 82.2. А-Хэн, властвуй!**

Цин Лэ потеряла дар речи, даже кузены и богатые родственники, которые вышли из ее комнаты, застыли в безмолвии. Люди, которых упоминала Фэн Юй Хэн, были людьми, которых они не могли себе позволить оскорбить.

Что можно было сделать, если они не могли себе позволить обидеть их? Только избегать. Ее кузен подошел и почтительно поклонился Фэн Юй Хэн, сказав:

— Примите наши извинения.

Затем он покинул здание, поддерживая Цин Лэ. Они уже были довольно далеко, но можно было услышать крик Цин Лэ:

— Фэн Юй Хэн, только подожди! Рано или поздно ты пожалеешь об этом!

Фэн Юй Хэн рассмеялась и не стала обращать внимание на эти крики. Она просто громко сказала кому-то внизу:

— Управляющий, не забудьте попросить императорскую дочь Цин Лэ заплатить за чашу. Сделайте ей скидку. Пяти таэлей будет достаточно!

Официант вытер слезы и поблагодарил Фэн Юй Хэн, а затем убрал осколки разбитой чаши и вернулся вниз.

Прием пищи был испорчен Цин Лэ. Сюань Тянь Гэ подозвала официанта и попросила все несъеденные блюда упаковать для Бай Фу Жун, чтобы та смогла унести их домой. Бай Фу Жун получила пощечину от Цин Лэ, так что ее настроение было ужасным. Скрежеща зубами, она заказала еще два блюда, прежде чем почувствовала себя немного лучше.

На другой стороне ресторана, также в отдельной комнате, Сюань Тянь Хуа держал чашку чая, пока наблюдал за развернувшимся представлением.

Он видел все, начиная с того момента, когда Цин Лэ использовала свое положение, чтобы шантажировать Бай Фу Жун, до столкновения Фэн Юй Хэн с Цин Лэ; опять же — Фэн Юй Хэн смогла избить Цин Лэ. Этот добрый и правильный принц только и мог, что покачать головой и горько улыбнуться. Он с недоверием задавался вопросом, действительно ли они из одной семьи? Изначально он думал, что его своенравный и безрассудный девятый брат не сможет найти женщину, которой суждено было бы быть рядом с ним, но, в конце концов, тот нашел девушку, которая была еще более своенравной и безрассудной.

Это то, что люди называют судьбой, верно?

Во взгляде Сюань Тянь Хуа все еще отражались определенные ожидания. Он чувствовал легкое любопытство по отношению ко второй молодой госпоже семьи Фэн, не зная, что еще может произойти вокруг нее.

Группа Фэн Юй Хэн вышла из Изысканного Божественного Здания и разделилась, собираясь вернуться к своим семьям. Перед самым расставанием Фэн Юй Хэн остановила Сюань Тянь Гэ и спросила:

— Кажется, принцесса Дин Ань будет праздновать свой день рождения через несколько дней?

— Да, уже скоро. Праздник организуется ежегодно примерно в это же время, — задумалась и кивнула Сюань Тянь Гэ.

— Ты пойдешь?

— Я никуда не собираюсь идти, — презрительно фыркнула Сюань Тянь Гэ. — Что вообще за дворец у них? Я не слышала, чтобы у них были отношения с другими семьями. Я слышу только о позиции лорда Дин Ань. К сожалению, у него нет наследника. Я определенно не хочу идти и создавать ему хорошую репутацию.

— Видимо, трон получен по наследству. У лорда Дин Ань нет сына, но он не думал о каких-либо других методах? — Фэн Юй Хэн была немного озадачена. Можно же было, например, усыновить родственника мужского пола. Разве это не считалось нормальным?

— Кто позволит ему это сделать? Ранее лорд Дин Ань хотел усыновить ребенка, чтобы унаследовать трон; однако дядя император сказал, что усыновленные дети не считаются. После этого лорд Дин Ань устроил неразбериху — подменил одного из детей принцессы. Это было обнаружено дядей императором около десяти лет назад с помощью анализа крови. Кроме того, дядя сказал ему, что трон должен быть передан по наследству сыну, рожденному от его крови. Если бы он осмелился скрыть императорскую родословную, то лорд Дин Ань был бы отстранен от своей должности. После этого он стал послушным и перестал думать об этих нетрадиционных методах, покорно ожидая смерти от старости. Теперь о нем заботится племянник. Я слышала, у него есть несколько предприятий. Они для дочери его первой жены, чтобы она могла жить комфортной жизнью, — сказала ей Сюань Тянь Гэ.

Однако Фэн Юй Хэн подумала, что нынешний император абсолютно точно ненавидел этого лорда.

— А почему ты решила спросить о дне рождения кого-то из этой семьи? Не может быть, что бы ты хотела пойти, верно? — озадаченно спросила Сюань Тянь Гэ.

— В тот день в храме эта Цин Лэ подошла, чтобы рассказать об этом моему отцу, — сказала ей Фэн Юй Хэн.

— Кажется, ранее поместье Фэн никого не посылало, но они символически отправляли какие-то дары. Твоя старшая сестра Фэн Чэнь Юй — сокровище семьи Фэн. Они должны чувствовать, что банкет дворца Дин Ань недостаточно высокого ранга и им стоит подождать ее дебюта на дворцовом банкете. Что касается двух младших сестер, то, как я слышала, они слишком молоды и не подходят для такого случая. В этом году вернулась ты, так что я не знаю, какие планы у поместья Фэн. Если семья Фэн собирается в этом году на банкет, то я буду сопровождать тебя, чтобы ты не подверглась издевательствам.

— Нет необходимости. Если я не смогу справиться даже с дворцом Дин Ань, то как я смогу поддержать августейшего принца? — махнула рукой Фэн Юй Хэн.

— Какая властная! — Сюань Тянь Гэ подняла кверху большой палец.

Властная Фэн Юй Хэн увела за собой Ван Чуань и так же властно вернулась в поместье Фэн. Как только она прошла через ворота, то увидела эконома Хэ Чжуна:

— Вторая молодая госпожа, вы, наконец, вернулись.

— Что-то случилось? — остановилась она.

— Основательница позвала третью юную госпожу во двор Изящного Спокойствия. Теперь они ждут вторую молодую госпожу! — ответил Хэ Чжун.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 83.1. Заставить сделать**

Когда Фэн Юй Хэн прибыла, Сян Жун сидела на стуле в главном зале внутреннего двора Изящного Спокойствия. Она выглядела немного нервничающей и чуть-чуть счастливой, сидя с опущенной головой и чинно сложенными руками.

Основательница сидела на своем месте с закрытыми глазами. Цзинь Чжэнь расположилась на полу и массировала ей ноги.

— Ах, Чэнь Ши действительно знала, как расслабляться, возвысив девушку, так хорошо разбирающуюся в массаже. Почему ты не пришла ко мне раньше с такими хорошими навыками? — спросила пожилая женщина.

— Эта наложница долгое время восхищалась свекровью, но никогда не смела выйти вперед. У этой наложницы плохой фон, я боюсь запятнать взор свекрови, — горестно ответила Цзинь Чжэнь, приняв нежный и беззащитный вид.

— Если мы говорим о предыстории, то ты девушка, которую вырастила наша усадьба Фэн, так что мы, по крайней мере, понимаем твое прошлое. В отличие от Хань Ши, которая пришла из борделя. Это действительно потеря для репутации поместья Фэн, — быстро ответила основательница. Она знала, как обращаться с людьми, которых использовала.

Цзинь Чжэнь почувствовала, как что-то расцветает в душе из-за слов основательницы. Повернув голову, она случайно увидела, как вошла Фэн Юй Хэн, и быстро встала, чтобы поприветствовать ее:

— Отдаю дань уважения второй молодой госпоже.

— А-Хэн! Ты вернулась? — основательница, услышав, что Фэн Юй Хэн прибыла, улыбнулась по привычке, даже не открыв глаза.

— Да, я заставила бабушку беспокоиться, — с улыбкой пошла вперед Фэн Юй Хэн.

— Бабушка беспокоится о тебе. Если бы я не беспокоилась о тебе, о ком бы я вообще могла волноваться? Быстрее, присаживайся, — основательница притянула Фэн Юй Хэн за руку и усадила ее на мягкую подушку рядом с собой, а потом спросила: — Как все прошло? Тебе весело было играть с императорской дочерью Тянь Гэ?

— Все было в порядке. Мы пошли в Изысканное Божественное Здание, чтобы поесть, и я даже встретилась с некоторыми подругами, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— О! — услышав, что были и другие девушки, основательница быстро задала еще вопрос: — Из каких семей эти девушки?

— Молодая госпожа Бай из семьи ювелиров дворца, Бай Фу Жун, дочь первой жены семьи премьер-министра, Фэн Тянь Юй, дочь первой жены особняка генерала Пин Наня, Жэнь Си Фэн, — с улыбкой перечислила Фэн Юй Хэн.

— Ох, подруги императорской дочери Тянь Гэ действительно впечатляющие личности, — старушка одобрительно покивала. — Нет необходимости говорить о дочери первой жены господина генерала Пин Наня. Хотя премьер-министр Фэн — противник вашего отца при дворе, их семья действительно равна нашему поместью Фэн. Что касается дворцового мастера Бая… — основательница остановилась на мгновение, в то время как Фэн Юй Хэн ждала ее оценки Фу Жун. Она считала, что Бай Фу Жун может дружить с Сюань Тянь Гэ не только из-за хорошего характера. Если бы она была просто хорошей личностью, возможно, у дочери ремесленника никогда не было бы шанса встретиться с императорской дочерью. Должна существовать какая-то другая причина у их близких отношений. Конечно, после долгого молчания основательница продолжила: — Хотя семья Бай — ремесленная, император уважает их. Когда покойная императрица еще здравствовала, ремесленник Бай был выбран ею для изготовления ювелирных изделий. За эти годы все жены высокопоставленных чиновников нашли, что ювелирные изделия мастера Бая внушают благоговение. Естественно, дворец не исключение. Дочь первой жены семьи Бай, Бай Фу Жун, каждый год присутствует на дворцовых банкетах. Приятные вещи, которые император дарит императорской дочери Тянь Гэ, достаются и ей в том числе. Она действительно стала кем-то вроде приемной дочери. Ее обожают гораздо больше, чем императорскую дочь Цин Лэ.

Фэн Юй Хэн кивнула. Неудивительно, что Бай Фу Жун с детства могла играть с людьми императорской семьи. Их отношения, естественно, были хорошими. Если подумать более тщательно о сегодняшней атаке Цин Лэ, то она, должно быть, связана с тем, что в Бай Фу Жун души не чаяли.

— А-Хэн, — основательница торжественно и искренне звговорила, — получив возможность встретить этих молодых госпож, ты должна использовать ее, чтобы поладить с ними как можно лучше. Ты — ребенок семьи Фэн. Честь и слава семьи Фэн тесно связаны с тобой.

Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась, но ничего не сказала.

Заметив, что Юй Хэн не отвечает, чуть обиженная основательница обратилась к причине, по которой она позвала ее и Фэн Сян Жун во двор Изящного Спокойствия:

— Только что из дворца Дин Ань пришло приглашение. Через три дня принцесса Дин Ань будет праздновать свой день рождения. Как обычно они пригласили нашу усадьбу насладиться праздником.

— В прошлые годы на празднике не присутствовали люди из семьи Фэн? — спросила старушку Фэн Юй Хэн, вспомнив слова Сюань Тянь Гэ.

— Нет, не присутствовали. Было достаточно просто символически послать им подарки, — пожала плечами пожилая женщина.

— Ох, тогда бабушка хочет, чтобы А-Хэн и Сян Жун посетили праздник в этом году?

— Моя дорогая внучка действительно умна, — потерла затылок основательница, улыбаясь. — Наша семья Фэн не любит посещать подобные мероприятия. Этот лорд Дин Ань не связан с императорской родословной. Император тоже их не очень любит. В столице большинство богатых и уважаемых людей не предают лорду Дин Ань большого значения. Но ты давно не была в столице. Я подумала, что ты только что вернулась, и тебе стоит пообщаться со старшими дамами и молодыми госпожами столицы. В любом случае это даст всем понять, что вторая молодая госпожа поместья Фэн вернулась.

— Не вторая молодая госпожа, а младшая дочь наложницы, — поправила Фэн Юй Хэн. — Если меня всегда будут называть второй молодой госпожой снаружи, другие поверят, что я вторая дочь семьи Фэн от первой жены. Это было бы плохо для старшей сестры.

— Кроме того, есть Сян Жун. Ранее она и Фэнь Дай были слишком юны, поэтому для них не существовало никакой необходимости в присутствии на этом мероприятии. Теперь ей десять, она должна выходить в свет немного больше. Фэнь Дай тоже должна была пойти, но она ранена, — беспомощно изменила тему смущенная основательница. Говоря о травме Фэнь Дай, она неосознанно взглянула на Фэн Юй Хэн и увидела, что та смотрит на нее невинными глазами. Она не могла не почувствовать себя еще более смущенной. — Это... Просто относись к этому как к тому, что ты возьмешь свою младшую сестру, чтобы получить некоторый опыт.

— Хорошо. А-Хэн сводит третью сестру на экскурсию во дворец Дин Ань, — Фэн Юй Хэн не стала отказываться и кивнула. Прекрасно, она давно хотела увидеть, как сейчас выглядит место, которое поджег Сюань Тянь Мин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 83.2. Заставить сделать**

Увидев ее согласие, основательница, наконец, вздохнула с облегчением. Она действительно волновалась, что Фэн Юй Хэн скажет ей: "Почему я должна идти туда, куда не хотите идти вы?", тогда она действительно потеряла бы лицо. Когда люди из дворца Дин Ань пришли, они специально упомянули вторую молодую госпожу семьи Фэн, которая не была в столице в течение многих лет, и выразили надежду, что она сможет присутствовать. В любом случае это королевская семья. Если дочь первой жены семьи Фэн не хотела поддержать их репутацию, то это не стало бы проблемой. Если же они не смогут успешно пригласить даже дочь наложницы, то было бы слишком неприлично, если бы об этом узнала общественность.

— Я уже вызвала людей, чтобы принести вам новую одежду. Сейчас осень, воздух становится прохладнее. Одежда должна быть многослойной, — продолжила основательница. — Особенно это касается А-Хэн, ты, ведь, вернулась совсем недавно. Если есть что-нибудь, в чем нуждается твой двор, то ты должна сказать об этом бабушке! Теперь, когда этой мерзкой женщины, Чэнь Ши, здесь больше нет, если тебе что-то не достается, забери это у бабушки. Ты не должна быть слишком скромной со мной.

— Любовь бабушки к внучке вполне оправдана. Как А-Хэн может быть скромной с бабушкой? — кивнула Фэн Юй Хэн и взглянула на Сян Жун, обратившись уже к ней: — Разве это не так, третья сестра?

Сян Жун долгое время ничего не говорила. Фэн Юй Хэн перепугала ее, внезапно позвав. Она не понимала, что сказала ее вторая сестра, но та задала какой-то вопрос, так что, чтобы не ошибиться, девочка просто кивнула.

— Сян Жун, если тебе чего-то не хватает, просто скажи бабушке. Бабушка любит вас всех, — сразу сказала основательница, поняв, что имела в виду Фэн Юй Хэн.

— Спасибо, бабушка, — быстро встала и поклонилась Сян Жун.

— А-Хэн благодарит бабушку за проявленную заботу, — Фэн Юй Хэн тоже встала и поклонилась.

— Вы обе хорошие девочки, которые не вызывают беспокойства, в отличие от той, что родила Хань Ши, — улыбнулась основательница и заставила их сесть.

Из-за действий Фэн Фэнь Дай по отношению к девятому принцу пожилая женщина начала считать ее бельмом на глазу. Изначально она была просто дочерью наложницы, которую весьма сложно было любить, и которая не знала, как следовать правилам. Ее сестры тогда послушно стояли там, но она бросилась вперед, чтобы показать что? Свои способности? Ей ведь сломали руку, верно? Так ей и надо.

— Старшая молодая госпожа не собирается посетить банкет? — вмешалась молчавшая ранее Цзинь Чжэнь. — Почему свекровь не посылает также и старшую молодую госпожу?

— Семья Фэн посылает двух молодых госпож, разве этого недостаточно? Мы также должны послать Чэнь Юй? Какова же репутация этого дворца? — не смогла сдержаться основательница, услышав, что Цзинь Чжэнь предложила взять на банкет и Чэнь Юй. Пожилая женщина потемнела лицом, хоть и переменила мнение об этой наложнице в лучшую сторону из-за ее довольно неплохих навыков массажа.

— Свекровь ошиблась в истолковании слов этой наложницы, — быстро начала объяснения Цзинь Чжэнь. — Эта наложница думала, что главная госпожа ранее оскорбила императорскую наложницу Юнь, и императорский дворец издал указ, запрещающий старшей молодой госпоже показываться во дворце в течение пяти лет!

— Ах! — неосознанно вскрикнула основательница. Услышав слова Цзинь Чжэнь, она вспомнила об этом вопросе. Если Чэнь Юй не могла входить в императорский дворец в течение пяти лет, то за его пределами проходило не так много банкетов. Независимо от того, насколько плохим был тот дворец, он все же был дворцом, и это все еще звучало лучше, чем поместье. Из этих соображений основательница немедленно передумала: — Бабушка Чжао, быстро, пошли проворную служанку за Чэнь Юй.

Та поспешила уйти, чтобы отдать приказ. Вскоре после этого пришла Фэн Чэнь Юй.

— Чэнь Юй, хорошенько подготовься. Через три дня принцесса Дин Ань празднует свой день рождения. Ты пойдешь туда со своими второй и третьей сестрами! — поспешно сказала основательница, прежде чем Чэнь Юй успела выразить свое почтение. После чего посоветовала бабушке Чжао: — Скажи портным, чтобы они подготовили новый комплект одежды и для старшей молодой госпожи.

— Подожди, — Фэн Чэнь Юй быстро остановила бабушку Чжао. Озадаченная, она спросила основательницу: — Бабушка, день рождения принцессы Дин Ань не то, что Чэнь Юй должна была посещать в последние годы, не так ли?

— В этом году все по-другому. Просто иди со своими сестрами на этот раз. Рассматривай это как повод отвлечься, — вздохнула основательница.

— Почему я должна отвлекаться? Настроение у внучки очень хорошее. Нет ни капли несчастья, — Чэнь Юй была немного недовольна.

— Эта наложница приветствует старшую молодую госпожу. Старшая молодая госпожа, свекровь говорит вам пойти во дворец, чтобы приобрести опыт, — вклинилась Цзинь Чжэнь.

Фэн Чэнь Юй крайне не понравились услышанные слова, она глубоко нахмурила свои элегантные брови и полным презрения взглядом посмотрела в сторону Цзинь Чжэнь:

— Цзинь Чжэнь, я дочь первой жены семьи Фэн. Наша усадьба Фэн — престижная усадьба. По какой причине я должна идти в так называемый "королевский дворец", чтобы получить опыт?

— Престиж поместья Фэн, естественно, высок, но мастер нашей семьи не слишком любит шумные мероприятия, поэтому семья никогда не организовывала банкеты. Если старшая молодая госпожа хочет встретить больше старших дам и молодых госпож других поместий, это будет не так-то просто, — ответила Цзинь Чжэнь, все еще улыбаясь. Ее не заботил этот брошенный на нее неприязненный взгляд. Еще меньше ее волновало то, что ее назвали по имени.

— Это верно, — произнесла основательница. — Чэнь Юй! Бабушка знает, что ты чувствуешь себя обиженной, но ты не сможешь войти в императорский дворец следующие пять лет! Если ты не собираешься посещать банкет по случаю дня рождения принцессы Дин Ань, есть не так много банкетов за пределами дворца. Что касается дворца Вэнь Сюань... — сказав это, она взглянула на Фэн Юй Хэн и беспомощно продолжила: — Твоя мать уже так сильно оскорбила их принцессу и императорскую дочь. Даже если ты пойдешь туда, тебе будет трудно показать себя в хорошем свете.

Выражение лица Фэн Чэнь Юй до предела исказилось. Свирепо глядя на Фэн Юй Хэн, она чувствовала, что ее унижение до такой степени — это все проделки этой девицы.

Первоначально она хотела отказаться идти, но тут Цзинь Чжэнь сказала:

— Посыльный, принесший приглашение, сказал, что, кажется, на банкете будет присутствовать седьмой принц.

Глаза Фэн Чэнь Юй немедленно загорелись!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 84.1. Найти проблемы там, где их нет**

Когда Фэн Чэнь Юй услышала, что на банкете по случаю дня рождения принцессы Дин Ань будет присутствовать седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, она тут же застенчиво согласилась отправиться во дворец Дин Ань.

Ее застенчивый вид не укрылся от глаз Фэн Юй Хэн. Но беззаботно выглядящий Сюань Тянь Хуа, несмотря ни на что, не подходил Фэн Чэнь Ю.

Наконец, было установлено, кто поедет на банкет по случаю дня рождения. Из-за этого торжества Фэн Юй Хэн вспомнила, что Сюань Тянь Гэ упомянула в храме о банкете в середине осени и подозвала Ван Чуань:

— Иди, посмотри на ткани, подаренные Сюань Тянь Мином. Выбери подходящие для осени и подготовь соответствующие одеяния.

— Молодая госпожа, если бы вы до сих пор не использовали эти ткани, эта слуга вынуждена была бы напомнить вам об этом, — вздохнула с облегчением Ван Чуань — Фэн Юй Хэн, наконец, вспомнила об этих тканях.

— Почему? — озадаченно спросила Фэн Юй Хэн. — Разве они все не очень дорогие? Я действительно не могла заставить себя использовать их.

— Независимо от того, насколько они дороги, они таковы только для других людей. Под небесами нет ничего, что бы его высочество хотел, но не мог получить. Так как его высочество подарил их молодой госпоже, он, естественно, надеялся, что вы будете их носить. Что точно не надо делать, так это оставлять их лежать без дела. Юная госпожа, не волнуйтесь и просто одевайтесь в них. После того как вы израсходуете все ткани, его высочество сможет получить еще, — ответила Ван Чуань.

— Пусть будет так, — кивнула Юй Хэн. — Я видела эти ткани, они действительно очень красивы. Просто выбери ту, которая подойдет для осени, и сделай два комплекта. Ах, да, не забудь оставить достаточно, чтобы сделать два носовых платка. Я обещала их Сян Жун и Фэнь Дай.

— Молодая госпожа, вы также обещали третьей молодой госпоже пару обуви. Вы сказали, что это будет ее приданым к свадьбе, — напомнила Ван Чуань.

— Ей всего десять лет. Пройдет много времени, прежде чем она соберется замуж. Делать их сейчас пустая трата материала — в пятнадцать размер ноги у нее изменится, и она больше не сможет их носить. Как насчет того, чтобы выбрать ткань, которая подойдет к возрасту Сян Жун и сделать ей комплект одежды? — Фэн Юй Хэн не забыла об этом, но предложила другой вариант использования.

Ван Чуань не чувствовала себя огорченной. В любом случае, у девятого принца была возможность получить такие ткани. Если молодая госпожа хочет подарить их, то может сделать это, совершенно не стесняясь. В конце концов, ей только двенадцать. В этом угнетающем поместье Фэн было бы хорошо иметь подругу для игр.

— Желает ли молодая госпожа подготовить подарок на празднование дня рождения через три дня во дворце Дин Ань? — Ван Чуань была очень дотошна.

— Все это будет подготовлено семьей Фэн. Нам не нужно беспокоиться об этом, — покачала головой Фэн Юй Хэн и, подумав немного, добавила: — Из вещей, которые у меня есть здесь, нет ни одной, которую я готова подарить посторонним.

Ван Чуань тоже так думала. Императорская дочь семьи Дин Ань Цин Лэ вовсе не была паинькой. Она знала, что девятый принц помолвлен со второй молодой госпожой семьи Фэн, но все еще имела наглость просить своего отца, чтобы император сделал ее его невестой. Вот, насколько наглой была эта девица. Теперь молодая госпожа ее семьи не станет поддерживать ее репутацию, и это тоже было необходимо.

Ранним утром три дня спустя основательница организовала отправку только что сшитой одежды в соответствующие дворы.

— Кажется, основательница вложила часть своих денег. Если бы Чэнь Ши все еще находилась здесь, то, кто знает, какую некачественную ткань могли бы использовать, чтобы досадить мне, — удовлетворенно кивнула Фэн Юй Хэн, посмотрев на пять комплектов осенней одежды.

— В конце концов, основательница дожила до такого преклонного возраста. Она может сказать, что важно, а что нет. И не станет, как Чэнь Ши, есть огромный кусок ради того, чтобы спасти маленький, — сказала Ван Чуань, помогая ей выбрать одежду.

Обе девушки перебрали все наряды, прежде чем выбрали комплект небесно-голубого цвета. Тонкая парчовая ткань идеально подходила для начала осени.

Затем она подобрала подходящие аксессуары из украшений, подаренных Сюань Тянь Мином. Фэн Юй Хэн позволила Ван Чуань сделать ей соответствующую прическу, прежде чем добавила шпильку в виде цветка орхидеи. Весь ее получившийся облик говорил о чистоте и легкости.

Определенные проблемы создал макияж. Фэн Юй Хэн не слишком привыкла к древним косметическим средствам. Она чувствовала, что их применение сделает из нее подделку, но не могла показаться на банкете совсем уж не накрашенной.

Она немного подумала, отпустила Ван Чуань, а затем пробралась в свое подпространство и вытащила косметичку. Из нее она взяла праймер, затем использовала немного СС-крема. Только пройдясь по лицу пудрой и наложив легкие румяна, она покинула пространство.

Что касается другой декоративной косметики, Фэн Юй Хэн очень редко ею пользовалась. Кроме того кожа двенадцатилетней девочки хорошо выглядела при минимальном уходе. Не было необходимости как-то специально украшать ее. Если она использует слишком много, то будет выглядеть слишком наворочено для своего возраста и лишится естественности.

Хотя это было так, когда Фэн Юй Хэн вышла из комнаты, она позволила Ван Чуань оценить свою красоту. Служанка не понимала, что ее юная госпожа сделала с лицом и почему выглядела так, как будто на ней совсем не было макияжа, но девушка определенно казалась более изысканной, чем раньше.

Ван Чуань сдерживала свое любопытство и ничего не спрашивала. Чем дольше она следовала за Фэн Юй Хэн, тем больше становилось вещей, которые она не могла понять. Молодая госпожа ее семьи всегда могла достать какую-нибудь странную вещь, особенно это касалось лекарств. Медицинские пилюли, которые были отправлены в Зал Сотни Трав, по-видимому, можно было растворять в горячей воде, чтобы получить сладкую суспензию. Она никогда не слышала о таком раньше. В любом случае, что бы это ни было, вторая молодая госпожа всегда говорила, что научилась этому у персидского эксцентрика. Постепенно Ван Чуань начала приписывать все ее странности этому персонажу.

Фэн Юй Хэн позаботилась обо всем должным образом и подготовилась к отъезду с Ван Чуань. Как только она достигла лунных врат между павильоном Единого Благоденствия и поместьем Фэн, она увидела шедшую в ее направлении Сян Жун.

Семья Фэн подарила этому ребенку оранжевые одежды. Ее талию подчеркивал такого же цвета пояс.

— Вторая сестра! Сян Жун как раз собиралась тебя искать, — увидев Фэн Юй Хэн, счастливая маленькая девочка очень быстро сделала пару шагов и поприветствовала ее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 84.2. Найти проблемы там, где их нет**

— Третья сестра, эта одежда весьма неплоха, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и протянула руку Сян Жун.

— Это все из-за великолепия второй сестры. Если бы не вторая сестра, которая поговорила за Сян Жун с бабушкой, боюсь, мне не сшили бы эту одежду, — немного смутилась Сян Жун.

— Все в порядке. Ты будешь со своей девичьей семьей всего несколько лет. Потерпи немного, хорошие дни еще впереди, — утешила ее Фэн Юй Хэн, погладив по затылку, а затем спросила Ван Чуань: — Есть ли портной, способный справиться с той тканью от его высочества, которую я приказала использовать?

— Когда молодая госпожа вернется из дворца Дин Ань, личный портной дворца августейшего принца придет, чтобы снять мерки. Эта слуга выбрала обыкновенную парчу. Результат идеально подойдет к сезону. Молодая госпожа сможет надеть получившийся наряд немедленно, — быстро сказала Ван Чуань, а потом посмотрела на Сян Жун и обратилась уже к ней: — Вторая молодая госпожа сказала нам оставить достаточно ткани, чтобы сделать третьей и четвертой молодым госпожам по носовому платку. Кроме того, эта слуга выбрала рулон изысканного облачного шелка, чтобы третья госпожа получила комплект осенней одежды. Когда портной придет, мы пригласим третью юную госпожу в павильон Единого Благоденствия для снятия мерок.

Сян Жун почувствовала, как ее разум опустел. Изысканный облачный шелк? Это же одно из пяти национальных сокровищ!

— Вторая сестра, — она была и напугана, и счастлива одновременно, — вторая сестра имеет в виду, что мне сошьют комплект одежды?

— Правильно, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Нет, нет, нет! — хотя ей очень нравилась ткань, Сян Жун все еще чувствовала, что это слишком расточительно. — Сян Жун знает, насколько драгоценны и дороги эти пять сокровищ. Вторая сестра, оставить достаточно ткани для носового платка уже достаточно, чтобы Сян Жун была очень благодарна. В будущем, независимо от того, за кого Сян Жун выйдет замуж, с такого рода вещами я всегда смогу держаться с достоинством. Сян Жун не смеет просить такую хорошую одежду. Это огромная трата ткани.

— Сян Жун, ты моя младшая сестра, — вздохнула Фэн Юй Хэн. — Несмотря на то что мы не рождены одной матерью, наложница-мать Ань украдкой положила немного денег в воротник Цзы Жуя, когда мы покидали поместье три года назад. Старшая сестра приняла это одолжение.

— Как та горстка монет может сравниться с национальным достоянием? Вторая сестра, Сян Жун не хочет этого. Сохрани ткань и сшей себе более красивые одежды. В будущем, когда ты выйдешь замуж за августейшего принца, ты будешь выглядеть еще лучше, — все еще возражала Сян Жун.

Ван Чуань рассмеялась, услышав эти слова:

— Третья молодая госпожа, вы действительно слишком беспокоитесь. Наша вторая молодая госпожа все еще не вышла замуж, но его высочество августейший принц уже прислал столь многое. Вы все еще беспокоитесь, что после замужества она будет страдать от издевательств? Кроме того, его августейшее высочество — девятый принц. Его отец-император и императорская наложница-мать оба находятся в императорском дворце. Как только вторая молодая госпожа войдет в семью, она станет хозяйкой поместья. Ей не нужно будет беспокоиться об отношении к ней свекра или свекрови. Его высочество не принимал никаких наложниц или служанок, так что вторая молодая госпожа — единственная, кто будет иметь право голоса в его дворце.

Слова Ван Чуань услышали и Сян Жун, и Фэн Юй Хэн. Девятый принц был кристально чистым человеком, у него определенно не было хобби принимать у себя девушек.

— Второй сестре действительно повезло, — вздохнула Сян Жун, улыбнувшись и посмотрев на Фэн Юй Хэн. Она была очень умна и сразу поняла намерения Ван Чуань.

— Даже если он возьмет несколько наложниц, я выгоню их одну за другой! — Фэн Юй Хэн также улыбнулась, но была неумолима.

Ван Чуань и Сян Жун рассмеялись. По настоянию Фэн Юй Хэн, Сян Жун больше не отказывалась. Вместо этого она поспешно сказала:

— Хотя Сян Жун очень молчалива и не помогает второй сестре по дому, если вторая сестра захочет, она может использовать Сян Жун, даже если это будет ручной труд, Сян Жун готова это сделать.

Фэн Юй Хэн рассмеялась над ее глупостью. В конце концов, она — дочь не последней в столице семьи, как ей можно было позволить заниматься физическим трудом? Но Фэн Юй Хэн действительно чувствовала, что Сян Жун, эта девочка, очень смышленая. Для нее оставаться в поместье — пустая трата времени. Если появится возможность, она должна поехать и посмотреть мир.

Они пошли к воротам в поместье Фэн, не прерывая разговор. Когда они прибыли, Фэн Чэнь Юй только что вышла из своего двора.

Снаружи стояло два экипажа. Один был обычной повозкой, а другой — сделан из красного сандалового дерева. Сян Жун тихо объяснила Фэн Юй Хэн:

— Это личный экипаж старшей сестры. Раньше, когда мы ездили в храм, отец не хотел, чтобы она брала его.

Фэн Юй Хэн кивнула. Она слышала, что Чэнь Ши подготовила для Чэнь Юй и Цзы Хао личные экипажи, но это был первый раз, когда она увидела один из них. Как и ожидалось, это была высококлассная вещь, она и Сян Жун не могли соперничать с чем-то подобным.

Чэнь Юй была одета в ярко-розовое цветочное платье с такой же по цвету шифоновой накидкой. Воротник наряда открывал изгиб шеи и ключицы. Ее фигура была красивой, а кожа — нежной и белой. Китайское платье было очень длинным, шлейфом стелилось по земле на целых три шага позади нее, делая походку Фэн Чэнь Юй еще более изящной. Ее красивые волосы не были убраны в пучок, вместо этого она просто подхватила их лентой и расчесала, оставляя их свободно спадать на грудь. Изысканный макияж делал из нее настоящую императрицу бабочек, это было совершенно ослепительное зрелище.

Но этот наряд абсолютно не подходил для посещения чужого банкета по случаю дня рождения. Скорее, из-за него именно она будет в центре внимания, а не именинница. Особенно из-за цвета одежды и экипажа. Вместе все это действительно прекрасно смотрелось, но заставляло окружающих людей чувствовать, что это немного не соответствует ее возрасту и происхождению. Если бы так выглядела молодая императорская наложница, то это действительно бы пришлось по душе остальным.

Фэн Юй Хэн взглянула на Чэнь Юй и подумала: — "Поделом тебе, ты поступаешь так глупо и ищешь проблемы там, где их нет". Эта девушка просто взяла и выставила напоказ все свои амбиции. Она действительно очень прямолинейна. Какое выражение лица будет у принцессы Дин Ань и императорской дочери Цин Лэ, когда они увидят Чэнь Юй?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 85.1. Я пришла осмотреть дворец, сожженный моим женихом**

Но появление Чэнь Юй не имело ничего общего с Фэн Юй Хэн. Она просто потянула Сян Жун к обычной карете. Но когда собиралась сесть в нее, услышала, как Чэнь Юй сказала:

— Мои сестры, как насчет того, чтобы посидеть со мной? В моем экипаже масса места. Служанки могут сесть в другой экипаж.

Фэн Юй Хэн приподняла брови. Это означало, что этот экипаж будет использоваться для прислуги?

— Большое спасибо старшей сестре за приглашение, но в этом нет необходимости. Мы обе дочери скромных наложниц. Ехать со слугами — это нормально, — бросив эти слова, она отодвинула занавеску и села в карету. Сян Жун также поклонилась Чэнь Юй и последовала за Фэн Юй Хэн. За ними в карету забрались Ван Чуань и служанка Сян Жун. Снаружи осталась стоять только Чэнь Юй.

Фэн Чэнь Юй сжала кулаки и уставилась сквозь занавеску в карету, прежде чем обиженно развернуться и забраться в свою собственную.

Два экипажа вместе отправились во дворец. Это был первый раз, когда Сян Жун присутствовала на таком мероприятии, поэтому девочка немного нервничала, сидя в карете, и непрерывно мяла в руках носовой платок.

Фэн Юй Хэн просто закрыла глаза и немного поспала. На самом деле она обдумывала то, что ей нужно ни в чем себе не отказывать. Используя шелк Лунного Дворца, она сделает два комплекта пижам. Один для себя, а другой для Яо Ши.

Пока она размышляла над этим, они прибыли во дворец.

У ворот уже скопилось большое количество разговаривающих между собой дам и молодых госпож. Увидев, что прибыли два экипажа семьи Фэн, все они замолчали и воззрились на приехавших.

Занавески обоих экипажей поднялись одновременно. Сян Жун последовала за Фэн Юй Хэн, она даже не посмела поднять голову, все еще застенчивая из-за окружающих незнакомцев.

Фэн Юй Хэн, однако, ничего не чувствовала по этому поводу. Подняв занавес, она вышла из кареты с помощью служанок и повернула голову, чтобы посмотреть на Фэн Чэнь Юй.

Она видела, что надменность этой старшей молодой госпожи была отнюдь не средней. Во-первых, возница поставил табуретку около дверцы экипажа, из которого сначала вышли две служанки, И Линь и И Юэ. Только потом из кареты вышла Чэнь Юй, с обеих сторон поддерживаемая служанками. И Юэ повернулась, чтобы придержать ее шлейф.

Фэн Юй Хэн смотрела на эту надменность и вспоминала западные свадьбы двадцать первого века. Она не смогла удержаться и приподняла уголки губ. Фэн Чэнь Юй действительно искала неприятностей.

Это были три молодые госпожи семьи Фэн, первое их появление на банкете во дворце Дин Ань. Кстати говоря, это был первый раз, когда семья Фэн выставила своих дочерей на всеобщее обозрение.

Фэн Юй Хэн долгое время не было в столице, поэтому она, естественно, не могла присутствовать, а Сян Жун и Фэнь Дай были слишком юны. Что касается Фэн Чэнь Юй, она являлась сокровищем семьи Фэн, ее прятали в поместье. Посторонние могли лишь слышать, что дочь первой жены семьи Фэн обладает элегантностью и интеллектом, который появляется раз в поколение; однако они никогда не видели ее воочию.

Теперь же, когда эти трое стояли перед воротами дворца, они немедленно привлекли всеобщее внимание — восхищенные вздохи раздавались со всех сторон.

Конечно, они были предназначены Фэн Чэнь Юй.

Фэн Чэнь Юй выросла чрезвычайно красивой. Ее красота не была ни соблазнительной, ни неощутимой, она была такой, что заставляла всех ценить ее. Люди, неспособные сопротивляться ей вскрикивали от удивления.

А сегодня ее внешность была создана так скрупулезно. Дебютировав, Фэн Чэнь Юй действительно заставила всех восхищаться своей красотой.

— Это старшая молодая госпожа семьи Фэн? Честное слово, это все еще человек? Как она может быть такой красивой? — тихо прошептал кто-то, спустя короткое мгновение.

— Очевидно, когда родилась дочь семьи Фэн, лучи света падали с неба. Естественно, что она отличается ото всех.

— Я слышала, что раньше она была дочерью наложницы, потом ее мать повысили. Только тогда она стала дочерью первой жены?

— Тогда как насчет предыдущей дочери первой жены?

Тогда, наконец, все обратили внимание на Фэн Юй Хэн. Те, кто имел представление о том, что произошло в тот период в семье Фэн, указали на Фэн Юй Хэн и тихо прошептали:

— Это бывшая дочь первой жены. К сожалению, дом ее дедушки по материнской линии столкнулся с катастрофой. Семья Фэн боялась, что они будут замешаны, и за одну ночь понизила первую главную госпожу до наложницы и одновременно повысила мать Фэн Чэнь Юй до главной жены.

— Ох, — согласился кто-то, — я тоже кое-что знаю. Семья Яо ранее соседствовала с нашим поместьем. В том году семья Яо была такой престижной. А теперь даже ворота облупились.

— В поместье Яо никто так и не въехал?

— Нет. Я слышала, что оно все еще принадлежит семье Яо и не было возвращено императору.

— Вы пришли отпраздновать день рождения моей принцессы-матери. Вы не заходите внутрь, чтобы сделать то, что должно быть сделано, но стоите у ворот, говоря всякую ерунду? — раздавшийся голос внезапно остановил болтовню. Повернув головы, они увидели императорскую дочь Цин Лэ, выходящую из внутреннего двора.

Слова Цин Лэ заставили всех присутствующих замолчать. Один за другим они с улыбками на лицах входили в ворота поместья. Некоторые храбрецы оглядывались, опасаясь, что пропустят хорошее представление.

— Чэнь Юй приветствует императорскую дочь Цин Лэ, — Фэн Чэнь Юй взяла на себя инициативу и сделала несколько шагов, поприветствовав Цин Лэ с улыбкой на лице. Она не пренебрегла этикетом и не забыла о своей личности.

— Хм-пф! — Цин Лэ очень невежливо и холодно фыркнула. Оглядев ее сверху донизу, она, наконец, через некоторое время заговорила: — Так это старшая молодая госпожа поместья Фэн. Я подумала, что это новая жена семьи, которая пришла в наш дворец, чтобы обсудить денежное вознаграждение, — очень саркастично сказала Цин Лэ.

Фэн Чэнь Юй покраснела. Она начала приходить в ярость, но не могла этого показать. Ей оставалось только смущенно сказать:

— Императорская дочь действительно умеет шутить.

Тем не менее Цин Лэ уже переключила свое внимание с Чэнь Юй на Фэн Юй Хэн.

Она разозлилась еще сильнее, увидев врага. В момент их встречи в Изысканном Божественном Здании Фэн Юй Хэн не просто соперничала с императорской дочерью Цин Лэ, она презирала ее настолько, что надавала ей пощечин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 85.2. Я пришла осмотреть дворец, сожженный моим женихом**

Когда их взгляды пересеклись, в глазах императорской дочери Цин Лэ загорелось пламя. Фэн Юй Хэн, однако, в ответ на этот резкий взгляд улыбнулась, мягкой, как вата, улыбкой. Затем она сделала пару больших шагов вперед, встала перед Цин Лэ и заговорила, не отдавая дань уважения:

— Давно не виделись! Я смотрю, припухлость на щеках уже спала. Выглядите гораздо лучше.

Цин Лэ от бешенства онемела, а обе ее руки уже давно были сжаты в кулаки. Она так хотела ударить Фэн Юй Хэн по лицу, но чувствовала, что абсолютно точно не сможет ее победить.

— Фэн Юй Хэн! — Цин Лэ заскрежетала зубами. — Просто подожди! Ты посмела явиться в мой дворец и еще ждешь, что тебя хорошо примут.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн пожала плечами, — если вы хотите, чтобы я подождала, я подожду, — сказав это, она пошла к воротам дворца и продолжила: — Дворец Дин Ань, я с нетерпением ждала встречи с тобой. Я просто обязана была прийти и посмотреть, что стало с дворцом, который поджег мой жених.

Лучше бы ей не упоминать об этом. От ее слов лицо Цин Лэ стало еще более уродливым. Она хотела изо всех сил броситься к Фэн Юй Хэн, но услышала, как Чэнь Юй тихо сказала ей:

— Императорская дочь Цин, извините меня. У моей второй сестры просто такой характер. Люди моей семьи тоже никак не могут с ней справиться.

Этими словами она дала понять Цин Лэ, что людям семьи Фэн тоже не нравился характер Фэн Юй Хэн, так что если у нее есть какие-то планы, семья Фэн не станет поддерживать свою вторую дочь.

— В таком случае большое спасибо старшей молодой госпоже семьи Фэн за напоминание, — конечно, Цин Лэ поняла. Скосив глаза на Чэнь Юй, она кивнула.

Сказав это, она последовала за Фэн Юй Хэн и вошла в поместье, оставив Чэнь Юй заботиться о себе самостоятельно. Та могла только обиженно войти следом.

— Вторая сестра, кажется, мы обидели императорскую дочь дворца Дин Ань, — тихо сказала Сян Жун, до ужаса напуганная сценой у ворот.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Естественно! Твоя старшая сестра оделась, как новобрачная. Разве так наряжаются, чтобы отпраздновать чей-то день рождения?

— Тогда что нам делать? — встревожилась Сян Жун. — Вторая сестра, кажется, и ты не очень довольна императорской дочерью, я права?

— Может быть, — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Не волнуйся. Даже если небо рухнет, старшая сестра поднимет его. Мы просто дочери ничтожных наложниц. Никто не может создать нам трудности.

Их вела одна из служанок дворца, поэтому они спокойно говорили, пока не прибыли в сад.

Здесь уже собралось много людей. Фрукты и дыни лежали на столе, установленном посередине сада. Похоже, сегодняшнее празднование будет проходить здесь.

Фэн Юй Хэн оглядела собравшихся дам и молодых госпож и увидела, что несколько из них смотрят в ее сторону. Затем храбрейшие продолжили разговор:

— Это та, что жила в горах? Она прекрасно выглядит и совершенно не похожа на деревенского ребенка.

— Конечно, непохожа. Как бы то ни было, раньше она являлась дочерью первой жены семьи лорда Фэн.

Фэн Юй Хэн не собиралась слушать эти пустые разговоры, поэтому потянула Сян Жун дальше. Побродив по округе, она обнаружила, что подруги, с которыми она недавно познакомилась, не пришли. Даже Бай Фу Жун, которая принадлежала к одному из самых низких классов общества, не появилась. Похоже, все действительно было так, как сказала Сюань Тянь Гэ. Они презирали поместье этого лорда и не собирались создавать ему репутацию.

Походив еще, она обнаружила очень интересное явление. Люди, пришедшие сегодня, чтобы отпраздновать день рождения, были довольно приземленными.

Например, великолепно одетая девушка подошла и заговорила с ней и Сян Жун:

— Я не знаю, к какой семье принадлежат две молодые госпожи? Давайте узнаем друг друга получше. Я дочь дома Мэй Ань. Меня зовут Ли Синь.

Фэн Юй Хэн долго размышляла, но не могла понять, что это за место, этот дом Мэй Ань. Сян Жун ответила вместо нее, прежде чем быстро утащить ее в сторону:

— Так это дочь дома Мэй Ань. Мне очень нравятся десерты вашего дома.

— Это магазин десертов? — спросила Фэн Юй Хэн, потирая лоб.

— Не очень большой, но их десерты очень вкусные, — кивнула Сян Жун.

Вскоре после этого к ним подошла еще одна девушка:

— Вы — молодые госпожи поместья Фэн, верно? Наконец-то я встретила дочерей большого чиновника! Приветствую, приветствую. Моя семья владеет магазином Восьми Сокровищ. Меня зовут Пинь Ань.

— Что продает этот магазин Восьми Сокровищ? — тихо поинтересовалась Фэн Юй Хэн у Сян Жун.

— Это ресторан, который специализируется на вегетарианских продуктах.

Фэн Юй Хэн потеряла дар речи.

Столкнувшись с еще несколькими девушками, они поняли, что почти все здесь были дочерьми или супругами владельцев предприятий или чиновниками четвертого ранга или ниже.

— В любом случае это все еще дворец. Как получилось, что приглашенные люди — это все те, кто не может оказаться на центральной сцене? — Фэн Юй Хэн не могла не начать сокрушаться, когда девушки, наконец, нашли тихое место и остановились. Слегка оттянув полы своего наряда, она продолжила: — Я чувствую, что одежда, которую дала нам бабушка, слишком хороша. Она не вписывается в обстановку.

— Вчера наложница-мать Цзинь Чжэнь сказала, что человек, который пришел с приглашением, упомянул седьмого принца, — сказала Сян Жун, чуть покраснев. — Как такая сцена может подойти седьмому принцу?

— Девочка моя, ты испытала чувство любви? — потыкала свою сестренку в бок Фэн Юй Хэн.

— Вторая сестра, что ты говоришь! — Сян Жун покраснела еще сильнее, а затем отвернулась и притворилась разозлившейся.

Фэн Юй Хэн рассмеялась и увидела, что ранее разошедшаяся толпа снова собирается около них. Она смогла расслышать, как кто-то произнес:

— Где, где она! Дочь премьер-министра Фэн. Хотя она дочь наложницы, она все еще дочь чиновника первого ранга! Давайте быстро подойдем поближе.

— Нет. Та, что одета, как на свадьбу, — дочь первой жены. Мы не должны даже надеяться поговорить с ней. Она выглядит как ангел, я чувствую себя такой далекой, — сказала еще какая-то дама.

Вот так Фэн Юй Хэн и Фэн Сян Жун окружили еще раз.

Тем не менее Фэн Юй Хэн на этот раз проявила интерес к теме разговора, когда услышала девушку из дома Мэй Ань, сказавшую:

— Вы видите это? Эту часть сада полностью отремонтировали. По-видимому, он был гораздо более достойным, чем сейчас, но, к сожалению, его поджег девятый принц, и он полностью сгорел!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 86.1. Фэн Чэнь Юй вызывает бурю негодования**

После этих слов Фэн Юй Хэн еще раз осмотрела двор. Оценка, которую она в итоге вывела для себя, была: безвкусица! Полная безвкусица!

Казалось, что дворцу Дин Ань не хватало эстетичности. Внешний вид был совершенно неудобоваримым, его не хотелось рассматривать. Все смотрелось бы вполне терпимо, если бы это были просто уродливые цветы и паршивые деревья, но, к сожалению, сами растения совсем не сочетались друг с другом. Например, ярко-красные и ярко-розовые цветы, росшие рядом. Неважно, смотрела она на них долго или нет, — у нее начинала болеть голова. Также было неизвестно, как выглядел этот сад раньше, раз говорили, что он был намного красивее. Пожар, который начал Сюань Тянь Мин, оказался слишком велик.

После упоминания девятого принца одна из девушек сразу же ревностно посмотрела на Фэн Юй Хэн. Ее лицо было подобострастным, когда она сказала:

— Вторая молодая госпожа Фэн действительно удачлива. В день, когда девятый принц отправил подарки в поместье Фэн, об этом узнала вся столица. Я слышала, что девятый принц подарил второй молодой госпоже резиденцию?

Фэн Юй Хэн кивнула, но промолчала.

— Это просто место жительства. Чего это вообще стоит? — высказалась еще одна. — Я слышала, что в помолвочных дарах присутствовали пять сокровищ: шелк Лунного Дворца, изысканный облачный шелк, небесная кисея, обыкновенная парча и дымчатый шифон! Кроме того, их было много, а не по одному рулону!

Все девушки были одинаковы в своей любви к красивым тканям. Услышав о пяти сокровищах, они оцепенели.

Фэн Юй Хэн не хотела говорить слишком многое о своих помолвочных дарах, поэтому взяла на себя инициативу и заговорила, возвращая разговор к предыдущей теме:

— Вы сказали, что этот сад восстановили после пожара. Дворец Дин Ань сожгли без видимых причин, разве они не были недовольны?

— Конечно, они были недовольны! В том году лорд Дин Ань очень сердитый заявился в императорский дворец и подал жалобу на девятого принца лично императору, — заговорила какая-то дочь первой жены чиновника четвертого ранга, владевшая информацией чуть больше остальных.

— Как отреагировал император? — спросили из толпы.

— Император сказал лорду Дин Ань: "Ты даже не можешь позаботиться о дворце, но все же осмелился прийти к нам и пожаловаться?" — продолжила та же дочь чиновника четвертого ранга.

Эти слова рассмешили всех присутствующих. Фэн Юй Хэн смеялась вместе с ними.

— Больше того, — девушка, увидев, что всем весело, почувствовала подъем боевого духа и продолжила: — из-за этих слов императора лорд Дин Ань после возвращения приказал многим императорским стражам защищать дворец. По-видимому, их было несколько сотен! Тогда император наказал его за преступление — создание частной армии.

На этот раз Фэн Юй Хэн фыркнула, рассмеявшись. Она наконец узнала, от кого Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Гэ получили свою индивидуальность. Так это наследственное!

Они болтали и смеялись, а в это же время в противоположном углу двора Фэн Чэнь Юй разговаривала о чем-то с Цин Лэ. Фэн Юй Хэн видела, что Чэнь Юй прятала руки в рукава. Она явно начинала чувствовать холод.

Все же уже началась осень. На солнце все еще было хорошо, но стоявших в тени уже пробирал холодок. Тем не менее, ради красоты, Фэн Чэнь Юй носила одежду из тонкой ткани с широким вырезом. Кто же знал, что Цин Лэ будет так долго с ней разговаривать, она, казалось, совершенно не собиралась позволять Чэнь Юй уйти.

— Вторая сестра, они все пришли отпраздновать день рождения принцессы Дин Ань. Разве можно разговаривать о них за их же спиной? — тихо спросила Сян Жун, дернув Фэн Юй Хэн за рукав.

— Думаю, они приходят и делают так каждый год; в противном случае нас бы остановили. Посмотри на служанок дворца: они прекрасно слышали все, но никакой реакции не последовало, — ответила Фэн Юй Хэн, ослабив хватку сестры.

— Кажется, репутация лорда Дин Ань очень плоха. Раньше я редко выходила на улицу и не встречала друзей. Я действительно не ожидала, что внешний мир и дом... на самом деле они абсолютно одинаковые, — вздохнула Сян Жун.

— Верно, у каждой семьи есть свой способ борьбы, — улыбнулась Фэн Юй Хэн, — Поместье Фэн никогда не бывает мирным, и этот дворец не намного лучше. Если бы они жили хорошо, то откуда бы взялась такая критика?

Она немного отошла, прислонилась к небольшому дереву и, подняв руку, потянула две цветочные ветви, посмотрев из-за них на Фэн Чэнь Юй и Цин Лэ. Она подумала про себя, что если эти двое вот так стоят вместе, то, скорее всего, они говорят о чем-то неприятном. Вероятность того, что это связано с ней, была процентов восемьдесят. Фэн Чэнь Юй должна была как-то выплеснуть обиду, накопленную за последние несколько дней. Она даже не знала, сможет ли Цин Лэ поладить с ней.

Обсуждение Цин Лэ и Фэн Чэнь Юй на самом деле подошло к концу, несколько раз Фэн Чэнь Юй порывалась уйти, но Цин Лэ останавливала ее, задавая вопросы ни о чем.

Чэнь Юй была осведомлена о ситуации. Хотя враг врага — друг, ясно, что Цин Лэ испытывала враждебность и по отношению к ней, не было никаких шансов, что они смогут сосуществовать.

Она повернула голову, не желая смотреть на Цин Лэ, вместо этого она оглядела весь сад.

Цин Лэ увидела ее ищущий что-то внешний вид и не могла не спросить:

— Что вы ищете?

Чэнь Юй, быстро отведя взгляд, почтительно ответила:

— Ничего.

Цветы, расцветшие в начале осени, были очень красочными, особенно те, что росли во дворце Дин Ань. Все они были очень яркие, если к ним добавить еще бесчисленных богатых дам и молодых госпож, пришедших сегодня, то это зрелище действительно заставляло болеть глаза.

Банкет по случаю дня рождения принцессы Дин Ань уже собирался начаться. Толпа расселась по своим местам в сопровождении слуг.

Сян Жун и Юй Хэн посадили вместе, в то время как Чэнь Юй сидела на другой стороне.

Фэн Юй Хэн услышала, что девушка рядом с ней, которую она не знала, пробормотала:

— Ах, с другой стороны сидят только дочери первой жены.

Только тогда она поняла, насколько укоренилась в этом древнем мире идея различия между ребенком наложницы и ребенком первой жены.

Банкет по случаю дня рождения, был пиром, на котором присутствовали как мужчины, так и женщины. Первые сидели во дворе, вторые — в саду.

После того как все гости расселись, пришли слуги и принесли к столу еще фруктов и угощений. Фэн Юй Хэн обнаружила любопытную вещь. На всех остальных столах стояли фрукты, десерты и чай. Только на ее столе фруктов и десертов было относительно мало, а чая не наблюдалось совсем. Кроме того, все фрукты выглядели довольно уродливо, как будто их специально подобрали такой странной формы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 86.2. Фэн Чэнь Юй вызывает бурю негодования**

— Не волнуйся, давай посмотрим, какие еще грязные трюки будет использовать этот дворец, — улыбнувшись, утешила Фэн Юй Хэн нахмурившуюся Сян Жун.

Сказав это, она тут же услышала, как служанки воскликнули:

— Принцесса Дин Ань прибыла!

После этого восклицания принцесса, одетая в великолепные одежды, медленно вышла с процессией слуг по боковой дорожке. Ее устойчивая походка была чересчур постановочной. Такое короткое расстояние она шла огромное количество времени — за него успело бы сгореть полпалочки благовоний.

Когда принцесса, наконец, взошла на трон, все гости встали и поклонились, говоря в унисон:

— Приветствую принцессу. Желаю принцессе отмечать день рождения каждый год.

Принцесса Дин Ань была очень довольна этим грандиозным событием, тем более, что сегодня присутствовала дочь первой жены чиновника первого ранга. Это заставило ее почувствовать себя особенно гордой. Она не могла не насладиться происходящим, после чего, надменно вскинув голову, эта женщина неохотно подняла руку и сказала:

— Вы все можете встать.

Фэн Юй Хэн улыбнулась, распрямляясь. Эта особа действительно осмелилась использовать эти слова.

Сев на свое место, она некоторое время рассматривала эту степенную принцессу. И чуть не заплакала.

Это была мать императорской дочери Цин Лэ? Почему она выглядела старше основательницы их семьи Фэн? Она не только казалась старой, ее лицо было желтым и совершенно отвратительным. Великолепное платье абсолютно не подходило ей, столь худющей, практически высохшей, как старое дерево, особе. Она ничем не могла поддержать свою надменность.

Сян Жун тоже чувствовала, что эта принцесса слишком уродлива. Она отвернулась, потому что больше не хотела смотреть на нее.

Обе были принцессами, но разница между принцессой Дин Ань и принцессой Вэнь Сюань оказалась слишком велика.

Пока две сестры наблюдали за принцессой, принцесса Дин Ань тоже обратила внимание на детей семьи Фэн, которые присутствовали впервые. Конечно, самой важной была дочь первой жены семьи Фэн.

Но как только принцесса Дин Ань увидела бесподобную, восхитительную фигуру в розовом, то нахмурила уродливые брови и, не задумываясь, спросила:

— Из какой семьи эта невеста?

Некоторые молодые госпожи, которые пили воду, не смогли проглотить ее и выплюнули, услышав эти слова.

Невеста! Описание принцессы было очень подходящим, точно таким же, как и слова императорской дочери Цин Лэ.

Фэн Чэнь Юй знала, что это говорили о ней. Ее лицо помрачнело, а затем на него снова вернулась улыбка, и она сказала:

— Эта скромная девушка — Фэн Чэнь Юй.

Принцесса Дин Ань была поражена. Фэн Чэнь Юй? Дочь семьи Фэн от первой жены?

Посмотрев на нее внимательно, она не могла не похвалить ее. Эта девушка действительно была слишком красива. Даже для кого-то вроде нее, очень критичной к представительницам своего пола.

"Но, независимо от того, насколько она красива, одеть такую одежду на мой день рождения — это все же немного перебор, верно?"

Выражение лица принцессы Дин Ань стало еще безобразнее, когда она заговорила:

— Так это старшая молодая госпожа семьи Фэн. Старшая молодая госпожа семьи Фэн, вы выбрали такую одежду на этот выход, и лорд Фэн не остановил вас?

После слов принцессы Дин Ань окружающие начали обсуждать это. Старшая молодая госпожа семьи Фэн, одетая подобным образом, ясно давала понять, что не уважала принцессу Дин Ань! Она была прекрасна, в то время как принцесса Дин Ань — уродлива и стара, но это еще не все. Фэн Чэнь Юй, одевшись так и приняв участие в этом банкете, преднамеренно попыталась унизить их принцессу.

Фэн Чэнь Юй тоже почувствовала себя обиженной. Она впервые увидела принцессу Дин Ань. Только демоны знали, что достойная принцесса выглядит, как старуха. Кроме того, она хорошо оделась ради репутации семьи Фэн, а не для этой женщины.

— Семья выразила свое уважение принцессе по случаю ее дня рождения. Прямо перед тем, как мы уехали, нам, трем сестрам, пришлось одеться великолепно, чтобы выказать уважение дворцу, — Чэнь Юй не была глупа, с юных лет помогая Чэнь Ши в разрешении конфликтных ситуаций, она умела играть словами.

Конечно, принцессе Дин Ань понравилось, как прозвучали эти слова. Быстрым жестом она позволила Чэнь Юй сесть и подала сигнал служанке рядом с ней начать песенные и танцевальные выступления.

Фэн Юй Хэн взяла два фрукта, которые были не слишком потрепанными, один оставив себе, а второй — передав Сян Жун. Затем она, не обращая внимания на представления, посмотрела на волнение со стороны Чэнь Юй.

Некоторые дамы и молодые госпожи, которые сидели ближе к Чэнь Юй, пытались с ней подружиться. Их не заботило то, что та наносила удар по репутации принцессы Дин Ань. Они просто знали, что это — дочь первой жены действующего чиновника первого ранга. Подлизываться к ней было необходимо.

Поэтому одна предлагала ей чай, другая — приносила фрукты, а третья — десерты. Были даже те, кто давал ей банкноты и нефритовые украшения. На некоторое время Чэнь Юй стала самым важным человеком на праздновании. Было видно, что принцесса Дин Ань испытывала все большую и большую ревность.

Фэн Чэнь Юй безобидно и мирно улыбалась подошедшим. Естественно и непринужденно, она носила свое лицо Бодхисаттвы.

Но Фэн Юй Хэн видела нетерпение в ее глазах.

Конечно, все окружающие были из купеческих домов или в лучшем случае из домов чиновников четвертого или пятого ранга. Было бы странно, если бы Фэн Чэнь Юй приметила их. Но ради сохранения своего имиджа она не могла от них отвернуться.

Но независимо от того, насколько хороша была ее выдержка, после того, как какая-то толстая, прямо как Чэнь Ши, женщина, что-то сказала, она вдруг встала и закричала, указывая на нее:

— Как вы смеете! Как кто-то, вроде вас, попал во дворец?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 87.1. Знакомство с возлюбленным Фэн Чэнь Юй**

Фэн Чэнь Юй снова стала центром внимания из-за своего резкого восклицания.

Принцесса Дин Ань давно знала, что Чэнь Юй украла у нее эту возможность — быть центром внимания на собственном празднике. Теперь, увидев ее поведение, она не могла не нахмуриться еще больше.

— Как и ожидалось, семья Фэн полна шлюх, — яростно пробормотала императорская дочь Цин Лэ, сидящая рядом с ней, играя пальцами.

Толстая женщина, оскорбленная Чэнь Юй, явно чувствовала себя униженной. Уперев руки в бедра, она возразила ей:

— Вы действительно старшая молодая госпожа поместья Фэн, но мой муж — чиновник третьего ранга. Вы очень красивая, поэтому я пришла завязать отношения. Мой сын учится в академии Юнь Лу и всегда оказывается в списке пятидесяти лучших после сдачи тестов. В ближайшие годы, кто знает, он может быть признан лучшим ученым после имперского экзамена. Когда придет время, и вы захотите подружиться с нами, нам это будет не нужно!

Лицо Фэн Чэнь Юй посинело от гнева. Ей так и хотелось сказать: "Твой сын в списке лучших пятидесяти человек, так зачем ты говоришь о лучшем ученом? Даже если он станет им, мой отец все еще премьер-министр. Твоя семья не сможет провернуть такое за всю свою жизнь!"

Но пока она собиралась произнести эти слова, краем глаза она заметила фигуру в белом одеянии, идущую по коридору между садом и передним двором. Мгновенно она изменила выражение лица на жалкое и заставила свои глаза увлажниться:

— Отец никогда не говорил об этом. Хотя госпожа не имела в виду ничего плохого, Чэнь Юй просто девушка, которая еще не покинула дом. Если госпожа поднимает такие вопросы, как я должна сохранить чувство собственного достоинства?

Как только Чэнь Юй надела маску Бодхисаттвы и начала вести себя как плачущая красавица, она сразу же захватила симпатию всех, кто находился рядом.

Если задуматься, это действительно было правдой. Она — старшая дочь. Если ты хочешь быть свахой, тебе следовало бы пойти к ее отцу, чтобы поговорить об этом. Беседовать на такие темы с девушкой напрямую — несоблюдение правил.

Более того... Некая дама, которая любила постоять за других, заговорила за Фэн Чэнь Юй:

— Госпожа Тянь, — позвала она толстуху, — может ли ваш сын стать лучшим ученым, пока неизвестно, но она дочь нынешнего премьер-министра. Вы из семьи чиновника третьего ранга, но хотите подружиться с чиновником первого ранга. Разве это не слишком вопиюще?

— Ба! — воскликнула толстая женщина. — Какое право имеете вы, из дома Тянь, семьи чиновника четвертого ранга, презирать ранг моей семьи за то, что он низкий (1)?

— Ох, — женщина, которая любила постоять за других, снова заговорила: — госпожа Тянь, вы, кажется, забыли. Мой муж вчера был повышен императором до стандартного третьего ранга. Это на ступеньку выше нижнего третьего ранга вашей семьи!

Поднявшийся гвалт, наконец, заставил терпение принцессы Дин Ань иссякнуть. Она ударила по столу перед собой, в результате чего фрукты и дыни упали на землю. Песни и танцы также были остановлены гневом принцессы. На мгновение смолкло все.

— Зачем именно вы сюда приехали? — принцесса Дин Ань донельзя мрачная посмотрела на Фэн Чэнь Юй. — Старшая молодая госпожа Фэн, когда вы выйдете из поместья в следующий раз, я рекомендую вам прикрыть лицо, чтобы никто не беспокоился о вас, — сказала она и, не дожидаясь ответа Фэн Чэнь Юй, повернулась к двум спорящим женщинам: — Разногласия ваших мужей могут быть преодолены в частном порядке, сражайтесь дома, если хотите. Хватит выставлять напоказ свой престиж в моем дворце!

Увидев, что принцесса Дин Ань рассердилась, обе жены чиновников перестали выяснять отношения, встали и признали свои ошибки:

— Принцесса права.

— Это вина Чэнь Юй. Принцесса, пожалуйста, назначьте наказание, — обратилась к имениннице Чэнь Юй, открыв заплаканные глаза.

Именно в этот момент раздался ясный и благородный голос:

— Это день рождения принцессы Дин Ань, как можно говорить о наказании?

Присутствующие оглянулись на раздавшуюся реплику. Там они увидели непринужденно стоявшего принца в сопровождении двух телохранителей. Он был одет в длинную белую мантию, а его волосы подняты наверх с помощью заколки белого нефрита. На его лице сияла теплая улыбка, показывающая утонченный и мягкий характер. Этот вид заставил всех, кто смотрел на него, успокоиться.

В глазах Фэн Чэнь Юй появилась тоска. Принцесса Дин Ань, однако, уже стояла и начала отрывать императорскую дочь Цин Лэ от трона.

— Этот принц здесь, чтобы от имени императорской семьи поздравить принцессу Дин Ань с днем рождения. Принцессе не нужно скромничать, — махнул рукой его высочество.

— Ваше положение не ниже его, зачем вы принижаете себя? — тихо проговорила императорская дочь Цин Лэ, дернув принцессу Дин Ань за рукав.

— Большое спасибо Чистосердечному принцу за удовольствие принимать вас у себя. Ваше присутствие действительно принесло свет в этот скромный дворец, — сказала успокоившаяся принцесса Дин Ань, столкнувшись с только что прибывшим человеком.

Пришедший человек не был незнакомцем. Это был Чистосердечный принц, Сюань Тянь Хуа.

Фэн Юй Хэн глянула на Сюань Тянь Хуа, затем перевела взгляд на Фэн Чэнь Юй. В этот момент она почувствовала, что та, наконец, стала застенчивой, какой и положено быть четырнадцатилетней девушке. Кроме того, это не было похоже на ту поддельную стеснительность, которую она показывала в прошлом.

Она не могла не вздохнуть. Фэн Чэнь Юй приглянулся Сюань Тянь Хуа. Она не знала, что почувствует Фэн Цзинь Юань, если узнает об этих чувствах. Миссия Чэнь Юй — стать императрицей. У Сюань Тянь Хуа... был шанс занять трон?

С какой стороны ни посмотри, он не собирался этого делать. Как мог такой утонченный человек ценить императорский трон?

Фэн Юй Хэн пожала плечами, взяла другой фрукт и откусила от него небольшой кусочек.

В этот момент все присутствующие дамы и молодые госпожи снова встали и поприветствовали Сюань Тянь Хуа.

Фэн Юй Хэн могла только отложить фрукт в сторону, встать и поприветствовать его вместе со всеми:

— Да здравствует его высочество Чистосердечный принц, — договорив, она огляделась и увидела целую группу девушек, чьи юные сердца возродил Сюань Тянь Хуа.

Принц уже давно привык к такому зрелищу. Он только легко поднял руку и мягко сказал:

— Вы можете подняться.

Только тогда все встали. Молодые госпожи, которые обычно были очень сдержанными, внезапно перестали заботиться о своем достоинстве. Все они бросали весьма жаркие взгляды на Сюань Тянь Хуа. Кроме того, к молодым девушкам присоединились и некоторые смелые дамы, расстреливая его волнующими взглядами.

...................\_\_\_\_\_\_

1. Обе спорящие по поводу Фэн Чэнь Юй дамы имеют фамилии Тянь, но значения у них различны. Толстушка 田, значение иероглифа — поле, пашня, нива, а вступившаяся за Чэнь Юй 填, значение иероглифа — заполнять, затыкать, наполнять, начинять и т.п.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 87.2. Знакомство с возлюбленным Фэн Чэнь Юй**

Фэн Чэнь Юй посмотрела на этих женщин и подавила почти вырвавшийся крик души: "У всех вас действительно нет достоинства!" Не смирившись, она сделала несколько шагов вперед, слегка поклонилась Сюань Тянь Хуа, а затем сладко сказала:

— Прошло несколько дней с нашей последней встречи. Ваше высочество Чистосердечный принц были здоровы?

Как только эти слова прозвучали, на нее сразу же обрушились бесчисленные ревнивые взгляды.

Такие двусмысленные слова звучали так, как будто они уже были знакомы; кроме того, свидетельствовали о том, что встречались они не так давно.

Кто в столице не знал, что его высочество Чистосердечный принц самый нежный из девяти принцев? Для всех этих дам и молодых госпож он был небожителем. За ним можно было лишь наблюдать издалека, но не флиртовать. Фэн Чэнь Юй, какое вы имеете право осквернять это божество?

Пока все мысленно критиковали Фэн Чэнь Юй, Чистосердечный принц, Сюань Тянь Хуа, внимательно рассматривал девушку, которая заговорила с ним. Его взгляд был любознательным, он вглядывался в нее довольно долго.

Сян Жун с трудом сдерживалась. Украдкой дернув Фэн Юй Хэн за рукав, она обеспокоенно спросила:

— Седьмой принц ведь не влюбился в старшую сестру?

На самом деле эта мысль пришла в голову не одной Сян Жун. Другие дамы и молодые госпожи тоже заволновались. Хотя седьмой принц был добр ко всем, никто никогда не слышал, чтобы он смотрел на какую-то девушку так долго.

— Это невозможно. По-моему, этот седьмой принц хоть и выглядит безобидным, но не нужно принимать на веру выражения его лица. Если ты мне не веришь... — покачала головой Фэн Юй Хэн, посмотрев на Сян Жун, и продолжила, переведя взгляд на Сюань Тянь Хуа и тронув подбородок: — просто посмотри, что будет дальше.

Конечно же, Сюань Тянь Хуа очень быстро завершил свой осмотр. Он весьма озадаченно спросил Фэн Чэнь Юй:

— Могу я спросить, из какой семьи эта молодая госпожа? Этот принц встречался с вами раньше?

Сян Жун фыркнула и рассмеялась.

Ее старшая сестра сказала эти расплывчатые слова, полагая, что Чистосердечный принц подтвердит ее репутацию; она вряд ли думала, что тот даже вспомнит, кто она такая.

Другие дамы и молодые девушки вздохнули с облегчением. Их взгляды, обращенные на Фэн Чэнь Юй, снова показывали симпатию.

Фэн Чэнь Юй чувствовала, что ее достоинство рушится, но не могла рассердиться на Сюань Тянь Хуа. Она могла только изменить свое настроение, быстро сказав:

— Я дочь первой жены премьер-министра Фэн. Меня зовут Фэн Чэнь Юй. Ваше высочество Чистосердечный принц несколько дней назад приезжали в наше поместье, тогда мы и встретились.

Когда она упомянула об этом, все тоже вспомнили. Вот именно! За несколько дней до этого Чистосердечный принц отправился в поместье Фэн, но он сопровождал августейшего принца. Кажется, они отвозили невесту августейшего принца домой.

Сюань Тянь Хуа тоже вспомнил об этом, поэтому улыбнулся и кивнул:

— После слов молодой госпожи этот принц все вспомнил. Старшая молодая госпожа семьи Фэн тоже пришла отпраздновать день рождения принцессы Дин Ань?

Как только Фэн Чэнь Юй поняла, что Сюань Тянь Хуа начал с ней общаться, она почувствовала, как ее сердце воспарило от радости. Она не могла не продвинуться еще на два шага вперед, сказав:

— Правильно! Я не знала, что ваше высочество придете сегодня. Чэнь Юй должна была пойти и отдать дань уважения вашему высочеству.

— Старшая молодая госпожа семьи Фэн слишком вежлива, — тихо сказал Сюань Тянь Хуа, затем огляделся и с неуверенностью спросил: — Старшая молодая госпожа семьи Фэн пришла одна? Сестра этого принца не приехала с визитом?

— Вторая сестра и третья сестра также приехали, — все же сказала Чэнь Юй, застывшая, когда услышала, как Сюань Тянь Хуа превозносит Фэн Юй Хэн. Но не смирившись, что разговор свернул в сторону нелюбимой сестры, она быстро продолжила: — Ваше высочество приехали отпраздновать день рождения принцессы Дин Ань, пожалуйста, присаживайтесь.

Эти слова заставили принцессу Дин Ань почувствовать удовлетворение: верно! Сегодня она — героиня дня. Люди семьи Фэн, отойдите в сторону!

Сюань Тянь Хуа, кивнув, сказал принцессе:

— Каждый год отец-император посылает одного из нас, братьев, на банкет по случаю дня рождения принцессы. В этом году приехал этот принц. Как и прежде, царственные родители лично подготовили подарок на день рождения. Передаю его управляющему передним двором и желаю принцессе удачи и крепкого здоровья.

Принцесса Дин Ань, казалось, расцвела — столь яркой была ее улыбка. Первоначально ее морщины скрывали ее безобразное лицо, но теперь оно стало выглядеть еще уродливее. Она не думала об этом, продолжая улыбаться, показывая тем самым морщины все сильнее, и проговорила:

— Большое спасибо императору и императрице, а также большое спасибо вашему высочеству! Ваше высочество, присаживайтесь!

Говоря слова благодарности, она отошла в сторону, желая отдать свое главное место Сюань Тянь Хуа.

Тот, однако, не принял вежливого предложения принцессы:

— Сегодня день рождения принцессы, поэтому вы должны сидеть здесь. Этот принц изначально сидел с другими лордами в переднем дворе и пришел только поздравить вас. Я вернусь, выпив чашечку чая. Принцесса, пожалуйста, сядьте, этот принц скажет несколько слов своей сестре, — договорив, он развернулся, подошел прямо к Фэн Юй Хэн и заговорил уже с ней: — Прямо перед моим уходом девятый брат попросил меня захватить десерты, приготовленные императорским шеф-поваром. Уходя, я приказал слугам отправить их в твой павильон Единого Благоденствия.

Эти слова не только дали понять, что он действительно знаком с Фэн Юй Хэн, но и показали всем, что его девятый брат уважает эту незамужнюю девушку. Он даже озаботился тем, чтобы принести ей десертов из дворца.

— Большое спасибо, седьмой брат, — с улыбкой ответила Фэн Юй Хэн. Назвав его так, она продвинула их отношения еще на уровень выше.

Все дамы и молодые девушки мгновенно обратили свою ревность на Фэн Юй Хэн. Но, поревновав некоторое время, они почувствовали, что эти двое на самом деле были как брат с сестрой. Девятого и седьмого принцев вырастила императорская наложница Юнь. Их родственные чувства были одинаковыми, так что он, естественно, стал немного ближе с Фэн Юй Хэн.

Из-за этого ревность, ушедшая было, вернулась.

Но в это время Фэн Чэнь Юй нахально оставила свое прежнее место и, приняв счастливый и застенчивый вид, направилась к Фэн Юй Хэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 88.1. Сыграйте на цитре для слуг**

В это время возобновились песни и танцы, но люди больше не могли смотреть на этих чрезвычайно красивых танцовщиц. Они все гадали, что именно Сюань Тянь Хуа, Чистосердечный принц, говорил второй молодой госпоже семьи Фэн. Непринужденный характер их разговора вызывал у всех зависть.

— Почему на твоем столе нет даже чашки чая? — вот что на самом деле Сюань Тянь Хуа спрашивал у Фэн Юй Хэн.

— Думаю, мы здесь изгои, — правдиво ответила Фэн Юй Хэн. Это была их вторая встреча с Сюань Тянь Хуа, но они действительно стали довольно близки. Сюань Тянь Хуа со своим врожденным чувством отчуждения не вызывал у нее никакого раздражения. То, что она назвала его седьмым братом, было вполне оправданно и естественно.

Сюань Тянь Хуа подтолкнул чашку чая, принесенную до этого служанкой Фэн Юй Хэн, а затем налил еще одну для Фэн Сян Жун, которая не думала, что Сюань Тянь Хуа примет ее к сведению, и на мгновение запаниковала. Когда она взяла чашку чая, ее руки дрожали.

— Сян Жун, покажи мне свой боевой дух, — беспомощно держась за лоб, сказала Фэн Юй Хэн.

Девочка грустно склонила голову. Она хотела бы показать боевой дух, но терялась перед почти божественным ликом Сюань Тянь Хуа.

Седьмой принц, однако, ничего не чувствовал по этому поводу. На его лице по-прежнему была теплая улыбка, заставлявшая Сян Жун ощущать, как ее щеки становятся все более красными.

— Принцы по очереди празднуют день рождения принцессы Дин Ань? Так случилось, что в этом году твоя очередь? — Фэн Юй Хэн чувствовала, что должна что-то сказать, чтобы разрушить эту неловкую атмосферу.

— Это не имеет ничего общего с очередностью. Дело в том, что никто не хочет приходить, но кто-то же должен выступать в качестве представителя, поэтому пришел я, — покачал головой Сюань Тянь Хуа, его голос стал светлее, когда он продолжил: — Мин'эр хотел, чтобы я передал тебе, что банкет принцессы Дин Ань не очень интересен. Если ты хочешь увидеть что-то зрелищное, то лучше посети банкет в честь праздника Середины Осени.

— Я слышала об этом от Тянь Гэ, — ответила она, потом отпила чай и кинула взгляд в определенную сторону. Фэн Чэнь Юй уже прибыла.

Чэнь Юй подошла в некоторой спешке — остановившись, она все еще слегка задыхалась. Не принимая во внимание атмосферу, она приветствовала Сюань Тянь Хуа:

— Ваше высочество.

— Старшая молодая госпожа Фэн, — тот кивнул, а его улыбка, казалось, осталась прежней.

— Вашему высочеству не нужно быть таким вежливым. Зовите меня просто Чэнь Юй, — когда служанка принесла ей стул, Чэнь Юй села и специально подвинулась в сторону Сюань Тянь Хуа.

— С юных лет Тянь Гэ походила на Мин'эра. Они оба — духи, которые приносят несчастье. Нам, старшим братьям, часто приходилось прибираться за ней, — Сюань Тянь Хуа продолжил свой разговор с Фэн Юй Хэн, явно не собираясь разговаривать с подошедшей.

— Старшие братья обожают младших сестер, так и должно быть, — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Ах, да, я видела седьмого брата в Изысканном Божественном Здании на днях. Это был день, когда я пришла поесть с Тянь Гэ, Фу Жун и компанией.

— Я тоже тебя видел. Ты в состоянии поддержать репутацию семьи, ты действительно хороший человек, — кивнул Сюань Тянь Хуа. Он говорил о том, как она разобралась с Цин Лэ.

— Вторая сестра зовет ваше высочество седьмым братом! Тогда я тоже буду называть вас седьмым братом. Седьмой брат не будет возражать, верно? — вмешалась Чэнь Юй, не чувствуя себя посторонней и не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Хуа был удивлен и посмотрел в сторону Фэн Чэнь Юй, приняв озадаченный вид, прежде чем ответить:

— А-Хэн называет меня седьмым братом из-за ее отношений с Мин'эром. У этого принца только два младших брата. Старшая молодая госпожа Фэн имеет в виду, что... она и мой восьмой брат...

— Нет, нет, это не так! — Фэн Чэнь Юй немедленно с тревогой опровергла его слова. Конечно, она не стала волноваться, потому что вспомнила, что Фэн Цзинь Юань посоветовал ей не выражать свое отношение к мужчинам до того, как семья Фэн прояснит свою позицию. Ей было просто интересно, как человек, которым она восхищалась, мог перенаправить ее к кому-то другому. Она быстро выразила свои чувства к Сюань Тянь Хуа: — Чэнь Юй никогда не встречалась с его высочеством восьмым принцем. Седьмой брат должен доверять Чэнь Юй.

Сюань Тянь Хуа все еще был озадачен:

— Вы хотите, чтобы этот принц доверял вам, но почему вы зовете меня седьмым братом? Этот принц уже сказал, что А-Хэн делает это потому, что она сестра этого принца. Если у вас нет такого рода отношений, то это стремление к власти через отношения с императорской семьей. Этот принц попросит указаний у отца-императора после возвращения во дворец.

Фэн Чэнь Юй покраснела от разочарования. Она чувствовала, что его высочество Чистосердечный принц, хоть и прекрасно держал лицо и обладал нежным сердцем, говорил так, что его слова, казалось, не позволяли другим ошибиться в их значении. Даже прилагая все возможные усилия и время, она совершенно не могла найти трещины в его доспехах.

Чэнь Юй почувствовала себя крайне смущенной. Встав, она поклонилась Сюань Тянь Хуа, а затем повернулась и ушла.

Но после пары шагов ее остановил Сюань Тянь Хуа. Наклонившись, он поднял небольшую сумку, которая упала на землю, и передал ее Чэнь Юй:

— Старшая молодая госпожа Фэн что-то уронила.

Лицо Чэнь Юй покраснело до такой степени, что, казалось, оно сейчас истечет кровью. Она не протянула руку, чтобы забрать поднятую мужчиной вещицу, только тихо сказав:

— Это подарок для вашего высочества.

Сюань Тянь Хуа, передав маленькую сумку Фэн Юй Хэн и наблюдая, как Чэнь Юй, слегка приподняв юбку, направилась к толпе, беспомощно покачал головой и произнес:

— Когда вернешься, верни ей сумку. Или отдай отцу и скажи, что этот принц не думает о ней. Если у лорда премьер-министра Фэн будет время, этот принц приглашает его поговорить об этом со мною лично.

— Семья Фэн возлагала на нее такие большие надежды, так почему же они не нашли ей того, кто научил бы ее рукоделию? — ухмыльнулась Фэн Юй Хэн, оглядев полученную от принца вещицу, а затем продолжила, показав Сян Жун: — Посмотри на эти стежки. Они настолько большие, что можно видеть вещи внутри, — договорив, она действительно потянула за нить, пытаясь заглянуть внутрь.

— Ты действительно любопытная, — рассмеялся Сюань Тянь Хуа.

Сян Жун, однако, разрешила ее сомнения:

— Рукоделие — это то, чему учат с детства. Тогда старшая сестра была всего лишь дочерью наложницы. Даже если она выглядела немного красивее других детей, семья не возлагала на нее никаких надежд, а тем более не развивала ее навыки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 88.2. Сыграйте на цитре для слуг**

— И правда. В детстве меня окружали разные учителя. К сожалению, меня это не интересовало, — немного задумчиво ответила Фэн Юй Хэн.

— Боюсь, что все твои интересы были на стороне дедушки по материнской линии. Если бы божественный доктор Яо оставался в столице еще несколько лет, возможно, ты бы извлекла еще больше пользы, — Сюань Тянь Хуа был немного осведомлен об этих вещах.

Он слышал о том, как Сюань Тянь Мин встретил Фэн Юй Хэн в горах. Он также был очень удивлен превосходными медицинскими способностями этой молодой девушки. Тем не менее он никогда не принимал близко к сердцу ее слова о встрече с персидским эксцентриком, просто считая, что ее медицинские навыки — результат изучения какого-то тайного пути предков.

Пока эти двое говорили, музыка и танец изменились. Десять танцовщиц, которые были на сцене раньше, сменились другими. Будь то одежда или темперамент, все они выглядели немного лучше. Если бы они стояли не на сцене, а в толпе, то не сильно бы выделялись среди молодых госпож.

Фэн Юй Хэн видела, как эти танцовщицы долго стоят на сцене, не двигаясь. Интуиция подсказывала ей, что вот-вот начнется хорошее представление.

Сюань Тянь Хуа не собирался оставаться в саду с женщинами. Помахав Фэн Юй Хэн, он спокойно ушел.

Что касается принцессы Дин Ань, ее взгляд никогда не покидал Сюань Тянь Хуа. Видя, что он ничего не сказал ей перед уходом, она ощутила легкую грусть. Глядя на Фэн Юй Хэн, женщина почувствовала, что дети, пришедшие из семьи Фэн, все больше и больше становились бельмом на глазу.

Она отпила чай, потом снова опустила глаза. Видя, что многие гости почувствовали, будто внезапная остановка танца была странной, она позволила странной улыбке скользнуть по своему лицу. Она спросила:

— Что вы думаете об этих десяти танцовщицах?

— Эти десять выросли во дворце Дин Ань, не так ли? Естественно, они не безвкусны, — кто-то сразу же лестно ответил, услышав ее вопрос.

— Конечно! Посмотрите на их маленькие лица. Они действительно прекрасны, — поддержал еще кто-то.

— Эти танцовщицы росли в этом дворце с трех лет. Обычно им ничего не нужно делать. Они сосредоточены только на танцевальных занятиях. Хотя они танцовщицы, их воспитание мало чем отличается от воспитания обычной юной госпожи из хорошей семьи, — счастливо кивнув, сказала принцесса Дин Ань, очень довольная такой похвалой.

Окружающие покивали. Дворец, воспитывающий танцовщиц, это не было ненормально.

В это время две служанки внесли гуцин — семиструнную цитру — и положили инструмент на край сцены.

— Но, в конце концов, служанки есть служанки. Даже если они с детства избалованы, они не могут быть такими же многогранными, как и обычные молодые госпожи. Независимо от того как хорошо они танцуют. Если мы говорим о цитре, то они совершенно не владеют инструментом, поэтому следующий танец... — говоря это, принцесса Дин Ань оглядывала двор. Тут ее глаза скользнули по Фэн Юй Хэн, и она продолжила: — Не согласится ли вторая дочь семьи Фэн сыграть песню для танцовщиц?

Присутствующие в бешенстве взорвались.

Вторая молодая госпожа семьи премьер-министра, играющая на цитре для слуг? Несмотря на то что она — дочь наложницы, слуги вашего дворца не могут сравниться с дочерью наложницы из особняка премьер-министра!

От Фэн Юй Хэн не последовало никакой реакции. Она только беззвучно округлила губы. Так вот, что ее ждало здесь.

Девушка продолжила сидеть и пить чай. Она посмотрела в сторону принцессы Дин Ань, но ничего не сказала.

Принцесса подождала некоторое время. Видя, что Фэн Юй Хэн никак не реагирует, она нахмурилась и недовольно сказала:

— Вторая молодая госпожа Фэн, быть в состоянии сделать что-то для танцовщиц моего дворца Дин Ань — это ваша удача. Вам лучше знать, как отличить хорошее от плохого.

Фэн Юй Хэн продолжала игнорировать ее, заметив, что Цин Лэ и Фэн Чэнь Юй согласно кивнули друг другу. Она поняла, что, возможно, эта глупая идея была придумана этими двумя.

Она встала, но не шагнула вперед. Она просто спросила принцессу Дин Ань:

— Принцесса хочет сказать, что возможность сыграть песню — большая честь, дарованная небесами?

— Естественно, — кивнула принцесса Дин Ань.

— Вот как! Хотя я не чувствовала, что играть на цитре для группы служанок — это великая небесная честь, но раз принцесса сказала это, думаю, я должна принять ее! — сказала Фэн Юй Хэн, как будто внезапно прозрела. Затем она посмотрела в сторону Фэн Чэнь Юй и обратилась уже к ней: — Старшая сестра, ты должна пойти поиграть.

Фэн Чэнь Юй пораженно хмыкнула, совершенно не понимая смысла ее слов.

— С момента моего возвращения в столицу, отец часто напоминал мне, что я — дочь наложницы семьи. Независимо от того, дома я или на улице, я не должна конкурировать со старшей сестрой. Все хорошее должно быть отдано старшей сестре. Поэтому эта великая честь, естественно, будет предоставлена для наслаждения старшей сестре. Так как принцесса уверена, что это большая честь, старшей сестре не нужно скромничать. Таков отцовский указ, — объяснила Фэн Юй Хэн и Чэнь Юй, и всем присутствующим. После того как она сказала это, она не забыла спросить принцессу Дин Ань: — Принцесса ведь не должна пытаться усложнить все для моего отца, верно?

Принцесса Дин Ань оказалась загнана в угол и не знала, как решить эту ситуацию. Если она вынудит играть Фэн Юй Хэн, то таким образом усложнит все для Фэн Цзинь Юаня. Несмотря на то что она была принцессой, лорд Дин Ань не имел ни денег, ни власти и не был любим императором. С другой стороны, премьер-министр Фэн обладал властью премьер-министра!

Думая об этом, она не могла не взглянуть на императорскую дочь Цин Лэ.

— Мы позволяем вам играть, таким образом создавая вам репутацию. Фэн Юй Хэн, не отказывайтесь и примите ее! — встав, сказала Цин Лэ, ее не заботили размышления матери.

Она сказала очень некрасивые слова. Даже Сян Жун не могла продолжать ее слушать. Желая высказаться за Фэн Юй Хэн, она открыла рот, но была остановлена. Фэн Юй Хэн произнесла:

— Я уже сказала это раньше, мой отец говорил мне: будь то дома или снаружи, все всегда должно быть отдано дочери первой жены семьи Фэн, моей старшей сестре. Поскольку императорская дочь Цин Лэ настаивает на игре на цитре, то я могу быть спокойна. Оставить это старшей сестре действительно правильное решение. Императорская дочь Цин Лэ, вроде как, не имеет права спорить с премьер-министром страны. Что скажете, принцесса? — она с презрением посмотрела на Цин Лэ, задавая свой вопрос.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 89. Наедине с мужчиной**

Что принцесса могла ответить? Как и сказала Фэн Юй Хэн: Цин Лэ не имела права перечить Фэн Цзинь Юаню. Так как Фэн Юй Хэн упомянула его, для них было бы не слишком хорошо продолжать настаивать.

Поэтому, она изменила свое предложение:

— Тогда пусть старшая молодая госпожа семьи Фэн сыграет песню!

Фэн Чэнь Юй ненавидела то, что не могла просто взять и прямо сейчас покинуть это место. Она была дочерью семьи Фэн от первой жены, зачем ей терпеть подобное унижение?

Но она не верила, что это унижение исходило из дворца Дин Ань. Все обиды ей наносила Фэн Юй Хэн.

Свирепо глядя на свою вторую сестру, Чэнь Юй встала и направилась к гуцину с горестным выражением на лице, а потом в воздух взлетела прекрасная мелодия. Она много лет упорно тренировалась в ожидании великолепного случая сыграть. Вместо этого сейчас она играла для группы танцовщиц и кучки женщин и девушек, которые никогда не будут по-настоящему важны.

Фэн Юй Хэн не заботили чужие обиды. Той придется разбираться самой с собственными коварными планами.

Навыки игры на цитре Фэн Чэнь Юй были хороши, просто великолепны. На протяжении многих лет семья Фэн не могла развить ни один из талантов Фэн Чэнь Юй; но с цитрой все сложилось совсем по-другому.

Она действительно была дочерью первой жены семьи чиновника первого ранга. При обычных обстоятельствах все эти малозначимые женщины и девушки с трудом могли даже увидеть ее лично, а тем более услышать ее игру на цитре.

Своими способностями она надеялась заполучить восхищение всех тех, кто смотрел танец. Песня Чэнь Юй была наполнена грустью и ненавистью.

"Фэн Юй Хэн, я обязательно отплачу тебе за унижение, которое ты мне сегодня устроила".

В это время некая молодая служанка несла прохладительные напитки в сторону Фэн Юй Хэн, желая поставить их на стол. Но она поскользнулась и разлила чай на Сян Жун.

Которая тут же вскочила и быстро стряхнула жидкость с одежды; но она была слишком медленной, и чай просочился сквозь ткань.

— Эта служанка совершила ошибку. Пожалуйста, простите эту служанку! — молодая девушка была довольно проворной, она опустилась на колени и стала молить о прощении. Сян Жун даже поплохело от ее непрерывных поклонов и мольбы.

— Все в порядке, вставай, — Сян Жун растерялась и позволила служанке встать. Но, опять оглядев свою мокрую одежду, девочка совершенно не была уверена, что должна делать.

Фэн Юй Хэн посмотрела на стоявшую на коленях служанку. Интуиция подсказывала ей, что это не случайность. Фэн Чэнь Юй и Цин Лэ поняли, что первый план провалился, и перешли ко второму. Ее обеспокоило то, что второй план был использован на Сян Жун.

— Юная госпожа, эту одежду больше нельзя носить. Теперь дни стали холоднее. Вы простудитесь, если не переоденетесь. Может, юная госпожа пойдет со мной, чтобы переменить наряд? — поняв, что наказания не последует, встав, предложила служанка.

Сян Жун была немного смущена и посмотрела на Фэн Юй Хэн. Увидев ее кивок, девочка последовала за служанкой.

Фэн Юй Хэн продолжала сидеть за столом, есть фрукты и наблюдать за выступлением. Когда она краем глаза взглянула на императорскую дочь Цин Лэ, то обнаружила, что та также смотрела в ее сторону и выглядела так, словно смотрела пьесу, абсолютно уверенная, что Фэн Юй Хэн попадется на уловку.

Она, естественно, не знала, какой план придумала Цин Лэ; тем не менее ей было немного любопытно. Она действительно хотела увидеть, как хорошо эта императорская дочь умеет причинять вред другим.

Вскоре после этого еще одна служанка подошла, остановилась около Фэн Юй Хэн и, поклонившись, тихо сказала:

— Вы вторая молодая госпожа семьи Фэн, верно? Молодая госпожа, которая только что ушла переодеваться, позвала вас на помощь.

Фэн Юй Хэн подумала про себя: — "Помяни черта, и он тут как тут".

— Очень хорошо, — она встала и повернула голову, чтобы посмотреть на императорскую дочь Цин Лэ, слегка улыбаясь. Она повернулась к Ван Чуань и тихо сказала, прежде чем последовать за служанкой в том же направлении, что и Сян Жун: — Подожди меня здесь. Я пойду туда в одиночку.

Они подошли к ряду подсобных комнат за садом. Служанка, которая шла впереди, опустив голову, все время молчала. Дойдя до последней третьей комнаты, они остановились. Обернувшись, девушка сказала Фэн Юй Хэн:

— Эта молодая госпожа здесь. Пожалуйста, войдите, вторая юная госпожа Фэн.

Фэн Юй Хэн вдруг улыбнулась:

— Моя третья сестра с детства вела себя как испуганный котенок. Должно быть, она не привыкла, что о ней заботятся неизвестные служанки, поэтому и позвала меня сюда.

— И правда; вторая и третья молодые госпожи Фэн очень близки. Третья молодая госпожа Фэн сказала, что о ней часто заботится вторая молодая госпожа дома, так что именно вы сможете лучше всего помочь ей с переодеванием, — тоже улыбнулась служанка, видя, что с ней говорят по своей воле.

— Но я покинула столицу, когда была еще юна. С момента возвращения в поместье я встречалась с третьей сестрой, только отдавая дань уважения старшим утром и вечером. Когда она видит меня, то становится робкой и отдаляется. Я действительно не знаю, как она нашла в себе смелость попросить меня помочь ей переодеться, — кивнула Фэн Юй Хэн и взяла на себя инициативу открыть дверь.

После сказанного она вошла в комнату, не заботясь о том, что лицо служанки стало еще белее. Она размышляла только о том, что произойдет дальше.

Служанка не последовала за Фэн Юй Хэн в комнату. Вместо этого она закрыла дверь снаружи.

Фэн Юй Хэн удивленно хмыкнула, когда, повернув голову, услышала звук запираемой двери.

Она улыбнулась. Так вот что это был за план.

— Почему ты хочешь запереть дверь? — желая полностью подыграть, она повернулась и ударила по деревянному полотну. — Быстро открой!

К сожалению, там уже никого не было. Эта служанка давно сбежала.

Фэн Юй Хэн обернулась и скривила губы в улыбке. Она оглядела комнату, и ее взгляд остановился на маленьком пространстве за ширмой.

Из-за экрана поднимался густой пар. Она шагнула в сторону огороженного участка и, вытянув шею, увидела обнаженного мужчину в ванне, сидящего с закрытыми глазами. Его одежда, носки и обувь были раскиданы по всему полу.

Фэн Юй Хэн вспомнила, что она только что говорила со служанкой, и та захлопнула дверь, но этот человек все равно держал глаза закрытыми. Отметив его стабильное дыхание и то, как он отбивал ритм пальцами, девушка поняла, что он, похоже, не был одурманен каким-либо наркотиком.

Тогда этот парень знал об этой пьесе и ждал ее приближения.

Она усмехнулась и намеренно пошумела за экраном.

Конечно же, выражение лица мужчины в ванной слегка изменилось, став немного нервным и более обнадеженным.

Она стояла на месте и не двигалась, а потом начала осторожно заходить в область, окруженную экраном. Затем она мысленно подсчитала шаги, уяснив для себя, как далеко все это располагалось.

Чуть позже снаружи послышался торопливый топот. Слух Фэн Юй Хэн был острым, она могла сказать, что снаружи много людей.

Похоже, этот создатель неприятностей заодно с этой группой, заинтересованной в шумной сцене.

— Что вы сказали, вторая молодая госпожа Фэн пришла сюда делать? Личная встреча с мужчиной? Проклятье! Зачем ей понадобился мой дворец Дин Ань? Она действительно посмела сделать такую грязную вещь! — прозвучал голос Цин Лэ, когда очень быстро шаги стихли за дверью и замок открылся.

Когда Цин Лэ заговорила, она бросилась в комнату. Человек в ванной немного запаниковал! Заранее подготовленная история не была завершена. Эта девушка все еще не дошла до него, так как могла императорская дочь Цин Лэ прибыть?

В спешке он думал только о завершении своей миссии. Вспомнив, что ранее слышал какие-то звуки за экраном, он понял, что искомая должна стоять прямо там, поэтому просто встал из ванны и попытался схватить Фэн Юй Хэн.

Но когда он протянул руку, то обнаружил, что никого не поймал. Но ведь он ясно видел чью-то фигуру, когда открыл глаза!

Мужчина подумал, что это странно, но в это же время к экрану приблизилась Цин Лэ. Когда она подошла, то спросила:

— Разве не было сказано, что она пришла встретиться с мужчиной? Где она?

— Хочет ли императорская дочь зайти внутрь, чтобы проверить? — ответила служанка.

— Внутри? Не в спальне? Вторая молодая госпожа Фэн наедине с мужчиной пошла прямо в кровать? — Цин Лэ повысила голос, позволяя всем себя услышать.

У него не было выбора, Цин Лэ вот-вот должна была подойти. Он мог только сесть обратно в ванну.

Как только он сел, Цин Лэ оказалась совсем рядом. Но где Фэн Юй Хэн, которую нужно было найти? Она нахмурилась и тихо спросила у мужчины:

— Где она?

— Этот слуга не знает. Я никого не видел до прибытия императорской дочери. Может быть, вы подошли раньше? — покачал головой мужчина.

— Она действительно пришла сюда или нет? — повернувшись, спросила служанку Цин Лэ.

— Да. Эта слуга лично видела, как вторая молодая госпожа Фэн вошла внутрь. Я даже заперла дверь снаружи.

— Быстро осмотри комнату, — встревоженно сказала Цин Лэ.

Молодая служанка кивнула и помчалась во внешнюю часть комнаты.

Цин Лэ обернулась и приготовилась сказать еще несколько слов мужчине, но внезапно ее безжалостно толкнули.

Ее не только пихнули, кто-то даже развязал пояс на ее одежде, умудрился парой движений распустить волосы и раскрыть воротник.

Цин Лэ почувствовала себя так, как будто находилась в призрачном вихре. Ее одежда пребывала в полном беспорядке, волосы оказались распущены. Хуже всего то, что у нее был раскрыт воротник, обнажая белоснежную кожу.

И тут призрачная рука вновь с силой толкнула ее. Дезориентированная, она упала прямо в ванну.

С громким всплеском императорская дочь Цин Лэ с головой погрузилась в воду. Она оказалась прямо на коленях у мужчины, лицом к лицу с ним.

Шокированные, они огляделись, но не обнаружили даже тени присутствия человека.

Служанка, которая искала во внешней части комнаты, услышала какие-то звуки и подбежала:

— Императорская дочь, что случилось?

Но в этот момент к помещениям прибыла еще одна группа людей. Во главе шла принцесса Дин Ань, за ней следовали Фэн Чэнь Юй и огромное количество других гостей. Можно было услышать, как Фэн Чэнь Юй говорила:

— Вторая сестра не будет делать такого рода вещи, принцесса, пожалуйста, поверьте мне.

— Я доверяю только своим глазам! Вторая молодая госпожа семьи Фэн не сидела в саду и не смотрела за песнями и танцами. Что она делает здесь? — холодно фыркнула принцесса.

Когда она сказала это, все прошли через зал и направились во внутреннюю комнату. Там они увидели молодую служанку, стоящую рядом с экраном, обеими руками прикрывавшую глаза. Смертельно бледная, она явно была чем-то напугана.

— Дерзкая служанка, что ты делаешь? — вскричала принцесса Дин Ань.

Фэн Чэнь Юй в душе чувствовала безумную радость. Эта девушка действовала так, как они и планировали. Она должна была увидеть Фэн Юй Хэн в ванной с мужчиной.

— Что ты видела? — быстро она последовала примеру именинницы.

Служанка была смертельно напугана, дышала неровно, не могла сказать ни слова. Она указала на область за экраном, на ее лице был читался искренний ужас.

Принцесса Дин Ань нетерпеливо пошла вперед, чтобы увидеть все самой. Чэнь Юй и другие приглашенные женщины и девушки также подошли, чтобы посмотреть.

Но все стало неважным, когда они увидели происходящее. Шокированные, они застыли.

Они увидели императорскую дочь дворца Дин Ань, Цин Лэ, с мокрыми волосами, прилипшими к ее лицу. Одежда девушки была частично снята, она была вся мокрая и сидела в ванной с голым мужчиной. Этот вид, и то, что они делали, их выражения лиц, все это действительно... заставило пришедших людей растеряться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 90.1. Выйти замуж или умереть**

— Это... — принцесса Дин Ань была совершенно ошарашена!

Разве она не сказала ей прийти и поймать Фэн Юй Хэн с бродягой? Почему, когда она пришла, оказалось, что это ее дочь?

Следовавшая за толпой Ван Чуань увидела, что девушка внутри не Фэн Юй Хэн, и не могла не испустить вздох облегчения. Когда ее госпожа уходила, то не позволила ей последовать за собой, так что служанка действительно волновалась, что что-то могло случиться. Позже, когда августейший принц возложит вину на нее, она будет приговорена к смертной казни!

— Принцесса-мать! — лицо Цин Лэ было наполнено горем. Она хотела встать, но чувствовала, что ее внешний облик чрезвычайно неприличен, и могла только сесть поудобнее, оставаясь в воде.

Окружающие смотрели на это и могли только тяжко вздыхать. Эта императорская дочь Цин Лэ действительно была слишком смелой.

— Поторопись и встань! — принцесса Дин Ань была готова взорваться от гнева. Одним движением она подозвала служанку к себе: — Быстро вытащите императорскую дочь и дайте ей одежду.

Но у кого из присутствующих здесь была под рукой одежда? Все служанки оказались абсолютно беспомощны в данной ситуации.

— Меня кто-то толкнул! Кто-то толкнул меня! — закричала Цин Лэ.

Но кто бы поверил ей? Когда они вошли в эту комнату, кроме служанки, которая стояла возле экрана, не было никого!

Цин Лэ прокричала это, но в тот же миг поняла, что это не сработает. Она быстро обратила свирепый взгляд на служанку и сказала, указывая на нее рукой:

— Это была она! Это она толкнула меня в воду!

Молодая служанка пришла в ужас. Как она могла подумать, что Цин Лэ отвернется от нее и возложит всю вину за произошедшее? Девушка быстро воскликнула:

— Это не так! Императорская дочь, это не служанка толкнула вас! Никто не подталкивал вас!

Окружающие женщины не были идиотками. Независимо от того, насколько умелой была служанка, могла ли она столкнуть Цин Лэ — властную, высокомерную и немного разбирающуюся в боевых искусствах — в воду? Это просто бред!

Но Цин Лэ хотела найти козла отпущения — было бы нехорошо, если бы заговор разоблачили. Они могли только беспомощно смотреть эту блестящую драму.

Принцесса Дин Ань тоже понимала, что Цин Лэ хочет свалить вину на кого-то другого, поэтому быстро согласилась с дочерью:

— Стража! Эта рабыня слишком дерзка! Забейте ее до смерти!

— Эту слугу подставили! Подставили! Императорская дочь приказала мне поискать во внешней комнате вторую молодую госпожу Фэн, затем я услышала какие-то звуки отсюда. Войдя, я увидела императорскую дочь уже в воде! Это не имеет отношения к этой слуге! Эту слугу подставили! — заголосила, плача, служанка.

— Быстро уведите ее отсюда! — принцесса Дин Ань была разгневана до безумия, она тяжело задыхалась, уставившись на Цин Лэ.

Фэн Чэнь Юй также сочла странным, что все обернулось таким образом. Она с тревогой оглядывала толпу.

— Молодая госпожа Фэн, кого вы ищете? — не могла не спросить какая-то молодая госпожа, только боги знают из какой семьи, увидев ее действия.

— Куда делась моя вторая сестра? — небрежно спросила Чэнь Юй.

Как только она сказала это, то услышала голос извне:

— Старшая сестра, я здесь, с Сян Жун.

Все повернули головы и увидели, как Фэн Юй Хэн сопровождала Фэн Сян Жун, только что переодевшуюся. Они неторопливо прошли мимо, за ними следовали служанка из дворца и служанка Фэн Сян Жун.

— Третья молодая госпожа переоделась? — быстро прошла вперед Ван Чуань.

— Да, — кивнула Фэн Юй Хэн и оглянулась на служанку из дворца Дин Ань, — слуги дворца Дин Ань действительно небрежны — сумели пролить целую чашку чая на мою третью сестру. К счастью, поместье подготовило новый комплект одежды. Благодаря этому третья сестра не чувствовала себя слишком смущенной, — она снова посмотрела на принцессу Дин Ань и продолжила: — Большое спасибо принцессе за приготовленные одежды. Они идеально подошли моей третьей сестре.

Эти слова вогнали принцессу Дин Ань в замешательство, она не понимала, как ей продолжать. Она была в ярости, но чувствовала неуверенность.

— Где ты была только что? — заговорила Чэнь Юй, спрашивая дворцовую служанку позади Фэн Юй Хэн.

— В соседней комнате, — съежилась служанка.

— Вторая молодая госпожа семьи Фэн также была там? — задала следующий вопрос Чэнь Юй.

— Вторая молодая госпожа пришла помочь третьей молодой госпоже переодеться, — кивнула служанка.

— Какой ответ ожидала услышать старшая сестра? — посмотрела Фэн Юй Хэн на Чэнь Юй. — Одежда Сян Жун была грязной. Я пошла помочь ей переодеться. Тогда старшая сестра играла на цитре, поэтому звать тебя было неудобно.

При упоминании цитры Чэнь Юй потемнела лицом. Взгляд, брошенный ею на Фэн Юй Хэн, был полон нескрываемой ненависти.

В этот момент служанка принесла накидку и, наконец, вытащила императорскую дочь Цин Лэ из ванны.

Как только Цин Лэ вылезла, она задрожала от холода; но не собиралась забывать о Фэн Юй Хэн. Указывая на нее, она начала изрыгать оскорбления:

— Ты бесстыжая шлюха! Должно быть, это ты меня толкнула! Та, что должна была быть в этой комнате, — это ты!

— Я все это время провела в соседней комнате и помогала третьей сестре переодеться. Почему императорская дочь винит меня в этом? — Фэн Юй Хэн была очень озадачена, а потом обратилась к служанке, стоявшей позади нее: — Ты видела, чтобы я хоть раз вышла из той комнаты и подошла к этой?

— Вторая молодая госпожа Фэн ни разу не покидала помещение после того, как вошла, — покачала головой та.

— Какой семье ты служишь? Кому помогаешь своими словами? — Цин Лэ была так взбешена, что чуть не упала в обморок.

— Императорская дочь, эта слуга ничего не знает! Сестра Цин Лянь только сказала этой слуге намеренно пролить чай на платье третьей молодой госпожи семьи Фэн и увести ее переодеться. Больше этой слуге ничего не было сказано! — упала на колени служанка.

Как только эти слова прозвучали, окружающие протяжно охнули. Так вот, что произошло!

— Какая бесстыдная ложь! — принцесса Дин Ань свирепо посмотрела на служанку: — Забить ее до смерти!

Служанка была неимоверно напугана. Ничего не понимая, она бесконечно кланялась и просила пощады.

К сожалению, в такой момент кто бы ее простил? Принцесса Дин Ань нашла другого козла отпущения, чтобы защитить Цин Лэ.

Но могли ли они так легко отделаться?

— Что насчет императорской дочери Цин Лэ? — Фэн Юй Хэн посмотрела на Цин Лэ, тихо задав свой вопрос. — Императорская дочь встречается с кем-то наедине и не задумывается о том, есть ли кто-то рядом или же нет. Теперь, когда столько людей увидели это, заставить их замолчать будет не так-то просто, верно?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 90.2. Выйти замуж или умереть**

— Обычно, когда такое случается, я боюсь, что императорская дочь может только выйти замуж за этого человека, — вмешалась какая-то женщина, которой не нравилась Цин Лэ.

— Конечно, есть и другой путь, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

— Но другой путь — это тупик, — произнесли в толпе.

— Закройте свои рты! — Цин Лэ почти что сошла с ума. Повернув голову, она указала на мужчину в ванной и крикнула: — Почему ты все еще здесь? Стража! Взять этого преступника и по приказу императорской дочери отрезать ему голову!

— Сегодня день рождения принцессы Дин Ань. Кто это говорит такие кровожадные слова? — раздался чей-то голос из-за пределов комнаты. Он был не очень напористым, но его услышали все присутствующие.

Все повернулись и увидели, что с группой мужчин к месту действия прибыл седьмой принц, Сюань Тянь Хуа. Рядом с ним стоял человек лет пятидесяти — лорд Дин Ань.

Когда Цин Лэ увидела пришедших людей, у нее в голове крутилась только одна фраза: — "Все кончено!"

Лорд Дин Ань сердито осмотрел на комнату. Сделав несколько шагов вперед, он дважды ударил Цин Лэ по лицу. В молодости он был генералом и обладал большой силой. Эти две пощечины не только бросили Цин Лэ на пол, из уголков ее рта даже потекла кровь.

— Лорд-отец, я заблуждалась, — с горем посмотрела на него Цин Лэ.

— Репутация этого лорда была полностью разрушена тобой! — лорд Дин Ань сердито отбросил экран. Мужчина в ванной чуть не утонул.

— Стража! — лорд Дин Ань отдал приказ, и два стражника немедленно вышли вперед. — Выведите этого человека на улицу и разорвите его на части пятью лошадьми!

— Господин, помилуй! — этот мужчина до смерти испугался. — Мой лорд, это не имеет отношения ко мне! Все было устроено императорской дочерью. Этот слуга не знает, почему императорская дочь вдруг запрыгнула в ванну! Мой лорд! Этот слуга служил этому дворцу много лет. Господин, проявите милосердие!

— Лорд Дин Ань, — вмешался Сюань Тянь Хуа. Несколькими словами он привлек к себе внимание всех присутствующих, — независимо от того, выживет этот человек или нет, жизни императорской дочери Цин Лэ был нанесен серьезный вред. Этот принц считает: пожертвуйте собой ради удачи вашего ребенка. Это можно рассматривать как два радостных события в один и тот же день для дворца, — сказав это, он посмотрел на принцессу Дин Ань и продолжил, обращаясь уже к ней: — Принцесса, пожалуйста, не волнуйтесь. Этот принц объяснит это отцу-императору. Кроме того, я приглашу отца-императора лично одобрить брак. Принцесса и лорд, дождитесь свадебного банкета императорской дочери!

Закончив говорить, он взмахнул рукавами, развернулся и ушел со своими слугами.

Лорд Дин Ань в сердцах хотел остановить Сюань Тянь Хуа, но Цин Лэ крепко ухватилась за его одежду и закричала:

— Лорд-отец! Дочь не хочет выходить за него замуж! Дочь любит только его высочество августейшего принца. Лорд-отец, пожалуйста, помогите мне добиться этого!

— Императорская дочь Цин Лэ считает мою семью Фэн не имеющей достоинства? — гневно рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Вы уже сделали это с другим человеком. Это видели столько людей. Даже его высочество принц, сам Чистосердечный правитель, лично видел это. Вы все еще надеетесь на брак с августейшим принцем? Могу я спросить, императорская дочь, вы хотите конкурировать со мной за должность официальной августейшей принцессы или готовы быть наложницей?

— Эта императорская принцесса, естественно, хочет быть официальной принцессой! — Цин Лэ запуталась и, не осознавая последствий, ответила таким образом.

— Лорд слышал это? Я пойду прямо сейчас и верну его высочество Чистосердечного правителя. Я скажу принцу изменить то, что он скажет императору. Он скажет ему, что императорская дочь Цин Лэ небрежно купается с другими мужчинами, но все еще тоскует по августейшему принцу. Император, пожалуйста, поддержите ее в становлении официальной августейшей принцессой. Тогда же августейший принц лично приедет в поместье моей семьи Фэн, чтобы отменить помолвку? — тон голоса Фэн Юй Хэн стал резким, она сердито взглянула прямо на лорда Дин Ань, когда говорила это.

Цин Лэ мертвой хваткой вцепилась в одежды лорда Дин Ань, горько умоляя:

— Лорд-отец, быстро пообещайте ей!

Лорд Дин Ань в ответ поднял ногу и яростно отбросил Цин Лэ.

— Над вашей собственной дочерью издеваются, а вы все равно ее бьете? Вы не можете вести себя как отец? — принцесса Дин Ань кинулась к Цин Лэ и поддержала ее.

Как мог лорд Дин Ань терпеливо слушать их необоснованные аргументы? Глядя на Фэн Юй Хэн, он с тревогой сказал:

— Молодая госпожа семьи Фэн, это абсолютно точно не должно быть сделано! Этот лорд сделал наставление Цин Лэ, то, что она сказала, было неправильно. Молодая госпожа семьи Фэн, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу и не считайте это правдой.

— Почему это не следует считать правдой? — закричала Цин Лэ. — Я просто хочу выйти замуж за августейшего принца. С детства мне нравился только августейший принц. Лорд-отец, почему вы не разрешаете мне выйти за него замуж?

Присутствующие дамы и молодые госпожи больше не могли смотреть на глупость Цин Лэ и начали высказываться об этой несправедливости:

— Хотя вы и императорская дочь, вы не можете быть настолько неразумной. Кроме того, августейший принц и вторая молодая госпожа Фэн уже помолвлены. Даже если бы это было не так, теперь, когда вы сделали такого рода вещи, как вы можете быть достойны его высочества августейшего принца?

— Это верно. Дворец Дин Ань слишком сильно запугивает людей.

— Я слышала о божественных боевых навыках лорда Дин Ань, но никогда не думала, что наша первая встреча произойдет при таких обстоятельствах. А-Хэн не достойна этого. Получив благосклонность его высочества августейшего принца, я вызвала ненависть императорской дочери Цин Лэ. Лорд, я обязательно расскажу об этом отцу после возвращения в поместье. Я также пошлю кого-нибудь сообщить об этом его высочеству августейшему принцу. Хотя моя семья Фэн не королевская, но и не из тех, кто будет терпеть издевательства и унижения. Есть еще вопрос, касающийся принцессы Дин Ань, заставившей нас, сестер, играть на цитре для слуг. Я до сих пор все это помню! — холодно сказала Фэн Юй Хэн, глядя на лорда Дин Ань. Проговорив все это, она схватила Сян Жун за руку и обратилась к двум служанкам рядом с ней: — Мы возвращаемся в поместье!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 91.1. Выбор семьи Фэн**

Фэн Юй Хэн чувствовала, что не было никакой необходимости сохранять репутацию дворца Дин Ань, если вся семья этого лорда настолько бесстыдна. Она не волновалась, что Фэн Цзинь Юань будет смотреть на это, как свидетель, со стороны, ничего не предпринимая. В конце концов, это касалось не только ее. Этот дворец Дин Ань провоцировал семью Фэн. Фэн Цзинь Юань — благородный премьер-министр. Существовала ли причина игнорировать это?

После ее ухода этот низкопробный банкет по случаю дня рождения принцессы Дин Ань подошел к концу. Никому не хватало смелости продолжать слушать музыку или смотреть танцы. Все до единого подходили к принцессе Дин Ань, кланялись и прощались. Была даже женщина, особенно нескромная, сказавшая с улыбкой:

— Прийти сегодня действительно не было пустой тратой времени. Я не только услышала, как старшая молодая госпожа семьи Фэн играла на цитре, но и стала свидетельницей удачи императорской дочери Цин Лэ.

Кто-то сразу же согласился с этими словами:

— Когда дата свадебного банкета императорской дочери будет назначена, принцессе лучше не забыть пригласить нас насладиться празднеством.

— Вон! Все вон! — сердито крикнула принцесса Дин Ань.

Ее вопли не имели значения — люди, которые до этого просто молчали, были уже недовольны. Их возмущение вылилось в следующие кристально ясные слова:

— Раз вы хотите, чтобы мы ушли, тогда мы уйдем! И не придем, когда вы позовете нас в будущем! Посмотрим, сколько людей ваш дворец сможет пригласить на банкет в следующем году. В конце концов, возможно, вы даже не будете способны позвать жену и дочь владельца магазина паровых булочек, чтобы те пришли и польстили вам!

После этого, демонстративно фыркнув, все быстро разошлись. Приглашенные мужчины также попрощались с лордом Дин Ань. В мгновение ока единственными оставшимися людьми в этом большом зале стали члены семьи лорда и несколько слуг.

Лорд Дин Ань посмотрел на беспорядок в комнате, и у него потемнело в глазах — ситуация становилась все более безнадежной.

Он посмотрел на жену и дочь, особенно внимательно — на растрепанную Цин Лэ. Когда никто больше не сдерживал его, он еще раз ударил ее ногой.

Лорд дважды пнул ее, да так, что Цин Лэ закашляла кровью.

Принцесса Дин Ань была ошарашена. Видя, что лорд Дин Ань действительно взбешен, она даже плакать не смела.

— Мерзкое создание! — лорд Дин Ань указал прямо на Цин Лэ и начал проклинать ее: — Ты мерзкое существо, пора пришла расплаты!

\*\*\*

Усадьба Фэн

В главном зале внутреннего двора Изящного Спокойствия Фэн Чэнь Юй лежала на коленях у основательницы и громко плакала. Фэн Цзинь Юань сидел рядом с ней и не мог перестать вздыхать.

Фэн Юй Хэн и Сян Жун сидели напротив него. Сян Жун, немного испуганная, опустила голову, не смея смотреть на отца.

— Бабушка и отец должны поддержать Чэнь Юй! — плакала Чэнь Юй, рассказывая о перенесенном во дворце Дин Ань унижении. — Чэнь Юй усердно практиковалась в игре на цитре в течение многих лет, но для чего? Отец говорил, что Чэнь Юй не должна легко раскрывать свой талант, что это нужно оставить для... Но сегодня во дворце вторая сестра заставила меня играть для группы танцовщиц. Отец, Чэнь Юй чувствует себя ужасно обиженной!

Чэнь Юй никогда раньше не плакала так душераздирающе. Все выглядело так, как будто она не могла продолжать жить. Она задыхалась, казалось, что в любой момент у нее начнутся судороги.

Основательница чувствовала жалость к ней и непрерывно гладила ее по спине; однако плач Чэнь Юй становился все сильнее и сильнее.

— Что именно ты хотела сделать? — Фэн Цзинь Юань ударил по столу, глядя на Фэн Юй Хэн.

— Отец, что вы подразумеваете под этими словами? — спросила отца Фэн Юй Хэн, нахмурившись, казалось, она совершенно сбита с толку.

— С тех пор как ты вернулась, у этого поместья не было ни одного спокойного дня. Отец спрашивает тебя сегодня, что именно ты хочешь сделать? Если ты хочешь отомстить за то, что тебя выгнали из поместья три года назад, мсти мне, своему отцу. Почему ты создаешь проблемы своей старшей сестре? — яростно сказал Фэн Цзинь Юань, абсолютно не в силах вынести ее невинный вид.

— Вторая сестра, ранее ты была дочерью первой жены. Я любила и уважала тебя. Несмотря на то что ты покинула столицу, это не имеет ко мне никакого отношения. Почему ты так хочешь мне навредить? — вклинилась Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн посмотрел на эту пару отца и дочери, которые действовали в полной гармонии друг с другом. Она отставила чашку чая и уставилась прямо на Фэн Цзинь Юаня, ничего не отвечая довольно долго. Как только Фэн Цзинь Юань собрался задать следующий вопрос, чувствуя себя некомфортно из-за ее взгляда, она открыла рот и сказала:

— Хотя это очень смешно, я должна снова напомнить отцу. А-Хэн — не та безвольная особа, с которой вы так обошлись три года назад. Если вы все еще не можете различить, что правильно сейчас, три года спустя, то тогда должны предоставить мне разумное объяснение, — она повернула голову и посмотрела на Фэн Чэнь Юй, обращаясь уже к ней: — Могу я спросить старшую сестру, что значат ее слова, что я заставила ее играть на цитре? Я также спрашиваю тебя, разве отец не говорил, что дочь наложницы не должна быть в центре внимания вместо дочери первой жены?

— Это действительно было сказано, но как можно считать игру на цитре для группы танцовщиц центром внимания?— вместо Чэнь Юй ответила основательница.

— Бабушка права, — кивнула Фэн Юй Хэн. — А-Хэн считала также и спорила по этому поводу с принцессой Дин Ань. Любая из присутствовавших особ сможет подтвердить это. Но принцесса Дин Ань настояла на том, что танцовщицы ее дворца не похожи на обычных людей. Их воспитание такое же, как и у любой молодой госпожи. Она также сказала, что быть в состоянии сыграть на цитре для танцовщиц ее дворца — небесная благодать для дочери семьи Фэн. А-Хэн отправили в горы, когда ей было девять, я действительно не знала, что в столице произошли такого рода изменения. Принцесса Дин Ань говорила так решительно и непоколебимо, что я не могла не поверить ей.

Фэн Цзинь Юань попытался успокоиться и спросил Чэнь Юй:

— Принцесса Дин Ань правда говорила что-то похожее на то, что сказала А-Хэн?

Чэнь Юй растерялась и беспомощно кивнула. Она могла только признать это. Ведь эти слова слышали десятки присутствующих дам и молодых госпож. Даже если бы Фэн Цзинь Юань небрежно расследовал это дело, то легко смог бы узнать правду.

Основательница сердито фыркнула:

— Ничтожный дворец лорда на самом деле осмелился озвучивать такие вещи?

— Не только это, — продолжила Фэн Юй Хэн. — Бабушка и отец ведь не слышали, что произошло дальше. Эта императорская дочь Цин Лэ в частном порядке встретилась с мужчиной в подсобной комнате и вмешала в это гостей. Когда все пришли туда, одежда императорской дочери Цин Лэ не скрывала ее тело, а сама она лежала в ванне с тем мужчиной. Он даже не был одет, но императорская дочь Цин Лэ сказала, что это А-Хэн лично встречалась с этим человеком. Она утверждала, что пошла поймать меня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 91.2. Выбор семьи Фэн**

— Что? — на этот раз тряхнуло даже Фэн Цзинь Юаня. — Они воспринимают мою усадьбу Фэн как какую-то неспособную ни на что мебель? Просто для показухи?

— Это еще не все! — Фэн Юй Хэн с удовольствием продолжала рассказывать эту историю: — Это событие видели не только женщины, но и все приехавшие на празднование мужчины. Прямо перед тем, как его высочество седьмой принц ушел, он сказал, что сообщит императору, чтобы тот одобрил брак между императорской дочерью Цин Лэ и этим человеком; однако императорская дочь Цин Лэ умоляла лорда Дин Ань, чтобы он поговорил с императором. Она не хотела выходить замуж за него, она хотела стать супругой августейшего принца — официальной принцессой.

— Они призывают на свою голову серьезные последствия! — основательница задрожала от гнева. — Официальная августейшая принцесса — это А-Хэн из нашей семьи. Как это могло прийти в голову этой странной императорской дочери!

— Я думаю, что дворец Дин Ань потребует от дворца августейшего принца отменить помолвку с семьей Фэн! — Фэн Юй Хэн слегка вздохнула и очень беспомощно продолжила: — В конце концов, они — дворец. Разве они не просили императора разрешить их дочери выйти замуж за его высочество девятого принца, когда А-Хэн уже была помолвлена с ним?

Слова Фэн Юй Хэн успешно заставили их гневаться не на нее саму, а на дворец Дин Ань.

Фэн Чэнь Юй увидела, что ее отец и бабушка перешли от обвинения Фэн Юй Хэн к осуждению дворца Дин Ань. Она не могла не попытаться обратить на себя внимание, горестно вскричав:

— Отец!

— Отец, как бессильный лорд сумел осмелиться запугивать дочь премьер-министра? — быстро спросила Фэн Юй Хэн, не став ждать, пока ее отец заговорит. — Они ставят дочь семьи Фэн на тот же уровень, что и служанок их дворца. Так где в дворцовой иерархии находится премьер-министр первого ранга нынешнего двора? Отец, пожалуйста, поддержи нас, сестер!

— Не волнуйся. Отец запомнил этот долг. Этот дворец Дин Ань, моя семья Фэн отказывается сосуществовать с ними! — согласно кивнув, утешил Фэн Цзинь Юань Чэнь Юй.

Чэнь Юй хотела сказать, что не хочет, чтобы он ненавидел дворец Дин Ань, а желает, чтобы он ненавидел Фэн Юй Хэн! Но не существовало никакой возможности произнести эти слова. Ее отец уже решил, что это — вина дворца, продолжая обвинять Фэн Юй Хэн, она покажет всем, что не любит своих сестер. Она не могла демонстрировать такое плохое поведение перед отцом. Так что девушка только опустила голову и жалобно охнула. Пока Фэн Цзинь Юань не обращал на нее внимания, она метнула свирепый взгляд в сторону Фэн Юй Хэн.

Основательница чувствовала, что настроение Чэнь Юй, лежавшей у нее на коленях, было немного странным. Посмотрев вниз, она увидела свирепый блеск ее глаз и не могла не почувствовать дрожь в своем сердце.

Фэн Юй Хэн не была добродетельной, это было известно всем. Более того, Фэн Юй Хэн даже не пыталась притворяться. Кто бы ни сделал ее несчастной или недовольной, кто бы ни стал ее врагом, она обычно сообщала об этом на месте и не устраивала из этого беспорядок.

Но раньше Чэнь Юй всегда сохраняла облик Бодхисаттвы. Раньше она чувствовала, что у этой внучки лучшие характер и индивидуальность. Только такой человек мог стать матерью всей Поднебесной. Однако недавно она обнаружила, что эта Фэн Чэнь Юй вовсе не столь покладиста. Вместо этого она, казалось, скрывала свой жестокий, как у Фэн Юй Хэн, темперамент.

Основательница почувствовала глубокую панику. Не то чтобы она боялась того, что Чэнь Юй искусна в интригах. Если та была сосредоточена на том, чтобы стать матерью всей Поднебесной, как она могла сделать это, оставаясь слишком честной? Чего она страшилась, так это того, что у Чэнь Юй не было таких планов, волновалась, что та станет зловещей и порочной, не думающей о многом, как и Чэнь Ши. Если эта внучка действительно такая, возможно, она станет не надеждой для семьи Фэн, а ее бедствием!

События сегодняшнего дня заставили Фэн Цзинь Юаня вернуться в Сосновый двор, чтобы поразмышлять. Слова Фэн Юй Хэн напомнили ему, как мог бессильный лорд ни во что не ставить семью Фэн? Думая об этом, он ходил взад-вперед по кабинету. Не потому ли это произошло, что у семьи Фэн не было надежной опоры? Хотя Фэн Юй Хэн и августейший принц помолвлены, все хорошее, что тот имел, он отдал Фэн Юй Хэн. Он не поддержал репутацию семьи Фэн. Были люди, которые понимали причины, и некоторые, которые точно знали, что августейший принц не любил семью Фэн. Не говоря уже о том, что сейчас с семьей Фэн все в порядке; даже если что-то случится в будущем, если он не ударит их, пока они внизу, то это уже было бы довольно хорошо. Они совершенно не могли надеяться на какую-либо помощь от него.

Он чувствовал, что пришло время принять ряд решений.

— Слуга, — Фэн Цзинь Юань крикнул низким голосом, и вызванный немедленно открыл дверь, — подготовь карету.

Слуга был поражен. "Сейчас почти полночь. Лорд хочет уехать посреди ночи?" Но он не осмелился спросить. Получив приказ, он отправился готовить карету.

После того как слуга ушел, Фэн Цзинь Юань позвал:

— Скрытые стражи!

Посередине кабинета сразу же появился человек.

— Ранее я велел тебе следить за третьем принцем. Ты обнаружил что-нибудь?

Скрытый охранник кивнул и начал докладывать:

— Третий принц пять дней назад попытался встретиться с премьер-министром Фэн (1), но лорд Фэн не принял его. Два дня спустя лорд отправился ко второму принцу. Кроме того, третий принц уже давно готовит втайне армию. Он мобилизовал массу солдат из внешних провинций. Из достоверных источников известно, что в его распоряжении уже находится около тридцати тысяч человек.

— Очень хорошо, — кивнул Фэн Цзинь Юань. — Он храбрый человек.

— Милорд, вы направляетесь к третьему принцу во дворец Сян?

— Пришло время отправиться в путешествие. Моя семья Фэн, несмотря ни на что, не может избежать этой битвы с многочисленными врагами. Если я не займу определенную позицию, возможно... будет слишком поздно!

Скрытый охранник больше ничего не сказал и растворился в воздухе.

Фэн Цзинь Юань покинул поместье ночью и украдкой приехал к третьему принцу во дворец Сян.

...................\_\_\_\_\_\_

1. Премьер-министр Фэн в данном случае отец Фэн Тянь Юй (Юй Хэн как-то искренне надеялась, что ветер Фэн сдует феникса ее семьи Фэн).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 92.1. Посмотрим, что уготовила судьба**

В Небесном зале император держал в руке какой-то документ и спрашивал у стоящего на коленях руководителя астрономического Совета:

— Разве ты не говорил нам много дней назад, что прибыла звезда Феникса(1)? Что с ней происходит сейчас?

— Звезда Феникса находится в столице и сияет все ярче, неуклонно продвигаясь по своему пути. Если через десять лет не случится ничего непредвиденного, она займет главенствующую позицию, — торжественно ответил наблюдатель.

Слова руководителя затихли ближе к концу. Чтобы новая звезда Феникса заняла положенное ей место, предыдущая должна сначала освободить его. Что касается этой новой звезды императора Феникса: она не будет нынешним великим императором Тянь У. Это будет что-то новое.

Становление нового императора означало, что старый император... скончался.

— Рождение, старение, болезни и смерть — все это части великого цикла жизни, — кивнул император Тянь У. — Просто мы хотим прожить еще несколько лет. Как бы то ни было, мы должны проложить ровный путь для этого ребенка... Ты можешь идти.

— Слушаюсь, — руководитель поклонился и ушел.

Император Тянь У отложил документ и тихо прошептал:

— Мин'эр, я действительно не знаю, умела ли девушка, которую ты выбрал. Если семья Фэн сможет навредить ей, возможно, она не станет кем-то важным.

Внезапно махнув рукой, император Тянь У приказал всем уйти. Только после того, как он остался в Небесном зале один, в середине внезапно появился человеческий силуэт.

— Ваше величество, — человек преклонил колено и сообщил: — премьер-министр Фэн вошел во дворец Сян.

— Идиот, что не в состоянии отличить хорошее от плохого! — нахмурился император Тянь У. — Ему недостаточно одного Мин'эра, он действительно хочет, чтобы его старшая дочь заняла трон императрицы? Хм-пф! Мы должны понаблюдать за этим. Дайте нам посмотреть, насколько хороши перспективы третьего ребенка, которого он выбрал!

С новым взмахом руки скрытый охранник исчез.

— Стража! — император Тянь У встал. — Сопроводите нас во дворец Зимней Луны!

Это был тридцать шестой раз за этот год, когда император Тянь У отправлялся во дворец Зимней Луны, он ясно помнил каждый. По возвращении он всегда ставил метку на колонне в своей спальне во дворце Чжао Хэ.

По пути император Тянь У сел в паланкин. Поддерживая голову рукой, он спросил великого евнуха Чжан Юаня:

— Скажи нам, императорская наложница Юнь увидится с нами на этот раз?

— Император, давайте посмотрим, что уготовила судьба, — Чжан Юань вытер со лба холодный пот, когда ответил.

Император Тянь У звучно ударил Чжан Юаня по голове:

— Ты действительно становишься все более и более смелым! Ты можешь быть для нас хоть чуть более обнадеживающим?

— Как этот слуга может не надеяться ради вашего величества! — Чжан Юань чувствовал себя обиженным. — Этот слуга искренне желает, чтобы дворец Зимней Луны открывал свои ворота для вашего величества каждый день, но вы не незнакомы с личностью императорской наложницы Юнь. Сколько лет прошло, и сколько раз она приняла вас?

— Что, если на этот раз все по-другому?

— Вот почему этот слуга сказал, что мы должны увидеть, что уготовила судьба! — пока Чжан Юань говорил, он загибал пальцы. — Вы уже поставили семь отметок во дворце Чжао Хэ. Это будет восьмая, а сейчас уже начало осени. Если подумать об этом, это почти полный…

Тут его снова ударили.

— Ваше величество, если вы своими избиениями превратите этого слугу в глупца, не будет более компетентных людей, чтобы служить вам, — проговорил Чжан Юань, держась за голову.

— Тогда мы позовем Чжан Гуана обратно!

— Ах, ваше величество! Если вы позовете мастера этого слуги, то некому будет служить его высочеству девятому принцу.

Тянь У хмыкнул и посмотрел на Чжан Юаня, прежде чем сказать:

— Тогда ты останешься здесь еще ненадолго. Когда мы состаримся и больше не сможем ходить на дворцовые заседания, тогда и увидим, какая от тебя польза.

— В любом случае, независимо от того, где ваше величество, этот слуга последует за вами, — ясно дал понять Чжан Юань — весьма умный человек.

Тянь У говорил с этим слугой с редкой для него улыбкой; однако, когда паланкин приблизился ко дворцу Зимней Луны, выражение его лица снова изменилось.

— Что, если мы не пойдем? — Тянь У начал колебаться.

— Попробуйте. Что, если она впустит нас? — просто посоветовал Чжан Юань императору. Он уже привык к подобному за предыдущие разы, поэтому даже не призвал носильщиков паланкина остановиться.

— Тогда давай попробуем, — кивнул Тянь У.

Но реальность доказала, что не существовало никаких что, если и бы. Ворота дворца Зимней Луны и сегодня, как и в течение многих лет, остались плотно закрытыми. Не имело значения, сколько раз Чжан Юань кричал, все служанки императорской наложницы отвечали одно и то же: "Императорская наложница Юнь сказала, что не встретится с императором".

Больше Чжан Юань ничего не мог сделать. Ему оставалось только отступить и обратиться к императору:

— Ваше величество, колонна в вашем дворце Чжао Хэ получит еще одну отметку.

Однако Тянь У не был обескуражен. Он приказал слугам, которые несли паланкин:

— Идите на запад! Обойдите смотровую площадку Луны.

Слуги понесли паланкин в указанную сторону. Там имелась маленькая дверь. Тянь У вспомнил, что несколько раз она оставалась незащищенной. Если он будет двигаться немного осторожнее и не предупредит скрытых стражниц дворца Зимней Луны, то сможет войти.

У маленькой двери он вышел из паланкина и приказал своим слугам отступить. Он пошел к преграде один. Конечно, эту дверь никто не охранял. Тянь У уже праздновал внутри и приготовился войти, открыв ее. Тем не менее внезапно изнутри вынырнула фигура в белой одежде.

Он отступил на несколько шагов, выражение его лица упало.

— Хм-пф! Знаешь, кого ты остановила?

Фигура в белом замерла. Это была холодно выглядевшая женщина с мечом в руке. Она невыразительно взглянула на императора Тянь У и ответила:

— Ваше величество.

— Так ты знаешь, что мы Император, и все еще смеешь останавливать нас?

— Прошу императора простить эту ошибку. Эта слуга подчиняется только императорской наложнице Юнь. Если ваше величество настаивает на продолжении пути, это может быть сделано только через мертвое тело этой слуги.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Звезда Феникса, вероятно, связана с императрицей (вспоминаем Чэнь Юй с ее судьбу Феникса), но в здешнем контексте, похоже, речь идет о самом императоре, возможно, о паре императора с супругой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 92.2. Посмотрим, что уготовила судьба**

Тянь У был расстроен.

Дело было не в том, что он не смог бы пробиться. Он верил, что его собственная скрытая стража намного сильнее, чем девушки из дворца Зимней Луны, но он знал, боялся, что как только проберется внутрь, императорская наложница Юнь не просто не встретит его. Он был способен вынести то, что не мог встретиться со своей самой любимой женщиной, но вряд ли сумел бы перенести ее ненависть.

— Все нормально, — он махнул рукой и измученный сел обратно в паланкин, — скажи императорской наложнице Юнь, чтобы она позаботилась о себе. Если наступит день, когда она все обдумает и захочет нас увидеть, даже если мы будем уже в могиле, мы обязательно еще раз выберемся оттуда ради нее, — договорив, некогда великий император Тянь У мгновенно постарел лет на десять, годы внезапно отразились на его теле, показывая его настоящий возраст.

— Ваше величество, — видя, что Тянь У собирался уходить, окликнула его женщина в белом, — у императорской наложницы было что-то, что она хотела сказать вам.

— О? — Тянь У немедленно воспрял духом, его тело наклонилось вперед, и он с тревогой спросил: — Что она хотела нам сказать?

— Императорская наложница сказала, что его высочество девятый принц обладает прекрасными глазами, но она может помочь только до определенной степени.

— Так это было не для нас, — безучастно сказал Тянь У, на мгновение замерев. Одиночество наполнило его сердце. Махнув рукой, он сел в паланкин. — Возвращайся и скажи своей императорской наложнице, что, пока она счастлива, мы сделаем все, что она захочет. Мы будем защищать Мин'эра вместе с этой девушкой.

После того как он закончил говорить, паланкин двинулся вперед. Через некоторое время они покинули окрестности дворца Зимней Луны.

Чжан Юань больше не говорил по пути. Он знал, что императору нужна тишина в такие моменты. Эта тишина закончится только следующим утром, когда он сможет, наконец, вернуться к нормальной жизни.

\*\*\*

Час спустя, дворец Душистой Орхидеи

Императорская наложница высшего ранга Бу Бай Пин сидела и накладывала благовония в курильницу. Рядом с ней стоял евнух, который сообщил:

— Император снова отправился во дворец Зимней Луны. Императорская наложница Юнь до сих пор не встретилась с ним.

— Наш Император действительно жаждет виноград, который не может съесть. Императорская наложница Юнь точно оценила его характер. Столько лет прошло, а она все еще отказывается с ним встречаться, — пожала плечами и улыбнулась Бу Бай Пин.

— Император ждал так долго, этот слуга считает, что у императорской наложницы Юнь осталось не так много хороших лет, — снова открыл рот евнух.

Бу Бай Пин внезапно фыркнула, вытряхнув всю коробку благовоний в курильницу. В одно мгновение аромат распространился по помещению и заставил головы присутствующих закружиться.

Молодая дворцовая служанка быстро подошла, чтобы убрать курильницу. Бу Бай Пин неторопливо вернулась в свою спальню и села перед кроватью:

— Иссякнут ли ее хорошие дни? Прошло почти семь лет, но император все еще так предан ей. Этот императорский гарем почти стал холодным гаремом. Прошло семь лет с тех пор, как я в последний раз видела императорскую наложницу Юнь. Семь лет она не ступала в императорский гарем. Не это ли называют любовью до гроба?

\*\*\*

Фэн Юй Хэн встала рано утром и переоделась в эластичную и плотно прилегающую к телу одежду. Надев пару мягких тканевых туфель, она начала бегать вокруг павильона Единого Благоденствия.

— Может ли быть, что молодая госпожа не могла уснуть? — из любопытства спросила Ван Чуань, следовавшая за ней по пятам, и продолжила, взглянув на небо: — Только что рассвело.

— Теперь я всегда буду выходить на рассвете, чтобы пробежать пять кругов вокруг павильона Единого Благоденствия, после чего буду делать несколько упражнений с нагрузкой. Я хочу быстро натренировать мышцы тела, — сказала ей Фэн Юй Хэн.

Ван Чуань глянула на павильон Единого Благоденствия, затем вздохнула: пять кругов! Вторая молодая госпожа умрет такими темпами. Однако, подумав, поняла, что идея не так уж плоха. Тренировка тела вещь неплохая. Вторая молодая госпожа уже немного разбиралась в боевых искусствах. Если она сможет улучшить свою внутреннюю силу, то ей станут подконтрольны больше ситуаций из тех, когда решаются вопросы жизни и смерти.

— Тогда эта слуга будет сопровождать юную госпожу на тренировке, — больше не пыталась отговорить ее Ван Чуань.

Фэн Юй Хэн не стала отказываться. Чем больше людей тренируется, тем лучше. Во время бега она вспомнила о Цзы Жуе и не могла не спросить Ван Чуань:

— Когда Хуан Цюань будет тренировать Цзы Жуя?

— Они проснулись за час до вас.

— Э-э... — девушка немного заволновалась и спросила: — Смог ли Цзы Жуй проснуться?

— Каждый день именно второй молодой мастер берет на себя инициативу и будит Хуан Цюань. Так что проснуться не может Хуан Цюань…

Прекрасно, Фэн Юй Хэн почувствовала легкую гордость за Цзы Жуя.

— О каких упражнениях с нагрузкой говорила молодая госпожа? — Ван Чуань на самом деле не понимала термины, которые упоминала Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн прямо не ответила ее вопрос. Вместо этого, пробежав один круг, она вытащила откуда-то два мешочка с песком и привязала их к ногам. Следующие четыре круга она бегала с ними.

После завершения этих пяти кругов она вытащила две странные веревки. Обвязав их вокруг дерева, она стала натягивать их, чередуя руки.

После этого она вынесла из рощицы большой камень и стала поднимать его одной рукой. Двести раз каждой.

Прыжки, приседания, отжимания…

После увиденной серии странных упражнений Ван Чуань, наконец, поняла тренировку молодой госпожи своей семьи.

Спустя два часа Фэн Юй Хэн завершила утреннюю тренировку.

— Эту же тренировку я проделаю снова ночью. Каждый день будет проходить одинаково. Кроме того, на завтрак я буду есть только вареное яйцо. На обед и ужин — говядину, постную. Все понятно?

— Эта слуга пойдет и проинформирует кухню, — Ван Чуань кивнула и вытерла пот. Она повернулась, собираясь уходить, и увидела, что к ним идет Фэн Сян Жун вместе со своей служанкой. — Пришла третья молодая госпожа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 93. Каково семя, таков и плод**

Фэн Юй Хэн тоже увидела Сян Жун, а потом ее нос уловил аромат чего-то вкусного.

— Что за вкусности ты принесла? — ее взгляд сразу же уткнулся в коробку для еды, которую несла служанка.

— Вы только что сказали, что будете есть только вареное яйцо, — напомнила ей Ван Чуань.

— Это на завтрак. Я ничего не говорила о закусках, — придумала себе оправдание Фэн Юй Хэн. — Сян Жун, может быть, наложница-мать Ань снова сделала десерты? — эта женщина была очень искусна в их приготовлении. Не только ей нравилось их есть, их любили и Яо Ши, и Цзы Жуй.

— Есть фасолевая выпечка, выпечка с гибискусом и пирожки с османтусом. Есть еще арахисовое песочное печенье, которое любит Цзы Жуй, — Сян Жун была очень счастлива, увидев такой энтузиазм старшей сестры, когда отдала ей контейнер.

— Наложница-мать Ань — великая женщина, — расцвела Фэн Юй Хэн. Она действительно хотела сразу же положить в рот пирожок с фасолью, но увидев, как Ван Чуань смотрит на нее инквизиторским взглядом, подумала, а затем убрала свою вытянутую руку. — Ван Чуань, отнеси это матери и Цзы Жую. Не забудь оставить мне пирожных с фасолью. Сестра, — обратилась Фэн Юй Хэн к Сян Жун, — что ты делаешь, когда тебе скучно у себя во дворе?

— Просто рукодельничаю. Недавно я помогала наложнице-матери шить носовые платки, — ответила Сян Жун, немного задумавшись.

— Ты можешь проснуться пораньше?

— Насколько пораньше? — Сян Жун не поняла, что та имела в виду.

— На рассвете.

— Зачем вставать так рано? — не поняла Сян Жун. — Что-то не так со второй сестрой?

— Нет, ничего плохого. Просто легкая разминка. Если сможешь проснуться, приходи. Мы можем тренироваться вместе. Хочешь, старшая сестра научит тебя боевым искусствам?

— Да, конечно! Я очень надеюсь стать сильнее, быть более физически активной достаточно для меня, — согласно закивала счастливая Сян Жун.

— Это определенно возможно, — поручилась Фэн Юй Хэн и предложила порядок действий: — Тогда сделаем так: с завтрашнего дня прямо на рассвете ты будешь приходить в павильон Единого Благоденствия и бегать со старшей сестрой.

Вот так просто она нашла себе партнера. Даже после того, как Ван Чуань вернулась, отнеся десерты, сестры все еще обсуждали свои планы на следующий день.

Ван Чуань послушала их и нашла это забавным. Молодая госпожа их семьи была еще ребенком. Детям всегда нужен партнер.

Однако она не знала, что Фэн Юй Хэн лишь частично хотела найти себе партнера. Что еще более важно, она хотела дать Сян Жун возможность наладить свою жизнь. Она не надеялась, что девочка действительно научится боевым искусствам, но стать сильнее других женщин было бы вовсе не плохо.

В этой усадьбе Фэн не так много людей, с которыми Фэн Юй Хэн была близка. Изначально она не чувствовала особой близости с этой младшей сестрой, но каждый раз, когда видела ее, воспоминания первоначальной владельцы тела постоянно и бесконтрольно всплывали у нее в голове. Сян Жун была очень милая, кругленькая, как маленькая паровая булочка. Она вспоминала ее — маленькую паровую булочку, следовавшую за ней, желавшую заговорить, но не решавшуюся на это, путавшуюся в собственных словах.

Первоначальная владелица тела любила эту младшую сестру, но в детстве не знала, как это выразить. Кроме того, дочь первой жены семьи Фэн и дочь наложницы подчинялись разным правилам. Это создавало дистанцию между двумя детьми, которые могли бы играть вместе.

Сегодня Сян Жун была в порядке. Она на самом деле осталась, чтобы позавтракать с ними.

Фэн Юй Хэн сказала сестре, что яйца могут восполнить так называемый протеин, полезный для организма. Это было очень важно для людей, тренирующих свои мышцы, — увеличить потребление протеина.

Сян Жун не очень хорошо это понимала, но с юных лет знала, что вторая сестра всегда права. Из-за этого, что бы Фэн Юй Хэн ни ела, она будет есть то же самое. После завтрака, она не забыла спросить старшую сестру, что ей следует съесть на обед.

Фэн Юй Хэн очень уверенно сказала ей:

— Постная говядина.

Сян Жун слегка вздохнула:

— На самом деле мы с наложницей-матерью были в порядке. У наложницы-матери есть магазин из ее приданого, и, хотя он не приносил очень много денег, каждый месяц была небольшая прибыль. Раньше, когда мать была в поместье, почти все деньги — на еду, одежду и другие вещи — вычитались. Отец и бабушка никак не могли спросить ее об этом. Наложница-мать Ань тратила свои деньги, чтобы прислуга пошла и купила еды, и сама готовила ее на маленькой кухне при нашем дворе. Если бы это было не так, я боюсь, что никогда бы не съела бы что-то вроде говядины.

— Тогда что насчет Фэнь Дай? Кажется, у Хань Ши нет приданого, — спросила ее Фэн Юй Хэн. Но после того, как задала этот вопрос, и сама поняла. — Похоже, Фэнь Дай не испытывала никаких трудностей. Фэн Цзинь Юань души не чаял в Хань Ши, поэтому не стал бы плохо с ними обращаться.

— Правильно. Отец относится к ним очень хорошо, — кивнула Сян Жун. Ей не показалось странным, что Фэн Юй Хэн назвала отца по имени. Ань Ши давно сказала ей: независимо от того, что говорила или делала вторая сестра, она должна только слушать и смотреть. И не должна распространяться об этих вещах перед другими людьми. — Но сейчас отношение к ним стало хуже, — Сян Жун припомнила детали: — с тех пор, как Цзинь Чжэнь стала наложницей-матерью, отец, кажется, не приходил во двор наложницы-матери Хань. Я слышала, что после того, как Фэнь Дай была ранена, отец ни разу не навестил ее, поэтому Фэнь Дай устроила невероятную истерику.

Фэн Юй Хэн слышала об этом от Ван Чуань. Характер Фэнь Дай походил на характер Чэнь Ши, но она была моложе. Только небесам известно, превзойдет ли она ее, когда вырастет.

Две сестры проболтали некоторое время после завтрака, пока не вошла служанка, ведя за собой пожилую женщину со слугой.

Фэн Юй Хэн обнаружила, что не знала их, но увидела, что Ван Чуань поприветствовала их как знакомых. Она сразу поняла, что они, скорее всего, были людьми из дворца августейшего принца.

Конечно же, Ван Чуань лично привела их в комнату. Они сразу же преклонили колени и поприветствовали Фэн Юй Хэн, сказав:

— Эта слуга отдает дань уважения принцессе.

Они назвали ее принцессой, без сомнения — люди из дворца августейшего принца.

Ван Чуань быстро представила их:

— Молодая госпожа, это преданная портниха поместья, которая пришла, чтобы снять мерки для одежд молодой госпожи и третьей молодой госпожи.

Сян Жун не думала, что портниха придет так быстро. Одежда из изысканного облачного шелка, она очень переживала, что не сможет ее носить. Лучше было выставить ее на обозрение.

Портниха очень быстро измерила тела обеих молодых госпож. Ван Чуань также принесла два рулона ткани, чтобы женщина забрала их.

Сян Жун чувствовала невероятную радость, но не могла ее выразить. Поспешно попрощавшись с Фэн Юй Хэн, она сказала, что должна пойти сказать наложнице-матери Ань, чтобы та тоже смогла почувствовать себя счастливой.

Фэн Юй Хэн не остановила ее. Она, в конце концов, десятилетний ребенок, поэтому у нее и должны быть такие чувства.

После того как Сян Жун ушла, она кое-что вспомнила и, опустив голову, посмотрела на туфли. Когда она бегала сегодня утром, обувь была не очень удобной. Она просто приказала служанке принести ей новую пару. Надев ее, она передала старую Ван Чуань:

— Отнеси Фэнь Дай и скажи, что я дарю ей ее.

— Наложница-мать Хань даже не посмела показать четвертой молодой госпоже обувь, которую молодая госпожа подарила в прошлый раз. Она, должно быть, боялась, что четвертая молодая госпожа устроит еще одну истерику, — Ван Чуань прикрыла рот, улыбаясь.

— Какая разница, — пожала плечами Фэн Юй Хэн и улыбнулась, — на этот раз лично доставь их Фэнь Дай и скажи, что приданое было обменяно на них. Скажи ей, что она может играть с ними, как захочет, у старшей сестры их много.

— Эта слуга понимает, — Ван Чуань взяла обувь и вышла из комнаты.

Фэн Юй Хэн почти могла предсказать реакцию Фэнь Дай, когда та увидит эти туфли, но это не имело к ней никакого отношения. Что посеешь, то и пожнешь. Эта Фэн Фэнь Дай такая злая в таком юном возрасте. Неужели она приняла ее за человека, которого легко запугать?

В ту ночь Бань Цзоу вернулся из какого-то неизвестного места и вручил Фэн Юй Хэн сумку с выпечкой, сказав ей:

— За эти несколько дней его высочество съездил в военные казармы в Фэн Тай. Они были куплены по пути, когда он возвращался.

— Бань Цзоу, сколько мест ты посещаешь каждый день? Если я столкнусь с опасностью, ты сможешь прийти и уйти, когда захочешь? — Фэн Юй Хэн схватилась за голову: она с трудом понимала передвижения Бань Цзоу.

— Мастер в поместье. Бань Цзоу иногда переходит на сторону принца. Как только мастер выходит из поместья, Бань Цзоу не покидает вас, — очень естественно ответил скрытый охранник.

Фэн Юй Хэн кивнула, это было очень хорошо.

— Евнух Чжан хотел, чтобы этот слуга передал его послание. Он сказал, что лекарство, которое мастер дала в прошлый раз, было очень эффективным. Он преклоняет колени в благодарность за милость принцессы.

— Я приготовлю еще немного позже, и ты сможешь отнести его евнуху Чжан, — подумав некоторое время, сказала Фэн Юй Хэн, счастливая, что этот вопрос улажен.

— Да, — как же Бань Цзоу хотелось спросить госпожу, что она подразумевает под "подготовкой"! Но, шмыгнув носом, он сумел устоять перед этим желанием. В мгновение ока он вернулся в свое укрытие.

Фэн Юй Хэн открыла мешок с выпечкой и взяла печенье с неизвестной начинкой. Ее рот наполнился сладостью, как и ее сердце.

Эта сладость длилась до рассвета следующего дня, до самой пробежки с Сян Жун. Она светилась улыбкой, заставляя улыбаться и Сян Жун. Ее радость помогала ей перебороть чувство усталости от интенсивных упражнений. Хотя были времена, когда они почти не могли продолжать, в конце концов, им удалось завершить свои пять кругов вокруг павильона Единого Благоденствия.

После завтрака две сестры отправились с Яо Ши и Цзы Жуем во двор Изящного Спокойствия, чтобы отдать дань уважения основательнице. Они пришли рано. Бабушка Чжао только что закончила уборку у основательницы и улыбнулась, сказав:

— Вторая молодая госпожа самая почтительная.

— Как это возможно? Третья сестра пришла со мной, — ответила Фэн Юй Хэн.

— В последнее время дни стали холоднее. Вы не мерзнете по ночам? — быстро спросила основательница.

— Спасибо бабушке за заботу. Здесь не холодно. Что касается бабушкиной поясницы, то дни стали холодными, поэтому нужно уделять ей больше внимания, — она покачала головой и вытащила из рукава еще несколько медицинских пластырей. — А-Хэн принесла еще немного. Когда придет время, бабушка, примени их.

Увидев медицинские пластыри, основательница была счастлива. Она быстро заставила бабушку Чжао принять их должным образом и от всего сердца похвалила ее:

— Это действительно наша А-Хэн, наша драгоценность.

Пока она говорила, вошли Хань Ши, Ань Ши и Цзинь Чжэнь. Позади них была Фэн Чэнь Юй.

Основательница увидела, что все прибыли, и быстро выпрямила спину. Ей нравилось, что многие люди преклоняют колени и приветствуют ее. Она была тщеславна и наслаждалась тем, что могла кивать головой и говорить: "Вы можете подняться". Если бы это могли увидеть все те люди, которых она знала в детстве, то все детские обиды действительно испарились бы. Думая об этом, она решила, что поднимет этот вопрос, если у нее будет шанс при разговоре с Фэн Цзинь Юанем. Пусть найдет причину вернуться в старый дом, пусть эти люди увидят, где сейчас находится семья Фэн.

Пока она размышляла об этом, все уже вошли в комнату. Фэн Юй Хэн увидела, что Хань Ши держала голову опущенной, а ее глаза покраснели. Казалось, она чего-то избегает. Приняв это близко к сердцу, она внимательно рассматривала ее некоторое время и заметила, что левая сторона лица Хань Ши опухла. Мало того, казалось, что ее прическа отличалась от обычной. Прядь волос прикрывала половину ее лба, под ней можно было едва-едва разглядеть кровавый след.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 94.1. Погашение задолженности**

Фэн Юй Хэн почувствовала, что была слишком благосклонна к людям поместья Фэн. Прошло много дней с тех пор, как она в последний раз вызывала у них головные боли. Пламя вспыхнуло в ее сердце, она подождала, пока группа женщин усядется, прежде чем сказать:

— Почему лицо наложницы-матери Хань опухло? Кажется, на лбу тоже кровь. Ты с кем-то подралась?

Хань Ши чуть не треснула от гнева.

Ввязываться в драку с другими, делать что-то настолько низкое — на это могла осмелиться только Чэнь Ши. Независимо от того, насколько она была плоха, она знала, как принять во внимание свою репутацию и репутацию Фэнь Дай. Но ее лицо... Она сделала все возможное, чтобы его не заметили, но была неспособна избежать пытливого взгляда Фэн Юй Хэн.

— Я не делала ничего подобного. Из-за невнимательности я наткнулась на что-то ночью, — беспомощно объяснила она.

— Вот оно что, — задумчиво протянула Фэн Юй Хэн, — с раной на лбу все понятно, но чтобы от столкновения с чем-то опухла половина лица... Наложница-мать Хань действительно уникальна.

Основательница чувствовала, что тон голоса Фэн Юй Хэн весьма странен, но не стала задумываться об этом слишком много. Она просто посмотрела на Хань Ши и сказала:

— Сколько тебе лет, что ты все еще можешь расшибиться обо что-то ночью? Разве семья Фэн не предоставила тебе служанку, чтобы заботиться о тебе по ночам?

— Во всем виновата эта наложница и ее небрежность. Свекровь слишком обеспокоена этим, — ответила основательнице Хань Ши, быстро встав.

Та только глаза закатила. Как она могла вложить какую-то энергию в мысли о наложнице?

Хань Ши увидела, что основательница больше ничего не говорит, и быстро села на стул, опустив голову еще ниже.

В это время Фэн Чэнь Юй встала и, забрав коробку из рук служанки, отдала ее основательнице:

— Бабушка, деньги, которые хотела вторая сестра, внучка запросила их у дяди по материнской линии. Здесь двести тысяч таэлей в банкнотах. Взгляните, бабушка.

Глаза у старухи загорелись, когда она услышала эти слова. Деньги прибыли. И большая их часть принадлежала ей!

Быстро взяв коробку у бабушки Чжао, она открыла ее и пересчитала. Ни больше, ни меньше — ровно двести тысяч таэлей.

— Ох, Чэнь Юй очень хорошо справилась с этим вопросом. Ты должна помнить, что по своей сути ты дочь семьи Фэн. Независимо от того, насколько богата семья Чэнь, они все еще просто торговая семья. Твое будущее контролируется семьей Фэн, так что все, что ты делаешь, должно быть в первую очередь ради семьи Фэн, — кивнула основательница.

— Внучка запомнит, — поклонилась Чэнь Юй.

— Бабушка права. Это деньги семьи Фэн. Это не А-Хэн хотела получить их от семьи Чэнь, — сказала Фэн Юй Хэн, подняв уголки губ.

— А-Хэн, в конце концов, это деньги, которые заработали твои магазины, поэтому ты должна ими распоряжаться! — основательница жестом показала бабушке Чжао отнести коробку с банкнотами Фэн Юй Хэн.

— Из этих двухсот тысяч пятьдесят будут отданы третьей сестре, чтобы помочь с ее приданым. Оставшуюся сумму получит бабушка. Конечно, часть отца тоже перейдет к бабушке. А-Хэн не нужна, чтобы справиться с этим, — сказала Фэн Юй Хэн, добронравно оттолкнув руки бабушки Чжао.

Основательница была очень довольна пониманием Фэн Юй Хэн богатства. Она держала коробку, как ребенка, и очень неохотно передала пятьдесят тысяч в банкнотах бабушке Чжао для Ань Ши, которая быстро преклонила колени и поблагодарила основательницу за милость. Как поблагодарила и Фэн Юй Хэн.

Когда Хань Ши увидела это, ее глаза налились кровью от зависти. Она не могла не винить Фэн Фэнь Дай. Если бы не ее бессмысленные крики в тот день, часть банкнот из этой коробки перешла бы к ней! Теперь деньги исчезли, их заменили старыми туфлями. Фэнь Дай уже устроила ей истерику по этому поводу. Она чувствовала, что справедливости на самом деле не существует.

— Вторая сестра, — после того, как вопрос с банкнотами был улажен, Чэнь Юй еще раз заговорила с Фэн Юй Хэн, — семья Чэнь вернет в Чудесную Сокровищницу сегодня антиквариат, который ты хотела. Когда он будет возвращен, вторая сестра сможет пойти и провести инвентаризацию.

— Дело не в том, что я хотела этот антиквариат. Это антиквариат, украденный матерью, — Фэн Юй Хэн еще раз поправила ее, особенно выделив голосом слово "украденный", что заставило вспыхнуть глаза Фэн Чэнь Юй. — Старшая сестра, не волнуйся. Для инвентаризации я пошлю людей, знакомых с этой индустрией, — сказав это, она повернула голову к Ван Чуань и продолжила: — Съезди позже во дворец августейшего принца и попроси его высочество отправить человека, который разбирается в антиквариате, в Чудесную Сокровищницу.

Ван Чуань кивнула, принимая этот приказ.

Услышав эти слова, Фэн Чэнь Юй сдвинула брови.

Основательница решила сменить тему — деньги ведь уже разделены. Она начала говорить с Яо Ши о том, о чем очень хотела поговорить:

— Цянь Жоу! — она назвала Яо Ши просто по имени. — Есть кое-что, что я хотела обсудить с тобой.

Яо Ши посмотрела на нее и хотела ответить в своей обычной манере: "Что такое, мама?" Но остановилась, вспомнив, что она больше не главная жена семьи и не имеет права звать ее матерью. Она — просто наложница, так что, как и Ань Ши, и Хань Ши, решила обратиться к ней как к свекрови. Превратив слова, которые, было, уже сорвались с ее языка в другие, женщина бесчувственно спросила:

— Какие наставления есть у свекрови?

Основательница почувствовала, что та слишком холодна. Это не было ей в радость, но она не могла противоречить себе в такое время. Она могла только вдохнуть поглубже пару раз и с правильным настроем сказать:

— Цзы Хао восстановился после травм за прошедшие несколько дней. Самое время ему вернуться в Сяо Чжоу.

— Ох, — Яо Ши только кивнула.

Основательница поразилась. Она не думала, что у Яо Ши будет такая реакция. Для нее Яо Ши — та, с кем всегда было легко разговаривать; кроме того, она выполняла приказы семьи Фэн. Раньше, когда у семьи Фэн возникали какие-либо потребности, она без каких-либо напоминаний использовала связи семьи Яо, чтобы помочь. Но сейчас...

У нее не было другого выбора. Она могла только прямо сказать:

— Как ты думаешь, ты могла бы поговорить с принцессой Вэнь Сюань, чтобы Цзы Хао смог вернуться к учебе в академии Юнь Лу?

— Тогда мой муж должен пойти во дворец Вэнь Сюань! Я не знаю, что свекровь имеет в виду, говоря эти вещи этой наложнице! — Яо Ши непонимающе моргнула несколько раз.

— Я имею в виду, что ты и принцесса Вэнь Сюань близки. Академия Юнь Лу принадлежит семье Е. Если ты сможешь поговорить об этом с принцессой Вэнь Сюань, то зачем беспокоить Цзинь Юаня поездкой в их дворец? — просто сказала основательница, сердито закатив глаза.

— Здесь эта наложница действительно ничего не может сделать, — покачала головой Яо Ши. — Свекровь, возможно, не знает, но принцесса Вэнь Сюань и эта наложница действительно близки. Но именно поэтому принцесса размышляла о моем внезапном смещении поместьем Фэн с должности первой жены до наложницы и дальнейшем изгнанием этой наложницы с детьми в горы на северо-западе. Ранее по дороге в храм Всеобщей Терпимости эта наложница испробовала все возможные методы, чтобы успокоить ее гнев.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 94.2. Погашение задолженности**

— Раз ее гнев был успокоен, почему ты не можешь помочь? — основательница больше ничего не понимала.

— Принцесса Вэнь Сюань ничего не может поделать с тем, что случилось со мной. Даже если бы она хотела, у нее не было возможности сделать это. Она могла только тяготиться этими мыслями. Но без всякой видимой причины ее оскорбила непосредственно главная госпожа. Кроме того, была оскорблена даже самая любимая императорская дочь — Тянь Гэ. Свекровь, как вы хотите, чтобы эта наложница попросила о помощи? В тот день, если бы эта наложница не остановила ее, принцесса Вэнь Сюань развернула бы экипаж и вернулась в столицу, чтобы доложить об этом непосредственно в императорский дворец, — правдиво ответила Яо Ши.

Услышав эти слова, основательница была ошеломлена. Она не смела даже вспоминать о том, что происходило в тот день. Что за слова использовала Чэнь Ши! Не нужно говорить о том, что другая сторона — принцесса, даже обычный гражданин не потерпел бы такого. Проще говоря, эту катастрофу устроила Чэнь Ши. Теперь, когда Яо Ши объяснила свой вклад, с каким лицом она все еще могла просить у нее помощи?

— Может ли быть, что не существует абсолютно никакого способа? — пробормотала старуха.

— Эта наложница ничего не может сделать. Если у свекрови есть идеи, то, пожалуйста, расскажите нам, — не могла не сказать Яо Ши, найдя слова, которые она услышала, смехотворными.

Веки основательницы дернулись. Почему она чувствовала, что после этих трех лет изменилась не только Фэн Юй Хэн, но и Яо Ши? Эта Яо Ши стала почти такой же, как и Фэн Юй Хэн. Она могла лишать дара речи других всего несколькими словами.

Она не знала точно, но ее чувства к семье Фэн охладели, она отдалилась. Под влиянием Фэн Юй Хэн Яо Ши стала такой отстраненной.

После этих слов казалось, что больше ничего нельзя сказать. Все вдруг притихли.

Основательница рассматривала этих женщин, но чем дольше она смотрела на них, тем сильнее паниковала. Она постоянно думала о том, что следует сделать для ее Цзы Хао! Это был единственный сын от первой жены!

Но в это время Фэн Юй Хэн снова открыла рот, чтобы причинить неприятности:

— Ранее отец сказал, что поищет известного врача для лечения болезни старшего брата. Интересно, нашел он кого-нибудь или нет?

Эти слова вновь заставили основательницу ощутить себя на грани краха. Не в силах больше терпеть, она просто махнула рукой:

— Вы все можете вернуться.

Все встали и собрались уйти. Но Цзинь Чжэнь по какой-то причине внезапно остановилась и поднесла руку к груди, выражение ее лица изменилось.

— Что с тобой случилось? — небрежно спросила Хань Ши, находившаяся рядом с ней.

— У тебя плохой цвет лица! Может быть, ты недостаточно отдохнула? — Ань Ши тоже задала той вопрос.

— Как могло быть, что она недостаточно отдохнула? Дорогой муж проводит у нее каждую ночь. Я считаю, что те, кто не может хорошо отдохнуть, это мы, сестра, — фыркнула Хань Ши.

Из-за такого вмешательства Хань Ши, состояние Цзинь Чжэнь, казалось, немного улучшилось. Она быстро сказала:

— Я побеспокоила обеих наложниц. Я в порядке. Это из-за того, что я слишком поздно легла спать прошлой ночью.

Цзинь Чжэнь нашла оправдание, но оно приобрело совсем другой смысл, как только Хань Ши услышала его и высказалась:

— Ну, конечно, муж ходит туда каждый день. Если бы ты могла лечь спать пораньше, то это было бы странно!

— Ты заставила свое лицо так выглядеть! Тебе нужно вернуться в свой двор и позаботиться об этом, так почему ты все еще ворчишь? Тебе непонятно, чем ты должна заняться? Только из-за своего характера Ань Ши не спорит с тобой; в противном случае, как она могла бы позволить тебе продолжать быть столь высокомерной в этом поместье! — хлопнула по столу основательница, она действительно не могла привыкнуть к Хань Ши.

Хань Ши больше ничего не могла сказать, раз основательница рассердилась. Угрюмая, она покинула двор Изящного Спокойствия.

Фэн Юй Хэн взглянула на Цзинь Чжэнь. Под спокойным выражением ее лица она увидела скрытую нервозность и страх. Казалось, она пришла к какому-то выводу.

Поскольку три магазина снова открылись, Цин Юй оказалась занята весь день, ее тяжело было застать. Фэн Юй Хэн вернулась в павильон Единого Благоденствия вместе с остальными. Цзы Жуй отправился прямо в свой дворик, чтобы научиться читать под руководством учителя. У Яо Ши же имелось несколько вопросов, которые она решила задать Фэн Юй Хэн:

— Были ли вещи, которые я сказала сегодня, слишком суровыми? Раньше я бы так не сказала, но с тех пор, как мы вернулись в столицу, я не знаю, что происходит, но не могу успокоить свой темперамент.

— Все потому, что поместье Фэн определенно не мирное место. Мы будем стремиться к мирным дням, однако они не должны за наш счет удовлетворять свои потребности. Мама, то, что вы сегодня сделали, было очень хорошо. Некоторые из этих людей совершенно бесстыдны, так почему мы должны поддерживать их достоинство?

— Я на самом деле не направляла все это на свекровь. Я думала только о том, что Фэн Цзы Хао забрался в твою комнату посреди ночи. Твой отец все еще не поговорил с тобой. Эта семья даже не узнает, когда произошло преступление!

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Независимо от того, почему Яо Ши это сделала, то, что она способна на это, уже большое улучшение. Людям надо столкнуться с трудностями, прежде чем они смогут стать лучше.

Она отправила Яо Ши обратно в ее двор и посоветовала служанке хорошо о ней позаботиться. Прямо перед уходом она взглянула на послушную бабушку Сунь и вернулась в свой двор.

— Как насчет того, чтобы взять другую служанку? — предложила ей Ван Чуань. — Цин Юй не в состоянии справиться сама с таким объемом работы — целых три магазина. Сейчас эта слуга пойдет к его высочеству за экспертом по антиквариату. Юная госпожа не должна оставаться без служанки, которая могла бы позаботиться о вас.

— Не будем спешить. Я не буду торопиться и посмотрю позже, — сказала Фэн Юй Хэн, немного подумав.

Ван Чуань больше ничего не сказала. Она просто прибралась и приготовилась уходить. Обернувшись, она увидела Цзинь Чжэнь со служанкой, поспешно подходивших к ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 95.1. Вам лучше не иметь каких-либо странных намерений по отношению ко мне**

Фэн Юй Хэн ожидала, что Цзинь Чжэнь придет. Кроме того, она не удивилась, когда та оставила свою служанку снаружи, закрыв за собой дверь в главный зал, и упала на колени.

Она махнула Ван Чуань рукой, отсылая девушку, выполнять ее поручение. И, когда Ван Чуань ушла, обратила свое внимание на Цзинь Чжэнь.

— Что ты здесь делаешь? Встань, — она сказала ей встать, но совсем не испытывала чувства поддержки.

— Я прошу вторую молодую госпожу спасти меня. Я знаю, что вторая молодая госпожа определенно на это способна, поэтому умоляю вас спасти мою жизнь! — Цзинь Чжэнь выглядела очень испуганной, ползя вперед и обхватывая ногу Фэн Юй Хэн.

Девушка нахмурилась и опустила руку, чтобы дотронуться до запястья Цзинь Чжэнь. Этим она подтвердила ранее сделанное ею предположение.

— Около двух месяцев, ближе к трем. Это явно не мой отец.

— Вторая молодая госпожа все знает. Цзинь Чжэнь и не пытается скрыть это от второй молодой госпожи. Этот ребенок действительно не от мастера, поэтому не должен родиться, — только кивнула, признаваясь, Цзинь Чжэнь. Ей было очень стыдно, но от Фэн Юй Хэн она ничего не могла скрыть.

— Почему? — Фэн Юй Хэн посмотрела на Цзинь Чжэнь с неким замешательством на лице. — Разве ты не пришла ко мне за методом, который убедил бы моего отца, что этот ребенок от него?

— Нет, я здесь не для этого, — покачала головой Цзинь Чжэнь. — Это невозможно скрыть. Ребенок со временем вырастет. Если он вырастет похожим на меня, то все будет хорошо, но если он станет похожим на этого человека... Семья Фэн, может, и не будет ничего подозревать, но этот человек... Я слишком хорошо понимаю его. Он определенно начал бы шантажировать меня. Проводить каждый день на грани, прятаться то тут, то там... Возможно, лучше не рожать его, — сказав это, она подняла голову и искренне взмолилась: — Вторая молодая госпожа хорошо разбирается в медицине. Я умоляю вторую юную госпожу дать мне рецепт, чтобы спровоцировать выкидыш этого ребенка.

— Почему бы просто не найти врача снаружи? Я не буду участвовать в подобной мерзости, — несмотря на то, что ей не нравилась Цзинь Чжэнь, и девушка находила личные отношения между ней и Ли Чжу довольно позорными, она считала убийство еще не рожденного ребенка самой ужасной вещью на свете.

— Врачам снаружи нельзя доверять! Такого рода вещи не должны предаваться огласке, поэтому я пришла ко второй молодой госпоже.

— Что, если я расскажу отцу? — она, забавляясь, посмотрела на собеседницу. — Ты так уверена, что я помогу тебе в этом?

— Нет! — Цзинь Чжэнь впала в панический транс, а затем продолжила: — Вторая молодая госпожа, лучше будет оставить эту слугу ради того, чтобы влиять на мастера через постельные беседы. С тех пор как мастер принял меня, эта слуга решила встать на сторону второй юной госпожи. Эта слуга знает, что вторая молодая госпожа контролирует небо и землю. Эта слуга будет полностью в вашем распоряжении.

— Возвращайся. Я подумаю об этом еще немного, — Фэн Юй Хэн, естественно, знала о мыслях Цзинь Чжэнь. Если бы она оставила ее, все было бы так, как та и сказала. Она хотела иметь кого-то, кто мог бы поколебать Фэн Цзинь Юаня через постельные разговоры, но этот ребенок...

Она не сказала ни да, ни нет. Просто отправила Цзинь Чжэнь обратно во двор Исполнения Желаний. В конце концов, такова жизнь. Она, Фэн Юй Хэн, не собиралась спешить.

Ван Чуань вернулась во второй половине дня и сказала Фэн Юй Хэн, что в Чудесной Сокровищнице все проверено и не было никаких проблем, кроме...

— Когда эта слуга прибыла в Чудесную Сокровищницу, семья Чэнь не только вносила коробки, но и выносила их. Они сказали, что ошиблись ранее и принесли неправильные.

Фэн Юй Хэн рассмеялась, эта семья Чэнь действительно интересная. Даже когда дело дошло до такого, они все равно попытались отдать подделки, чтобы обмануть ее. Должно быть, после того, как она сказала, что пригласит кого-нибудь из дворца августейшего принца, чтобы осмотреть товары, Чэнь Юй сообщила об этом им.

Как бы то ни было, вопросы с магазинами были теперь решены. Она, наконец, обрела спокойствие.

Отчитавшись, Ван Чуань ушла обедать на кухню, а, вернувшись, увидела, поспешно подходящего слугу, который охранял Сосновый двор. Подойдя к Фэн Юй Хэн раньше него, она сказала:

— Вторая молодая госпожа, пришел слуга из Соснового двора и передал, что мастер зовет вас.

Фэн Юй Хэн не знала, что произошло на самом деле, но собиралась пойти в Сосновый двор с Ван Чуань.

В это время в Сосновом дворе Фэн Цзинь Юань принимал гостя.

Посетителем был ни кто иной, как лорд Дин Ань, который, выпрямившись, сидел в гостевом кресле, так и не притронувшись к предложенной чашке чая. Указывая на два сундука, стоявших посередине комнаты, он искренне сказал:

— Это небольшой подарок, который, я надеюсь, лорд Фэн любезно примет.

— Мой лорд, что это значит? — обвел рукой предложенное Фэн Цзинь Юань.

— В тот день в моем поместье принцесса праздновала свой день рождения. Три молодых госпожи поместья Фэн действительно выразили этому лорду свое почтение. Тем не менее дочь моей семьи с юных лет испорчена и гнила и не понимает серьезности вещей. Она обидела вторую молодую госпожу семьи Фэн. Этот лорд пришел... Ах! — лорд Дин Ань был немного смущен. — Пришел просить прощения.

Однако Фэн Цзинь Юань покачал головой:

— Этот чиновник слышал, что принцесса Дин Ань заставила мою дочь от моей первой жены играть на цитре для группы танцовщиц вашего поместья. Было также сказано, что позволить сделать это дочери моей семьи Фэн — благосклонность небес!

Лорд Дин Ань был поражен. Он знал только то, что Цин Лэ поведала ему. Однако она не рассказала ему все полностью. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань произнес это, он был действительно смущен.

— Как такое могло случиться? Молодая госпожа семьи Фэн девушка благородных кровей. Как они могли заставить молодую госпожу семьи Фэн играть на цитре для них? Это действительно фарс!

— Это действительно так, — кивнул Фэн Цзинь Юань. — Милорд, этот чиновник получил приглашение дворца и любезно позволил своим трем дочерям присутствовать на дне рождения вместе, но на платье одной из них служанка вылила чай, другая была вынуждена играть на цитре для группы танцовщиц, а третью опозорила императорская дочь Цин Лэ. Милорд враждует с моим поместьем Фэн? — проговорив все это, Фэн Цзинь Юань встал. — Если есть что-то, что моя семья Фэн сделала неправильно, я надеюсь, что лорд даст это понять. Этот чиновник немедленно извинится. Тем не менее дочери моей семьи все еще девочки, которые еще не вышли замуж, поэтому я надеюсь, что лорд, принцесса и императорская дочь не будут портить им репутацию.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 95.2. Вам лучше не иметь каких-либо странных намерений по отношению ко мне**

Когда он сказал это, лорд Дин Ань почувствовал, что больше не может держать лицо. В душе он не мог не проклинать Цин Лэ и принцессу. Однако он все еще имел дело с Фэн Цзинь Юанем, поэтому быстро встал и ответил, сложив церемонно ладони и поклонившись:

— О чем говорит лорд Фэн? Мой дворец всегда был в хороших отношениях с вашей семьей. Откуда взяться вражде? Ах! Все потому, что женщины моей семьи не умеют отличать хорошее от плохого. Этот лорд определенно накажет их, когда вернется. Надеюсь, лорд Фэн проявит понимание.

Фэн Цзинь Юань понимал, когда нужно остановиться. В конце концов, к нему пришли с дарами, говорили со смирением, так что он не мог вести себя слишком уж высокомерно. Поэтому, чтобы немного разрядить обстановку, он сказал:

— Дела между женщинами уже в прошлом. Как этот чиновник может спорить с милордом?

Лорд Дин Ань, наконец, вздохнул с облегчением и сел обратно. Взяв чашку чая, он сделал глоток.

Но после извинений лорд Дин Ань, похоже, не собирался уходить. Фэн Цзинь Юань подождал некоторое время и понял, что что-то не так:

— Может ли быть, что у милорда есть какие-то другие дела?

Лорд Дин Ань смущенно рассмеялся:

— Не могу скрыть это от лорда Фэн, но этот лорд действительно пришел сегодня, чтобы сделать запрос.

— О? Этот чиновник не знает, по какому поводу милорду нужна помощь?

Лорд Дин Ань сделал еще один большой глоток чая, размышляя, а затем сказал:

— Это связано с беспорядком, устроенным моей дочерью. Лорд Фэн мог не знать, но в тот день на праздновании также присутствовал его высочество седьмой принц. После этого инцидента, он сказал... Сказал, что отчитается перед императором и тот одобрит брак Цин Лэ. Ах! Этот человек всего лишь один из охранников поместья. Как Цин Лэ может выйти за него замуж?

— Тогда милорд имеет в виду... — лицо Фэн Цзинь Юаня похолодело. Он давно послал расследовать события того дня. Цин Лэ явно хотела подставить Фэн Юй Хэн. Значит, императорская дочь вашего поместья не может выйти за него замуж, но дочь моей семьи Фэн может? Пока он размышлял в этом направлении, его гнев медленно разгорался все сильнее. — Мы с вами оба знаем характер его высочества седьмого принца. Он может казаться добродушным, но нет ничего, что можно было бы легко обсудить с ним. Боюсь, что в этом вопросе этот чиновник действительно бессилен.

— У вас есть вторая молодая госпожа, которая может обсудить это с его высочеством седьмым принцем! — быстро произнес лорд Дин Ань. Как он мог позволить свернуть этот разговор? — Этот лорд слышал, что вторая молодая госпожа и его высочество седьмой принц действительно близки, и она даже называет его седьмым братом.

Фэн Цзинь Юань нахмурился, все больше и больше чувствуя, что этот лорд Дин Ань чересчур бесстыден, так что на полном серьезе сказал:

— Милорд, императорская дочь и стражник интересуются друг другом. Почему милорд не помогает им в достижении их целей, но хочет разлучить нежную пару?

— Каким это образом они заинтересованы друг в друге! — воскликнул лорд Дин Ань, хлопнув себя по бедру.

— Тогда что же случилось? — пытливо посмотрел на лорда Дин Ань Фэн Цзинь Юань. — Если они не заинтересованы друг в друге, как такое могло произойти?

Лорд Дин Ань только и мог, что безмолвно пыхтеть, прежде чем произнести:

— Дочь не понимает. Это все потому, что моя дочь ничего не понимает. Я надеюсь, что лорд Фэн сможет сделать это в этот раз. Если да, то этот лорд, безусловно, будет испытывать огромную благодарность.

Фэн Цзинь Юань определенно не думал о благодарности лорда Дин Ань. Это был совершенно бессильный и никому не нужный лорд. Император даже лишил его права присутствовать при дворе, так что о какой огромной благодарности шла речь?

— Боюсь, что этот вопрос нужно будет обсудить со второй дочерью.

Как только он произнес это, вошел слуга и, поклонившись, сказал:

— Мастер, прибыла вторая молодая госпожа.

— Поспеши! — нетерпеливо воскликнул лорд Дин Ань, но мгновенно замолчал, сразу почувствовав взгляд Фэн Цзинь Юаня.

— Пригласи вторую молодую госпожу, — медленно сказал Фэн Цзинь Юань.

Слуга немедленно ушел, и вскоре после этого вместе с Ван Чуань вошла Фэн Юй Хэн.

Как только она оказалась в комнате, то увидела лорда Дин Ань, сидящего в гостевом кресле, а затем заметила два деревянных сундука, стоявших в центре, и все поняла.

— Дочь приветствует отца и милорда, — на ее лице не отразилась ни одна эмоция, когда она вежливо выразила свое уважение.

Фэн Цзинь Юань уже привык к манерам Фэн Юй Хэн. Лорд Дин Ань также испытал ее характер на банкете по случаю дня рождения. На данный момент ни у кого не было аргументов. Лорд Дин Ань любезно сказал:

— Нет необходимости второй молодой госпоже быть настолько вежливой.

— Милорд слишком добр, — просто сказала Фэн Юй Хэн. Тем не менее она даже не взглянула на лорда Дин Ань. — Я не знаю, почему отец позвал А-Хэн. Что-то случилось?

— Это не у отца к тебе какое-то дело. Лорд Дин Ань хочет обсудить с тобой один вопрос, — кивнул Фэн Цзинь Юань.

— О? — Фэн Юй Хэн была озадачена. — Я дочь наложницы без ранга. Как милорд может что-то обсуждать со мной? Отец, не высмеивайте А-Хэн. Если у вас нет никаких вопросов, тогда А-Хэн вернется, — сказав это, она повернулась и приготовилась уходить.

Лорд Дин Ань бросился вперед и схватил Фэн Юй Хэн.

Девичьи глаза полыхнули адским пламенем. Она яростно тряхнула рукой, освобождаясь от хватки лорда Дин Ань, который в течение многих лет сражался на поле боя.

— Милорд, пожалуйста, имейте немного самоуважения! — холодно сказала она, ее взгляд стал еще более живым.

Лорд Дин Ань был шокирован. Он абсолютно не ожидал, что вторая молодая госпожа семьи Фэн имеет способности к боевым искусствам. Он не мог ничего с собой поделать, пристально вглядываясь в Фэн Юй Хэн.

— Милорд, глядя на эту скромную девушку, что именно вы имеете в виду? Эта скромная девушка даже моложе императорской дочери Цин Лэ. Лучше бы у милорда не было никаких странных намерений, — Фэн Юй Хэн нахмурилась еще больше.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 96.1. Милорд, что-то случилось с вашим домом**

Фэн Цзинь Юань был очень недоволен грубостью лорда Дин Ань. Встав, он напомнил ему.

— Ведите себя осмотрительнее, милорд.

Лорд Дин Ань быстро сделал несколько шагов назад и посмотрел на Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа, пожалуйста, останьтесь ненадолго. Этому лорду действительно есть, о чем попросить. Вторая молодая госпожа, пожалуйста, протяните руку помощи.

— Что может сделать такая ничтожная дочь наложницы, как я, чтобы помочь милорду?

— Это... — лорд Дин Ань немного смутился. Рассказанное Цин Лэ было действительно слишком ужасно. Не говоря уже о том, что Фэн Юй Хэн тоже жертва. И Цин Лэ, и сам он чувствовали, что оправдать это немного трудно даже с ее помощью. Но, в конце концов, это его дочь. Как бы зол он ни был, он все равно должен был найти выход. — Не могла бы вторая молодая госпожа Фэн сказать несколько хороших слов его высочеству принцу, Чистосердечному правителю, и попросить его высочество не докладывать о... произошедшем в тот день императору? — лорд Дин Ань чувствовал, что Цин Лэ разрушила все его достоинство, пока проговаривал все это.

Тем не менее Фэн Юй Хэн немедленно спросила:

— О произошедшем в тот день? В какой день? В чем дело?

— О том, что произошло в день рождения принцессы... в подсобных помещениях, — немного подавленно уточнил лорд Дин Ань.

— Вот оно что! Значит, о том, что императорская дочь Цин Лэ принимала ванну с мужчиной, и это видели все.

Услышав слова Фэн Юй Хэн, лорд Дин Ань чуть не свалился в обморок от гнева. Раз она все понимала, то почему ему нужно было говорить это так ясно?

— А-Хэн действительно не понимает, о чем думает милорд, — лицо Фэн Юй Хэн застыло. Повернувшись к Фэн Цзинь Юаню, она сказала: — Думаю, отец расследовал то, что произошло в тот день. Тогда императорская дочь Цин Лэ сказала всем, что не хочет выходить замуж за мужчину в ванной, что хочет замуж за жениха этой дочери, за его высочество августейшего принца. Сегодня лорд Дин Ань лично пришел в поместье и хочет, чтобы эта дочь умоляла его высочество седьмого принца. Может ли быть, что эту дочь заставляют передать должность официальной августейшей принцессы?

— Нет, нет! — лорд Дин Ань не стал ждать, пока Фэн Цзинь Юань договорит и быстро прояснил свою позицию: — Вторая молодая госпожа, пожалуйста, не волнуйтесь. Этот лорд будет строго контролировать Цин Лэ. Мы определенно не ставим целью вмешательство в брак второй молодой госпожи и августейшего принца.

— Разве это так? — Фэн Юй Хэн в замешательстве посмотрела на лорда Дин Ань. — Милорд, вы уверены, что можете взять на себя ответственность за императорскую дочь Цин Лэ? Тогда почему милорд преклонил колени перед императором по настоянию императорской дочери Цин Лэ и просил разрешения на брак несколько лет назад? Эта скромная девушка знает, что вы — лорд. Наши маленькие ворота и усадьба, естественно, не могут сравниться с дворцом, но мой отец может стерпеть это. Сейчас императорская дочь Цин Лэ все еще громко кричит о желании выйти замуж за августейшего принца. Отец, — обратилась она к Фэн Цзинь Юаню, — вы премьер-министр двора! Почему мы должны терпеть такие оскорбления?

Она возложила издевательства, которые перенесла, на Фэн Цзинь Юаня. Тот тоже чувствовал, что дворец Дин Ань слишком коварный. Он не мог не спросить лорда Дин Ань:

— Милорд, почему вы все усложняете для моей семьи Фэн?

Лорду Дин Ань было трудно защищаться. Гнев, который он терпел и подавлял, медленно начал вырываться, и он сердито указал на Фэн Цзинь Юаня:

— Вам лучше уметь различать, что хорошо, а что плохо! В конце концов, я лорд Дин Ань. У вас, как у премьер-министра, более низкий ранг, чем у меня. Какое право вы имеете бросаться положением перед этим лордом?

— Милорд, если этот министр помнит правильно, то это вы пришли к нам; кроме того, милорду не стоит забывать, что это моя усадьба Фэн! Единственный, кто бросается своим положением, это вы! — рассмеялся Фэн Цзинь Юань.

— Вы... — лорд Дин Ань топнул в гневе ногой. — Прекрасно! Отлично! Фэн Цзинь Юань, вы не должны слишком радоваться. Этот лорд пришел сегодня уважить вас. Не думайте, что этот лорд не посмеет пойти к императору и доложить о вас!

— Тогда я призываю милорда сделать это! Если подумать, его высочество седьмой принц уже рассказал о счастливых событиях, произошедших с императорской дочерью Цин Лэ императору. Император также должен ждать вас, чтобы одобрить брак императорской дочери Цин Лэ.

— Из-за чего милорд злится? Праздник приближается к вашему дому. Вы должны быть счастливы, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

Лорд Дин Ань пришел в ярость из-за комментариев отца и дочери, но прежде чем он смог снова заговорить, слуга, остававшийся снаружи, крикнул:

— Мастер! Пришел стражник из дворца Дин Ань, он просит о встрече.

— Хм? — лорд Дин Ань замер и небрежно спросил: — Что-то случилось?

Слуга толкнул дверь, и вошел охранник из дворца. Слуга не смотрел на Фэн Цзинь Юаня, он смотрел только на лорда Дин Ань с весьма тревожным выражением лица:

— Мастер, это ужасно. Вы должны вернуться во дворец и взглянуть сами! Наш дворец снова был подожжен девятым принцем!

— Что? — лорд Дин Ань был шокирован, как и Фэн Цзинь Юань. Фэн Юй Хэн же не смогла сдержаться и начала смеяться, приведя лорда Дин Ань в ярость. Глядя на девушку, он сказал: — Над чем вы смеетесь?

— Милорд, я смеюсь в своем собственном доме. Из-за чего вы злитесь? — состроив невинные глаза, ответила Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань не хотел, чтобы эти двое продолжали препираться, думая: -"Вы уже довольно взрослый человек и пререкаетесь с двенадцатилетней девочкой. Вам не кажется, что это слишком неприглядно?" — и просто отдал приказ:

— Такая большая проблема возникла во дворце. Как милорд может спорить с моей дочерью? Ей только двенадцать лет!

Лорд Дин Ань, наконец отреагировал и, запахнувшись в рукава, поспешно ушел.

Слуга Соснового двора последовал за ним и проводил из поместья. Наконец, в кабинете остались только отец и дочь.

— Его высочество августейший принц поджег дворец Дин Ань, ты знала об этом заранее? — не мог не спросить Фэн Цзинь Юань, посмотрев на свою вторую дочь.

— Я действительно не знала, — покорно покачала головой Фэн Юй Хэн.

— Похоже, его высочество вымещает на них свой гнев из-за тебя, — беспомощно и горько рассмеялся Фэн Цзинь Юань.

— Он также вымещает и гнев семьи Фэн, — сказала Фэн Юй Хэн, посмотрев на Фэн Цзинь Юаня. — В день банкета по случаю дня рождения дворец Дин Ань повел себя ошибочно не только с А-Хэн. Были обижены и старшая, и третья сестры. Такая красивая техника игры на цитре старшей сестры на самом деле использовалась для каких-то служанок. Что касается третьей сестры, хотя она и дочь наложницы и ни в чем не провинилась, но служанка пролила чай на ее платье. Как еще на это можно смотреть?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 96.2. Милорд, что-то случилось с вашим домом**

— Отец знает, — кивнул Фэн Цзинь Юань. — Вы все были разгневаны. Сегодня отец не выразил почтение лорду Дин Ань. Ты должна понять, что, сделав это, отец окажется под большим давлением.

Фэн Юй Хэн оценила все мгновенно. Сегодняшнее отношение Фэн Цзинь Юаня полностью удовлетворило ее. Поэтому она надела на лицо улыбку:

— Отец, не волнуйтесь. Если лорд Дин Ань действительно доложит о неприятностях императору, А-Хэн попросит его высочество августейшего принца помочь семье. Но, думаю, у лорда Дин Ань не должно быть много времени на споры с нами. Кто знает, как сильно сгорел его дом?

— У девятого принца с самого детства такой характер. Хотел бы я, чтобы он относился к тебе немного по-другому. Ты должна помнить: не зли его. Этот человек подвержен перепадам настроения, так что — кто знает — он может и изменить свое отношение к кому-то, с кем хорошо обращался раньше, — вздохнул Фэн Цзинь Юань.

— Большое спасибо, отец. Дочь все это запомнила, — эти слова Фэн Юй Хэн были очень искренними. С тех пор как Фэн Цзинь Юань вернулся из дворца, он начал проявлять отцовские чувства немного сильнее. — Ах, да, — она вдруг вспомнила что-то и, достав из рукава мешочек, передала его Фэн Цзинь Юаню: — Это случилось в день банкета по случаю дня рождения. Старшая сестра подарила это его высочеству Чистосердечному правителю. Но его высочество не захотел принять его и попросил эту дочь вернуть мешочек отцу. Он также сказал, что на этот раз он не будет спорить со старшей сестрой по этому поводу, но если это произойдет во второй раз, он пригласит отца и лично поговорит с ним.

Фэн Цзинь Юань уставился на кошелек с неописуемым гневом. Чэнь Юй не была мастером рукоделия. Швы кошелька выглядели неприглядно, он был плохо сшит. С первого взгляда он мог сказать, что это ее рук дело. Но он ясно предупредил Чэнь Юй, что она не может принять решение о человеке, пока семья Фэн не определится со своей позицией. Почему Чэнь Юй не послушала его?

— Ты можешь вернуться! — дал отмашку Фэн Цзинь Юань дочери. Он слегка запутался. Он знал, что внешность его высочества принца, Чистосердечного правителя, была такой, что очень немногие девушки могли ему сопротивляться, но он никогда не думал, что Чэнь Юй, которая четко знала, чего хочет, также будет тронута им!

Когда Фэн Юй Хэн вернулась в павильон Единого Благоденствия, Хуан Цюань возвратилась из монастыря Всеобщей Терпимости. Она доставляла лекарство Мань Си и принесла новости от нее:

— Юная госпожа, Мань Си сказала, что люди семьи Чэнь побывали в монастыре Всеобщей Терпимости за два дня до этого. Но ни одна из буддийских монахинь монастыря не позволила им встретиться. Той ночью Чэнь Ши не оставила Мань Си присматривать за ней, но та тайком заглянула в ее комнату и увидела, что свеча горела уже полночи.

Фэн Юй Хэн усмехнулась. Как люди семьи Чэнь могли смотреть на страдания Чэнь Ши в женском монастыре? Они должны были найти способ вытащить ее. Но она не знала, какими методами они воспользуются. Она также не знала, будет ли этот план осуществляться за счет кого-то другого.

В это время во дворе Хань Ши Фэн Фэнь Дай больше не пряталась в постели — рука уже заживала — доктор зафиксировал ее тканью на шее. И теперь она металась по своей комнате, ходя из угла у гол.

Служанки из комнаты были отосланы уже давно, остались только она и Хань Ши, которая сидела на стуле и с небольшим страхом смотрела на беспокойную Фэнь Дай.

Ранее Ван Чуань принесла обувь непосредственно Фэнь Дай и прямо сказала, что эти ботинки отданы ей вместо пятидесяти тысяч таэлей приданого. Фэнь Дай вышла из себя и после того, как Ван Чуань ушла, просто начала рвать и метать, избив ее. Но женщина не смела оттолкнуть или даже прикоснуться к ней — в конце концов, она все еще была ее матерью и беспокоилась о ее травме. Она могла только страдать от ее ударов, результатом которых стал порез на лбу и опухшее лицо. Хань Ши действительно волновалась, что Фэнь Дай нападет еще раз.

Но в этот раз, кажется, Фэнь Дай, думала о чем-то другом. Покружив по комнате, она остановилась и, размышляя в течение длительного времени, смотрела на Хань Ши.

Женщина хотела спросить ее, о чем та думает, но в этот момент Фэнь Дай заговорила:

— Наложница-мать, пока Чэнь Ши не в поместье, не должна ли ты воспользоваться этим шансом, чтобы дать отцу сына?

Хань Ши почувствовала, что ее сердце трепещет, но она немедленно вздохнула:

— Сколько дней прошло с тех пор, как была принята Цзинь Чжэнь и твой отец в последний раз приходил в этот двор?

— Все зависит от твоих усилий. Пока ты этого желаешь, всегда будет что-то, что можно сделать.

Фэнь Дай ломала себе голову, как заставить Хань Ши забеременеть. Что же касается другой стороны, Фэн Цзинь Юань в первый раз за последние дни не пошел во внутренний двор Исполнения Желаний, а отправился в павильон Единого Благоденствия, когда все крепко спали.

Он помнил, что основательница сказала ему ранее. Яо Ши тоже была одной из его женщин. Ему не нужно было поднимать ее на должность главной жены, но он не мог и дальше оставлять их одних и игнорировать их.

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что его выступление перед лордом Дин Ань должно было оставить благоприятное впечатление у Фэн Юй Хэн. Если он воспользуется этим шансом и хорошо отнесется к Яо Ши, возможно, он сможет восстановить свои отношения с этой дочерью.

Более того, девятый принц был очень своенравен в ранней юности, но теперь, когда он уже вырос, поджечь дворец без видимых причин было немного неоправданно. Он долго размышлял, прежде чем прийти к выводу: единственная возможность — император сам втихую предложил это. Только так девятый принц мог сжечь дворец таким бессовестным образом — получив согласие императора. Ему нужно будет не забыть послать людей посмотреть, что осталось от этого дворца.

В это время в павильоне Единого Благоденствия Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуй еще не спали. Яо Ши, однако, приготовилась ко сну. Сразу после того, как посуду помыли, вошла бабушка Сунь и с тревогой сказала:

— Госпожа, мастер идет сюда.

— Что? — Яо Ши была поражена и неосознанно спросила: — Зачем он пришел сюда?

Бабушка Сунь повернула голову и посмотрела на темное небо, как бы гадая:

— Может быть, мастер хочет отдохнуть здесь сегодня вечером?

Яо Ши почувствовала себя не очень хорошо, ее внезапно затошнило. Она родила Фэн Цзинь Юаню сына и дочь, но после стольких событий этот человек все еще приходит, чтобы увидеть ее. Независимо от того, как она думала об этом, ей было некомфортно.

— Пусть Цин Лин расскажет об этом второй молодой госпоже, — приказала Яо Ши с холодным лицом. В то же время она взяла верхнюю одежду, которую уже сняла, и снова надела ее.

В это время Фэн Цзинь Юань уже прибыл и тихо спросил:

— Цянь Жоу, ты уже отдыхаешь?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 97.1. То, что всегда терпит неудачу**

Больше трех лет прошло с тех пор, как Фэн Цзинь Юань в последний раз заходил в комнату Яо Ши, но теперь не было никого, кто бы пригласил его. Яо Ши просто сидела на стуле во внешнем зале и смотрела на Фэн Цзинь Юаня. Она не поприветствовала его и не показала никакой радости от встречи с ним, на ее лице не было даже улыбки.

Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул. Казалось, что за эти три года замерзло не только сердце второй дочери, даже его настоящая жена больше ничего не чувствовала к нему.

Он не мог не подумать о тепле Цзинь Чжэнь и Хань Ши, начиная жалеть, что пришел в павильон Единого Благоденствия. Когда он проходил мимо лунных врат в Ивовом дворе, служанка, охранявшая их, задала ему много вопросов, прежде чем пропустить его. После этого она последовала за ним, как за преступником. Тем не менее ему все еще нужен был кто-то, кто проведет его, иначе он действительно потерялся бы в этом поместье, в которое никогда не ступал.

— Ты... ты хорошо себя чувствуешь в последнее время? — Фэн Цзинь Юань немного растерялся. Никто не обратил на него внимания, поэтому он сел и сам налил себе чашку чая.

— Большое спасибо мужу за беспокойство. У меня все хорошо, — кивнула Яо Ши. Она даже не хотела использовать эти два слова: "эта наложница".

— Ты обычно ложишься спать так рано? — он посмотрел в окно. Хотя небо и потемнело, другие наложницы должны были с готовностью ждать его. Что за рассуждения заставили ее лечь так рано? Даже относительно спокойная Ань Ши искренне ждала его в гости. Неожиданно, что эта когда-то очень хорошая официальная жена была столь холодна к нему.

— Я привыкла, — коротко ответила Яо Ши, не собираясь тратить ни слова больше.

— Тогда как насчет того, чтобы лечь немного позже сегодня вечером? — Фэн Цзинь Юань коротко и ясно выразил свои намерения. — Уже столько дней прошло с тех пор, как ты вернулась, но я не приходил, чтобы увидеть тебя. Это была небрежность с моей стороны. Сегодня вечером я буду с тобой. Мы были порознь много лет, и, думаю, тебе есть, что сказать мне.

Однако Яо Ши покачала головой:

— Мне нечего сказать мужу. Муж должен вернуться.

Фэн Цзинь Юань пораженно хмыкнул:

— Ты не понимаешь, что я имею в виду?

— Разве муж не понимает, о чем я говорю? — Яо Ши взглянула ему прямо в лицо. В ее взгляде не отразилось и капли теплых чувств к нему.

— Я ничего не понимаю! — Фэн Цзинь Юань притворился дураком. Затем встал, схватил Яо Ши и потянул ее в сторону спальни.

Как Яо Ши могла сопротивляться его силе? Женщину невольно протащило за ним. Ее одолевали весьма противоречивые чувства. Изначально она решила полностью отделиться от Фэн Цзинь Юаня по таким вопросам, но если ее заставляли... Она все еще была женой семьи Фэн. Как она могла этого избежать? Расстроившись, она понадеялась, что Фэн Юй Хэн поспешит и спасет ее. Но когда она снова подумала об этом... Как дочь могла помешать отцу войти в комнату матери? Ее сердце упало.

— Муж, — она сама заговорила в отличие от прошлого раза, — мое тело не совсем в порядке, я не смогу позаботиться о муже.

Фэн Цзинь Юань проигнорировал ее. Он протянул руку, чтобы снять одежду с Яо Ши, но в этот момент кто-то открыл дверь снаружи.

Только он собирался разозлиться, как услышал детский голос:

— Отец! Это правда пришел отец? Цзы Жуй очень скучал по отцу!

В мгновение ока его бедро обхватил Цзы Жуй. Этот ребенок стал немного упитаннее, а его щеки — пухлее. Его мордашка была круглой и весьма очаровательной.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на этого чрезвычайно очаровательного сына и почувствовал, что его гнев исчез. Быстро наклонившись, он поднял Цзы Жуя и спросил его:

— Когда это Цзы Жуй прибежал?

— Слуги сказали, что отец пришел в павильон Единого Благоденствия. С тех пор как Цзы Жуй вернулся в поместье, я не видел отца и немного волновался. Я умолял старшую сестру привести Цзы Жуя. Отцу не нравится видеть Цзы Жуя, верно? — зачастил мальчик.

Фэн Цзинь Юань взглянул на Фэн Юй Хэн, вошедшую следом за сыном. Как он мог не понять эту ситуацию? Но Фэн Цзы Жуй сказал, что это он вытащил Фэн Юй Хэн, чтобы увидеть его. Поэтому он никак не мог обвинить ее. Он мог только потрепать сына за щеки и притворно сказать:

— Как это возможно? Отцу очень нравится Цзы Жуй.

— Это замечательно! — мальчик поцеловал мужчину в щеку и большими любящими глазами посмотрел на него, ошеломив Фэн Цзинь Юаня.

У него было много детей. В детстве он больше всего любил Фэн Юй Хэн, но она всегда была далека и никогда не приближалась к нему. После этого он души не чаял в Чэнь Юй и Цзы Хао, но к тому времени Чэнь Юй уже была взрослой девочкой, так что не могла подобраться к нему слишком близко. Что касается Фэн Цзы Хао, казалось, что он не был способен ни на что другое, кроме как есть, пить, играть и волочиться за кем-нибудь.

Теперь, когда Цзы Жуй поцеловал его вот так, он ощутил хоть какие-то эмоции по отношению к нему. Так все еще существовал ребенок, добивавшийся любви таким образом. Чтобы стать кем-то большим, чем просто строгим отцом, он засмеялся от эмоций, которые вызвал этот поцелуй.

На некоторое время его недовольство было рассеяно вмешавшимися детьми.

Он просто перенес Цзы Жуя во внешнюю комнату. Пока он задабривал и играл с Цзы Жуем, он расспросил его о домашней работе. У Цзы Жуя были вопросы и ответы, то, чему он научился на собственном опыте. Это заставило Фэн Цзинь Юаня задвинуть подальше этот вопрос с Яо Ши.

Яо Ши наконец-то смогла вздохнуть с облегчением, но когда она взглянула на Фэн Юй Хэн, волна страха захлестнула ее.

— Мама, не бойтесь. Отец не сможет долго здесь оставаться, скоро ему придется уйти, — тихо проговорила Фэн Юй Хэн, взяв Яо Ши за руку.

Яо Ши была озадачена, но очень быстро получила ответ на свой вопрос.

— Мастер, — вошла служанка Цин Лин и поприветствовала Фэн Цзинь Юаня, — наложница Хань послала служанку, сказать, что у нее есть, что поведать мастеру.

— Я останусь сегодня в павильоне Единого Благоденствия. Как может наложница-мать Хань не понимать правил? — нахмурился Фэн Цзинь Юань.

— Наложница-мать Хань находится в поместье в течение многих лет, так что не может быть, что она не знает правил, — быстро сказала Фэн Юй Хэн. — Было бы лучше все разузнать, чтобы не упустить из виду какую-нибудь важную проблему. Отец, почему бы не пригласить эту служанку и не спросить ее?

Фэн Цзинь Юань кивнул, и Цин Лин пошла за служанкой.

— Мастер, — эта служанка вошла и немедленно опустилась на колени. Ее глаза были красными от слез.

— Почему ты плачешь? — раздраженно спросил Фэн Цзинь Юань, мгновенно нахмурившись.

— Я умоляю мастера пойти к наложнице-матери Хань! — быстро сказала служанка.

— Что случилось с наложницей-матерью Хань? — поспешила спросить вместо отца Фэн Юй Хэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 97.2. То, что всегда терпит неудачу**

— Наложница-мать Хань перестала принимать пищу с обеда, крича, что у нее болит голова. В начале мы думали, что ей будет лучше поспать некоторое время, но, кажется, она все еще не поправилась. Мало того, что ей не стало лучше, похоже, что все стало хуже. Наложнице-матери так плохо, что она не может встать с постели. Как в бреду она продолжает звать мастера. Мастер, пожалуйста, навестите ее!

— Отец, иди, проведай ее как можно быстрее! У наложницы-матери Хань всегда было слабое тело. Будет плохо, если она серьезно заболеет, — посоветовала Фэн Юй Хэн, хихикнув про себя.

Фэн Цзинь Юань действительно в течение многих лет души не чаял в Хань Ши. Хотя у него теперь была Цзинь Чжэнь, он все еще испытывал определенные чувства к Хань Ши, с которой был долгие годы. Теперь, когда он услышал, что его женщина больна, он больше не мог спокойно сидеть на месте. Поставив Цзы Жуя, он встал и сказал Яо Ши:

— Тогда я пойду, посмотрю. Я вернусь в другое время.

Яо Ши опустила голову и ничего не сказала. Фэн Цзинь Юань почувствовал, что должен ей что-то сказать. Он хотел взять руки Яо Ши в свои, но коленопреклоненная служанка напомнила:

— Мастер, пожалуйста, быстрее. Двор наложницы довольно далеко. Эта слуга действительно беспокоится, что наложница-мать Хань может не выдержать!

После этих слов Фэн Цзинь Юань повел себя так, как будто от этого зависела чья-то жизнь. Он повернулся и быстро вышел. Служанка поспешно встала и последовала за ним.

Только когда они ушли достаточно далеко, Яо Ши спросила Фэн Юй Хэн:

— Ты уже знала, что наложница-мать Хань пришлет кого-нибудь?

— Хуан Цюань сказала мне об этом, когда я шла сюда.

— Если задуматься, все сосредоточено на этом вопросе. Теперь мне не нужно будет волноваться. Конечно, в следующий раз, когда твой отец захочет прийти, она его остановит.

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала. Задумавшись над этим, она поняла, что должна пообщаться с Цзинь Чжэнь. Хань Ши могла спасти их от катастрофы один раз, но не во второй. Цзинь Чжэнь определенно позволит им вывернуться еще парой уловок. В конце концов, она, как дочь, не могла помешать отцу остаться на ночь в павильоне Единого Благоденствия.

Опять же, Хань Ши, симулируя болезнь, наконец, завлекла Фэн Цзинь Юаня в свой внутренний двор. Как женщина, которая долгое время не видела, как отец ее дочери входит в ее двор, она действительно заплакала, увидев Фэн Цзинь Юаня.

Она родилась хрупкой. Теперь, когда она, жалобно плача, лежала в постели, ее слезы действительно разбили сердце Фэн Цзинь Юаня.

Он собирался подойти и обнять свою любимую наложницу, но сегодняшний день действительно можно было считать несчастливым. Он услышал, как какая-то служанка осторожно вскрикнула:

— Мастер!

Хань Ши сердито обвила руками Фэн Цзинь Юаня за шею и сказала избалованным тоном:

— Я не отпущу вас так просто. Сегодня вечером вы мой муж.

— Хорошо! Я ни за что не уйду отсюда, — немедленно кивнул Фэн Цзинь Юань — он любил этот тон больше всего — и потянулся к воротнику Хань Ши.

— Мастер, прибыл третий мастер семьи Чэнь. Он ждет вас в Сосновом дворе, — снова раздался голос служанки снаружи.

— Я вернусь, чтобы увидеть тебя в другой день. Чэнь Ван Лян лично приехал в поместье. Я боюсь, что что-то случилось, — беспомощно сказал Фэн Цзинь Юань, наконец, оттолкнув Хань Ши и поднявшись с кровати, после чего развернулся и вышел из комнаты.

Хань Ши была так зла, что чуть не поломала зубы, сжав челюсть. Яростно схватив подушку, она кинула ее на пол. От двери раздался голос Фэнь Дай:

— Отец был доставлен к твоей двери, но ты даже не смогла удержать его! Раньше я думала, что ты способна на соблазнение мужчин, но теперь, кажется, что у тебя больше нет этой способности, верно?

— Закрой свой рот! — взвилась Хань Ши. — Фэн Фэнь Дай, вот, что я скажу тебе. Если ты хочешь быть богатой и знаменитой, то борись за это сама! Если ты хочешь девятого принца, то возьми и укради его для себя! У тебя есть такая возможность! Если ты способна на это, то иди и победи Фэн Юй Хэн и Фэн Чэнь Юй. Если нет — не толкай меня вперед!

— Ты думаешь я не хочу? — Фэнь Дай ворвалась внутрь. Наклонившись, она взяла подушку и бросила в Хань Ши. — Я хочу быть дочерью первой жены. Почему не я? Разве это не твоя проблема? Чэнь Ши смогла подняться на должность главной жены, так почему б и тебе это не сделать? Семья Чэнь смогла использовать поместье Фэн и стать торговыми владыками. Как так вышло, что твоя семья Хань даже не может достать насекомое? С такой низкой родословной, ты не должна была нацеливаться на поместье Фэн. Ты заставила меня страдать без видимых причин. Какая же ты мать? Будет лучше, если ты просто умрешь!

Фэн Фэнь Дай небрежно и недолго думая выкрикнула все это. Пометавшись по комнате взад-вперед, она начала бить ее, из-за чего у нее снова разболелась рука. Как только рука начала болеть, она заплакала. Она рыдала и продолжала проклинать Хань Ши:

— Меня на самом деле ударил мужчина, который мне нравится! Если бы ты хоть чего-то стоила в поместье Фэн, даже если он принц, разве он посмел бы сделать это со мной? Ты никчемная женщина. Быть твоей дочерью — это хуже всех восьми путей страданий вместе взятых (1)!

Хань Ши почувствовала подозрительную сладость в груди. Она отчаянно хотела подавить ее, но не могла, как ни старалась. И тут кровь забила фонтаном. В следующую секунду она упала на пол и потеряла сознание.

...................\_\_\_\_\_\_

1. Когда исторический Будда достиг просветления, он задумался над тем, как поделиться знаниями с другими. Вскоре он прочитал первую проповедь и изложил основы своего учения — Четыре благородных истины. Он также объяснил природу и причину страданий и сообщил, что есть средство для избавления от них — Восьмеричный путь.

Благородный восьмеричный путь — это руководство для исследования и практики областей этой религии. Того, кто отправляется в такое путешествие, ждет великая мудрость, которую можно испытать и проверить в повседневной жизни. Практика помогает увидеть бытие реалистично, без заблуждений, наполняющих разум и создающих шум и тоску, и в целом оказывает благотворное действие.

Говоря кратко о Восьмеричном пути в буддизме, следует сразу отметить, что он не линеен. То есть его нельзя представить в виде процесса последовательного обучения. Скорее, он символизирует собой восемь аспектов жизни, которые интегрированы в повседневную деятельность последователя. Многие его области нельзя изучить полноценно, не практикуя другие.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 98.1. Куда делся дворец Дин Ань?**

Весь двор был в панике из-за обморока Хань Ши. Фэн Фэнь Дай знала, что именно она стала причиной этого переполоха, но даже не собиралась подойти и посмотреть, что случилось с ее матерью. Она просто развернулась и убежала.

Тем временем в Сосновом дворе Фэн Цзинь Юань смотрел на три миллиона таэлей в банкнотах, которые принес Чэнь Ван Лян.

Три миллиона! Он действительно хотел эти три миллиона. Сейчас было очень много расходов. С поместьем Фэн все было в порядке, но он должен был реально показать свои намерения третьему принцу. Семья Чэнь прислала деньги, но эти деньги пришли с условиями.

— Зять, — искренне посоветовал Чэнь Ван Лян, — моя сестра действительно доставляет много проблем. Это то, что наша семья Чэнь прекрасно знает, но даже если вы пренебрегаете многими годами брака, вы должны думать о Чэнь Юй!

— Чэнь Юй всегда будет моей дочерью от первой жены, — Фэн Цзинь Юань был полон решимости в этом вопросе.

— Зять должен понимать, насколько свирепа вторая молодая госпожа семьи Фэн, — покачал головой Чэнь Ван Лян. — Чэнь Юй украла ее положение дочери первой жены. Она ясно дала понять, что вернулась ради мести. Основываясь на ее порочных действиях, я боюсь, что она разорвет Чэнь Юй на части, не оставив ни одной целой косточки. Более того, у девятого принца нет надежды взойти на трон. Если семья Фэн может защитить только одну дочь... Было бы лучше защитить Чэнь Юй.

— Вы пытаетесь вмешаться в дела моей семьи Фэн? — выражение лица Фэн Цзинь Юаня заледенело.

— Этот не смеет, — Чэнь Ван Лян быстро поклонился, — я беспокоюсь только как зять. Этот ребенок, Чэнь Юй, родилась для этого пути. В том году даос Цзы Ян сказал эти слова, так что зять не должен отказываться от нее!

Фэн Цзинь Юань был раздражен словами, которые сказал Чэнь Ван Лян, но на самом деле думал примерно так же. Неважно, как сильна Фэн Юй Хэн сейчас, девятый принц не станет императором. Что с того, что она обладала поддержкой Чистосердечного правителя и дворца Вэнь Сюань? Когда придет время, и нынешний император умрет, позволит ли новый продолжать девятому принцу вести себя так дико?

— У меня есть планы на этот счет. Вы можете возвращаться, — сказал Фэн Цзинь Юань Чэнь Ван Ляну, положив банкноты в рукав.

Как только Чэнь Ван Лян увидел, что Фэн Цзинь Юань берет банкноты, то облегченно вздохнул про себя. Хорошо, что он пожелал взять эти деньги. Сам же Чэнь Ван Лян, как умный человек, определенно был не из тех, что следят за каждым чужим шагом. Раз Фэн Цзинь Юань сказал эти слова, то он вернется и будет ждать. Закончив обсуждение, он посчитал, что не пройдет много времени, прежде чем его сестра вернется в поместье.

После того как Чэнь Ван Лян ушел, перед Фэн Цзинь Юанем появился скрытый страж. Фэн Цзинь Юань спросил его:

— В монастыре Всеобщей Терпимости все спокойно?

— С тех пор как люди из семьи Чэнь ушли, главная госпожа перестала поднимать шум. Она даже занималась с монахинями на протяжении дня.

— Похоже, ее младший брат придумал план, как спасти ее жизнь, — кивнул Фэн Цзинь Юань. — Забудь об этом, можешь идти.

Скрытый телохранитель исчез.

Фэн Цзинь Юань думал о возвращении к Хань Ши, но когда он вышел из Соснового двора, то не смог контролировать свое желание посетить внутренний двор Исполнения Желаний. Цзинь Чжэнь была, в конце концов, еще молода. Этим она все еще держала его на привязи, контролировала Фэн Цзинь Юаня, он не был способен остановиться.

Цзинь Чжэнь получила сообщение, что Хань Ши до обморока была избита Фэнь Дай, когда он достиг двора Исполнения желаний. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань появился и, казалось, был в полном порядке, она поняла, что он определенно не слышал новости. Она быстро отдала приказ служанкам, которые охраняли двор:

— Через некоторое время, независимо от того, кто придет или что случилось, не позволяйте им беспокоить мастера. Если они придут и будут кричать, уведите их. Как можно дальше отсюда.

Служанки кивнули, и сразу после этого она услышала голос Фэн Цзинь Юаня:

— Сейчас середина ночи. Почему ты до сих пор не отдыхаешь?

— Если бы эта наложница уснула, не осталось бы никого, кто ждал бы мужа, — ответила уговаривающим голосом Цзинь Чжэнь, быстро надев на лицо соблазнительную улыбку и втянув его внутрь комнаты, обхватив мужчину за талию.

Но разум Фэн Цзинь Юаня блуждал где-то далеко. Цзинь Чжэнь была уверена в своих силах, но все еще не могла заставить Фэн Цзинь Юаня разговориться.

— Может, мужа что-то беспокоит? — спросила девушка, просто присев рядом с Фэн Цзинь Юанем и начиная массировать ему ногу.

Фэн Цзинь Юань немного задумался, прежде чем схватить Цзинь Цзен за кисть руки. Посмотрев на шрам на ее запястье, он спросил:

— Чем это вызвано?

На сердце Цзинь Чжэнь потеплело, и она сразу же сделала обиженный вид:

— Ранее я совершила ошибку и была обожжена в наказание главной госпожой.

— Обожжена? — Фэн Цзинь Юань нахмурился. — Что она использовала, чтобы обжечь тебя?

— Раскаленный кусок металла. Главная госпожа использует его специально, чтобы наказывать слуг. Тех, кто не выполняет ее желания. Она некоторое время нагревает его в жаровне, а потом прикладывает к месту, которое может быть скрыто одеждой, — сказала ему Цзинь Чжэнь.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как внутри поднимается волна гнева, и тут же сел прямо. После ее слов он долгое время хранил молчание.

Цзинь Чжэнь думала, что он почувствует себя плохо из-за того, что Чэнь Ши обожгла ее, и готовилась выдать несколько обнадеживающих слов, но Фэн Цзинь Юань высказался первым:

— У нее всегда был такой характер. Она ведь из зажиточной семьи Чэнь. Не надо ее слишком ненавидеть, ведь она стала испорченной и гнилой, потому что была их единственной дочерью.

Цзинь Чжэнь моргнула несколько раз, не совсем понимая сказанное Фэн Цзинь Юанем. Он говорил от имени Чэнь Ши? Но... Почему? Разве ту не отправили в храм? Может ли быть, что она вернется?

— О чем говорит муж? — она все же была сообразительной женщиной. Естественно, Фэн Цзинь Юань говорил такие вещи не просто так. В такие моменты она должна плыть по течению. — Эта наложница ранее служила главной госпоже. Наказание необходимо, когда совершаются ошибки. Откуда взяться ненависти?

— Если ты можешь думать об этом так, то это хорошо, — кивнул Фэн Цзинь Юань. — Не беспокойся. Я не буду относиться к тебе плохо в будущем. Роди ребенка моей семье Фэн — сына или дочь. Я определенно буду хорошо обращаться с ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 98.2. Куда делся дворец Дин Ань?**

Услышав эти слова, Цзинь Чжэнь внезапно почувствовала волну боли внизу живота. Она отвернулась и притворилась застенчивой. Наконец, ей удалось подавить тошнотворное чувство.

— Давай спать, — Фэн Цзинь Юань потянул ее под одеяла. Они оба заснули, думая о своих проблемах.

Но как могла Цзинь Чжэнь уснуть? Фэн Цзинь Юань только что передал ей сообщение, что, скорее всего, Чэнь Ши вернется. Это определенно не было хорошим знаком.

Ранним утром следующего дня Цзинь Чжэнь не стала ждать, пока Фэн Юй Хэн отправится отдать дань уважения основательнице. Фэн Юй Хэн, увидев ее такой, догадалась, что она тоже не сможет пойти во двор Изящного Спокойствия. Она отошла в сторону и попросила Яо Ши извиниться перед основательницей. Затем девушка привела Цзинь Чжэнь в свою комнату.

— Вторая молодая госпожа, — Цзинь Чжэнь была очень встревожена, — дело, о котором это наложница упомянула в разговоре со второй молодой госпожой… Вторая молодая госпожа приняла решение?

— Я уже говорила: жизнь есть жизнь. Хотя у меня есть медицинские знания, они ради спасения жизней. А не для того, чтобы убивать людей, — подняла брови Фэн Юй Хэн.

— Этот ребенок до сих пор не может считаться человеком, — с тревогой объяснила Цзинь Чжэнь, — это мое решение. Если это грех, то он мой собственный. Он не может считаться совершенным второй молодой госпожой, — она замолчала на мгновение, немного поразмыслила и просто сказала: — Если вторая молодая госпожа даст мне лекарство, которое поможет избавиться от этого плода, я... я подарю второй молодой госпоже большой подарок.

— О? — Фэн Юй Хэн чувствовала, что это очень странно, но вспомнила, как Бань Цзоу сказал ей, что прошлой ночью в поместье Фэн вошли люди семьи Чэнь и долго говорили с Фэн Цзинь Юанем. Она немного понимала ситуацию. Скорее всего, это связано с Чэнь Ши. У Цзинь Чжэнь должна быть некоторая информация по этому поводу. — Возвращайся. Я еще немного подумаю над этим.

— Вторая молодая госпожа, — беспомощно сказала Цзинь Чжэнь, положив руку себе на живот, — вторая молодая госпожа, поторопитесь! Через некоторое время... Я боюсь, что больше не смогу его скрывать.

Фэн Юй Хэн кивнула, отпуская Цзинь Чжэнь.

Примерно двухмесячный плод не оставлял ей слишком много времени для маневра. Как только срок достигнет трех полных месяцев, она будет выглядеть беременной. Она боялась, что даже если захочет спрятать свое состояние, то просто не сможет этого сделать. Более того, после трех месяцев беременности избавляться от ребенка с помощью лекарств станет еще опаснее.

Девушка беспомощно вздохнула. Она должна была помочь Цзинь Чжэнь избавиться от плода. В конце концов, если бы ее раскрыли, то это было бы не очень хорошо. Но ей просто не хватало возможностей. Выкидыш не должен быть напрасным, но она не знала, что Цзинь Чжэнь называла большим подарком.

— Бань Цзоу, — позвала она, и тот немедленно появился. Много раз Фэн Юй Хэн хотела спросить Бань Цзоу, где он обычно прячется и спит, но думала, что это секрет, который скрытые охранники не хотели бы раскрывать, и отбрасывала эту мысль, — съезди в храм Всеобщей Терпимости. Взгляни, есть ли какие-либо движения со стороны Чэнь Ши.

Бань Цзоу кивнул и спросил:

— Сейчас?

— Да, прямо сейчас.

— Тогда, госпожа, вы не должны покидать поместье.

— Я поняла, — Фэн Юй Хэн обхватила голову руками.

Бань Цзоу исчез в мгновение ока. Она огляделась, убедилась, что Бань Цзоу определенно далеко, и позвала Ван Чуань:

— Быстро, быстро, переоденься в обычную одежду. Давай сходим, посмотрим на дворец Дин Ань.

— Кто только что пообещал Бань Цзоу, что останется в поместье? — ухмыльнулась служанка.

— Все в порядке! — Фэн Юй Хэн хлопнула Ван Чуань по плечу. — Мы не покидаем столицу. Что может нам угрожать?

Ван Чуань немного подумала и согласилась. Люди девятого принца были по всей столице. Вокруг дворца скрыто еще больше наблюдателей. Как только что-нибудь бы случилось, она могла немедленно позвать людей, чтобы защитить Фэн Юй Хэн. Только поэтому девушка согласилась. Она вернулась в комнату, переоделась и покинула поместье Фэн, следуя за Фэн Юй Хэн.

Только когда они достигли главной дороги столицы, Фэн Юй Хэн узнала, какую реакцию вызвало сожжение дворца Дин Ань. Эту горячую тему обсуждали не только на главных улицах и в небольших переулках, но и в ресторанах от мала до велика. Были люди, которые не могли позволить себе поесть в ресторане, но все равно хотели услышать эту историю. Они прислонялись к окнам и внимательно слушали, опасаясь, что упустят какие-нибудь подробности.

— Слухи есть слухи. Они преувеличены. Независимо от того, насколько сильно дворец Дин Ань сожжен, все не должно быть так плохо, чтобы не осталось даже волоска! Насколько же большой пожар для этого нужен? — покачала головой улыбающаяся Фэн Юй Хэн, послушав рассказ некоторое время.

Прохожий рядом с ней услышал ее слова и не согласился, сказав:

— Эта молодая госпожа может не знать, но пожар начался около полудня, а дворец горел до поздней ночи. Во дворце Дин Ань не осталось даже лошадей.

— Что насчет людей? Если все лошади погибли в огне, то люди смогли сбежать? — воодушевленно спросила Фэн Юй Хэн.

— Я слышал, что у императорской дочери Цин Лэ сгорели все волосы. А у принцессы Дин Ань и брови, — ответил этот человек, покачав головой. — Правда это или нет, я не знаю.

Фэн Юй Хэн больше не задавала вопросов. Потянув Ван Чуань, она ускорилась и подошла к дворцу Дин Ань. Она действительно с нетерпением ждала шедевра Сюань Тянь Мина. Если пожар на самом деле был таким, как все описывали, и длился так долго, то что осталось от дворца Дин Ань?

Они вдвоем почти бежали к дворцу. Когда они оказались более или менее на месте, Фэн Юй Хэн осмотрелась. Перед ее глазами раскинулся большой пустырь. Она с любопытством спросила Ван Чуань:

— Мы свернули не туда?

— Нет. Мы шли правильно, — покачала головой та в ответ.

— Тогда где же дворец?

— Должно быть, вот там, — Ван Чуань указала на область, окруженную группой людей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 99.1. Этот взрывной нрав**

Фэн Юй Хэн двинулась к этим людям и услышала, как они переговариваются между собой:

— Я слышал, что настоящее золото не боится огня. Как вы думаете, ребята, мы могли бы вытащить из пепла несколько кусочков? Несмотря ни на что, это дворец. Не может же быть, чтобы там не осталось ни одного куска золота?

— Даже если они там есть, все равно не попадут в наши руки! Разве ты не видел, как сюда ворвалась группа охранников и обыскала это место после того, как пожар закончился? Даже если там что-то было, то они уже все забрали!

— Ах, какая жалость. Такой большой дворец исчез в мгновение ока.

Фэн Юй Хэн протерла глаза и уставилась на развалины перед собой... Ох, правильнее было бы сказать, на пепелище. Она спросила Ван Чуань:

— Это дворец Дин Ань?

— Я думаю... да... — слегка неразборчиво заплетающимся языком ответила Ван Чуань.

Хорошо! Фэн Юй Хэн поднесла руку ко лбу. Действительно, не осталось ни единого волоска. Даже каменная резьба главных ворот была разбита вдребезги.

— Как же сильна ненависть Сюань Тянь Мина к этому дворцу Дин Ань, чтобы извести его до такой степени? Раньше он сжег только их сад, так что они все еще могли его отремонтировать. Теперь... если они захотят жить здесь, возможно, его нужно будет реконструировать, верно?

— Его высочество, должно быть, выпускает пар для молодой госпожи. Не может быть, чтобы его высочество не знал о том, что произошло в день рождения принцессы Дин Ань. Дворец Дин Ань посмел издеваться над молодой госпожой, было бы странно, если бы его высочество сумел устоять, — сказала ей Ван Чуань.

Фэн Юй Хэн приподняла уголки рта... "Такой взрывной характер".

Чувствуя себя чересчур эмоциональной, она услышала группу нищих, мчащихся по улице позади нее. Они бежали и кричали:

— Премьер-министр Фэн действительно странный. Он постоянно меняет жен. Любая может стать дочерью его первой жены. Теперь он хочет отказаться от Чэнь Юй!

\*\*\*

Дворец Сян

Третий принц, Сюань Тянь Е, смотрел на Фэн Цзинь Юаня, который сидел справа от него. Долгое время он не произносил ни слова. Его внешний вид был величественным и внушительным. Даже когда он не выражал никаких эмоций, он казался сердитым. Кроме того, Сюань Тянь Е не улыбался вообще. Все его тело всегда окутывала густая гнетущая аура, которая кидала окружающих в холодный пот.

Фэн Цзинь Юань только что присел, но почувствовал холодок, пробежавшийся по затылку. Казалось, что на него сзади смотрели. Повернув голову, он не нашел даже тени присутствующего.

Наконец, Сюань Тянь Е заговорил в совершенно иной манере, нежели медлительный и нарочито двусмысленный Сюань Тянь Мин. Тон Сюань Тянь Е был холодным, как тысячелетние льды. Каждое слово, которое он произносил, было ледяной стрелой:

— Министр Фэн, этот принц хочет позаимствовать славу Чэнь Юй, это не ложь; однако, вы когда-нибудь видели императрицу, рожденную от наложницы?

— Ваше высочество принц Сян, не волнуйтесь. Чэнь Юй — дочь первой жены семьи Фэн. Этот факт никогда не изменится, — Фэн Цзинь Юань немедленно встал, по его лбу тек холодный пот.

— Разве это так? — Сюань Тянь Е посмотрел на Фэн Цзинь Юаня. — Министр Фэн нечасто выходит на улицу. Идите и послушайте. Даже нищие на обочинах знают, что вы сменили свою дочь первой жены. Как министр Фэн может говорить так решительно?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как у него распухает голова. Дело не в том, что он не слышал об этих слухах, но пока он думал, как остановить их, они пробрались во дворец Сян!

— Ваше высочество, этот чиновник, безусловно, быстро позаботится об этих слухах и положит свою жизнь, лишь бы защитить положение Чэнь Юй как дочери первой жены, — подумав еще немного, он просто сказал: — Мать Чэнь Юй в настоящее время находится в женском монастыре и молится за судьбу семьи Фэн. Прошло несколько дней, так что этот чиновник пошлет кого-нибудь за ней.

— О-о, — Сюань Тянь Е, наконец, отступил от своей внушительной манеры, — дочь первой жены должна быть достойной и правильной. Ее мать может умереть, но зачем оставлять ее в женском монастыре?

Фэн Цзинь Юань кивнул несколько раз и в то же время сунул руку в рукав. Он достал три миллиона таэлей в банкнотах, которые получил от Чэнь Ван Ляна прошлой ночью, и передал их Сюань Тянь Е:

— Этот чиновник знает, что ваше высочество принц Сян в настоящее время тратит большие суммы денег, и этот чиновник надеется, что ваше высочество примет этот подарок.

— Министр Фэн, что вы делаете? — Сюань Тянь Е обратил внимание на банкноты, и его настроение улучшилось.

— Этот чиновник уже следует за вашим высочеством и должен разделить бремя с вами. Я надеюсь, что ваше высочество не будет против этого, — немного придвинулся Фэн Цзинь Юань.

— Слова, которые скажет этот принц, вернитесь и хорошенько подумайте над ними. Кроме того, этот принц не заключает с вами союз только из-за вашей знаменитой дочери. Премьер-министр Фэн по-прежнему премьер-министр нынешнего двора. Этому принцу потребуется ваша помощь, — Сюань Тянь Е больше не собирался быть скромным — он протянул руку и взял банкноты, сунув их куда-то в район собственной талии.

— О чем говорит его высочество? Разделить бремя с вашим высочеством — это то, что нужно сделать.

Вернувшись домой из дворца Сян, Фэн Цзинь Юань отправился прямо во двор Изящного Спокойствия. Ему нужно было обсудить с основательницей текущее положение дел. Та быстро приказала служанкам:

— Идите, позовите молодых мастеров, юных госпож и наложниц во двор Изящного Спокойствия. Скажите им, что мне есть, что сказать им.

Когда служанка прибыла в павильон Единого Благоденствия, Фэн Юй Хэн и Ван Чуань только что вернулись. Получив сообщение, они быстро переоделись и бросились в сторону двора Изящного Спокойствия. Основательница позвала всех членов семьи, так что она решила, что, скорее всего, это как-то связано с ходящими на улицах слухами. Но она не знала, какие планы у семьи Фэн.

Не прошло и часа, как члены семьи Фэн собрались во внутреннем дворе Изящного Спокойствия, не хватало только Хань Ши.

— Где Хань Ши? — недовольно спросила основательница Фэнь Дай, чья рука все еще была сломана.

— Наложнице-матери Хань было плохо в последние два дня. Она не смогла встать с постели сегодня утром, — ответила со странным взглядом Фэнь Дай.

Фэн Цзинь Юань озадаченно хмыкнул:

— Я навещал ее прошлой ночью. Кажется, ей стало лучше. Как ей могло стать хуже настолько, что она не смогла встать с постели? Вызвали ли врача?

— Болезнь наложницы-матери ухудшилась после того, как отец ушел. В поместье нет врачей, — быстро объяснила Фэнь Дай.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 99.2. Этот взрывной нрав**

— Значит, врача до сих пор не вызвали? — Фэн Цзинь Юань немного разозлился. Она все еще была его любимой наложницей. Она болела целую ночь, но никто не вызвал врача?

— Так как она продержалась без врачебной помощи всю ночь, это не должно быть очень серьезной болезнью. Она может подождать еще немного. Важнее обсудить насущные вопросы, — заговорила основательница, как только он собрался сделать выговор Фэнь Дай.

Услышав эти слова, Фэн Цзинь Юаню было трудно продолжать. Он мог только замолчать и слушать, что говорит его мать:

— Я позвала вас сюда сегодня по двум причинам, — основательница оглядела комнату и, остановив взгляд на Фэн Цзы Хао, медленно продолжила: — Травмы Цзы Хао более или менее восстановились. Твой отец организовал для тебя посещение академии Ци Чжоу Ци Янь. Через пять дней ты отправишься в Ци Чжоу.

Фэн Цзы Хао фыркнул. Он был немного недоволен, но ничего не сказал.

Основательница увидела, что внук довольно послушен, и слегка кивнула, прежде чем продолжить:

— Второй вопрос касается Чэнь Ши. Она остается в женском монастыре Всеобщей Терпимости уже много дней и молится о благосостоянии семьи Фэн. Сегодня она начнет готовиться к возвращению в поместье. В конце концов, это большое событие, ведь она возвращается после молитв о судьбе семьи, благословленная храмом. К этому нужно подготовиться.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась про себя. Проще говоря, Чэнь Ши не просто возвращается, все должны быть готовы приветствовать ее.

Она была не единственной, кто чувствовал это. Помимо Цзинь Чжэнь, которая уже знала об этом, все остальные чувствовали себя странно. Особенно Фэн Фэнь Дай. Возвращение Чэнь Ши заставило ее почувствовать прилив гнева. Казалось, она услышала, как разбилась ее мечта стать дочерью первой жены. Она не могла не винить Хань Ши за то, что та не воспользовалась этой возможностью.

У Чэнь Юй не было никаких особых реакций. Она просто сказала Фэн Цзы Хао:

— Старший брат не должен разочаровывать бабушку и отца. Хотя академия Цзы Янь не может соперничать с академией Юнь Лу, она все еще довольно престижна.

Услышав ее слова, Фэн Цзинь Юань не мог не взглянуть на Яо Ши, обвиняя эту женщину в том, что она не хочет поговорить от имени Цзы Хао с принцессой Вэнь Сюань. Иначе, как сын достойного премьер-министра мог не поступить в академию Юнь Лу?

Этот взгляд был пойман Фэн Юй Хэн. Она не спешила отчитывать его, но небрежно сказала:

— Старший брат тоже должен заботиться о своем теле. Твоя болезнь заставляет бабушку и отца беспокоиться о тебе.

Упоминание о болезни Фэн Цзы Хао заставило сердца членов семьи Фэн вздрогнуть. Не то чтобы Фэн Цзинь Юань не искал известного доктора, но независимо от того, кто приходил, они все качали головами. У Фэн Цзы Хао будут проблемы с рождением детей. Об этом говорили все врачи без исключения.

Выражение лица основательницы стало уродливым, она слегка вздохнула, не желая развивать эту тему, и продолжила говорить о возвращении Чэнь Ши в поместье:

— Давайте выйдем и отпразднуем наступление середины осени всей семьей. Мы очень редко наслаждаемся живым совместным общением. Давайте воспользуемся возвращением Чэнь Ши в поместье, чтобы поесть всей семьей, — когда она сказала это, то взглянула на Фэнь Дай: — Пусть Хань Ши должным образом отдохнет и наберется сил, чтобы пообедать с нами.

Фэнь Дай несколько раз кивнула, не произнеся ни слова.

Фэн Цзинь Юань сказал, что Чэнь Ши никогда не вернется в поместье, но всего через несколько дней передумал?

Фэн Цзинь Юань тоже чувствовал, что это немного умалило его достоинство, но давление, исходящее от дворца Сян было слишком велико. Он мог поступить только так.

Неловкую атмосферу разрушила Чэнь Юй, мягко произнеся:

— Говоря о семейной трапезе, у Чэнь Юй есть идея.

— О? — основательница была очень счастлива, что хоть кто-то заговорил, и быстро спросила ее: — Какая идея есть у Чэнь Юй?

— Вторая сестра — единственная помолвленная дочь, которая войдет в августейший дворец. Эта роль требует навыков управления целым поместьем. Как насчет того, чтобы эта семейная трапеза была организована второй сестрой? Мы все члены одной семьи, сделает она что-то правильно или неправильно, хорошо или плохо, мы не будем придираться. Это также даст второй сестре шанс испытать это, — сказала Чэнь Юй.

Предложение было вполне разумным. Оно звучало так, будто она действительно лелеяла своих сестер, и основательница удовлетворенно улыбнулась, кивая:

— Ты действительно достойна звания дочери первой жены этого поместья. Чэнь Юй и правда разумна. Быть способной на такое внимание по отношению к своей младшей сестре, это действительно большая редкость.

Фэн Цзинь Юань также согласился с идеей Чэнь Юй. Он повернулся к Фэн Юй Хэн и сказал:

— Тогда, А-Хэн, мы просим тебя подготовить этот маленький праздник. Отец пошлет кого-нибудь за матерью послезавтра и не станет приглашать посторонних. Будут только члены нашей семьи. Просто позаботься о еде. Не стоит пугаться, Чэнь Юй правильно сказала: мы все члены одной семьи, неважно, хорошо это или плохо, никто не будет придираться к тебе.

Что могла сказать Фэн Юй Хэн? Ей оставалось только улыбнуться и согласиться:

— Дочь повинуется.

Возвращаясь в павильон Единого Благоденствия, Яо Ши немного волновалась:

— Почему я чувствую, что что-то случится, если ты будешь управлять семейным праздником?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала:

— Будет странно, если ничего не случится, — она поднырнула под рукав Яо Ши, прижавшись к женщине поближе. — А-Хэн не попадется в их сети. Мама, просто сядьте и приготовьтесь посмотреть спектакль.

Яо Ши продолжала немного волноваться, но ничего не могла поделать. Ее дочь была ребенком с большими идеями. Раз она сказала ей смотреть спектакль, она будет смотреть его.

Когда они вернулись во двор, Бань Цзоу тоже вернулся и сказал Фэн Юй Хэн:

— Похоже, что люди семьи Чэнь много раз ездили в монастырь Всеобщей Терпимости, чтобы тайно встретиться с Чэнь Ши. Эта особа стала гораздо более приветливой, чем раньше. Днем она даже помогает монахиням носить воду и готовить овощи. Но как только наступает ночь, ее игра немедленно рушится, она взрывается и начинает избивать и проклинать служанку по имени Мань Си.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 100.1. Укуси меня**

Фэн Юй Хэн прекрасно понимала ситуацию. Именно семья Чэнь скормила нужные идеи этой женщине. Они помогали Чэнь Ши создать условия для ее возвращения в поместье Фэн, но это требовало от нее поддерживать определенный уровень игры. Однако она не знала, сколько дней Чэнь Ши сможет так вести себя после возвращения в поместье.

— Мастер, — Бань Цзоу не ушел и продолжил, — этот слуга знает, что ваш отец недавно встречался с третьим принцем Сюань Тянь Е. Это, должно быть, связано с борьбой за трон и позицией семьи Фэн.

— Сюань Тянь Мин знает? — нахмурилась Фэн Юй Хэн.

— Его высочество знает, — кивнул Бань Цзоу.

— Кстати, к какой группе принадлежит наше высочество? — Фэн Юй Хэн было немного любопытно. Сейчас казалось, что Сюань Тянь Мин не имел никаких шансов в борьбе за трон, поэтому он должен сам поддерживать или помогать кому-то. Седьмой принц? Маловероятно.

На этот вопрос Бань Цзоу только покачал головой:

— Этот слуга не знает. Его высочество обычно ладит только с его высочеством седьмым принцем, но его высочество седьмой принц никогда не заявлял, что хотел бы получить трон.

— Значит, он сам по себе? — поразилась Фэн Юй Хэн. Казалось, она что-то поняла. Ей не хотелось слишком глубоко вникать в этот вопрос, но она верила, что настанет день, когда он скажет все лично. — Все в порядке. Ты можешь делать то, что тебе нужно, — она махнула рукой и отослала Бань Цзоу. Но тот, однако, полностью проигнорировал ее жест. Фэн Юй Хэн была удивлена. — Э-э... Бань Цзоу, есть что-то еще?

— Этот слуга слышал, что мастер покинула поместье, когда этот слуга отправился в монастырь Всеобщей Терпимости? — Бань Цзоу смотрел на Фэн Юй Хэн удивленным взглядом.

— Я просто пошла взглянуть на дворец Дин Ань, — Фэн Юй Хэн от неловкости зажала личико в ладонях.

— Но мастер обещала, что не покинет поместье, когда этого слуги не будет.

— Я не покидала столицу. Что могло со мной случиться? Кроме того, у меня есть Ван Чуань. А еще со мной, как твоим мастером, не так легко справиться! — Фэн Юй Хэн подняла и согнула руку: — Послушай, я могу позаботиться о трех-четырех людях, это не проблема.

— Это действительно не проблема? — Бань Цзоу приподнял брови.

— Это действительно не проблема, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Это хорошо, — Бань Цзоу немедленно исчез, оставив после себя слова: — тогда этот слуга пойдет и обсудит это с Ван Чуань.

Фэн Юй Хэн не нашла слов, чтобы ответить уже пустому месту, подумав только: — "Ван Чуань, позаботься о себе!"

В ту ночь Фэн Юй Хэн некрепко проспала около двух часов после завершения своей обычной ночной тренировки. Выплыв из этого краткого сонного марева, она обнаружила, что вообще больше не может заснуть, поэтому снова встала и, немного поразмыслив, решила попрактиковаться в боевых искусствах в саду.

Она чувствовала, что причина бессонной ночи в том, что ее спровоцировал Бань Цзоу. Если бы ее тело было столь же физически развитым, как и в предыдущей жизни, тот не беспокоился бы так о ее безопасности. Возвращаясь к этой мысли снова и снова, она понимала, что все еще недостаточно сильна.

Чувствуя все это, Фэн Юй Хэн практиковала набор упражнений боевой подготовки, чтобы быстрее усовершенствоваться. Она услышала, как Бань Цзоу сказал:

— Мастер, вам немного не хватает цингуна.

Она шморгнула носом. Цингун? Это немного трудно!

Когда она снова начала двигаться, то почувствовала, что издалека к ней что-то приближается. Сначала она немного удивилась и просто остановилась на месте. Девушка чувствовала, что это движение все ближе и ближе, — оно распространялось по ветру и было направлено прямо на нее.

Но Бань Цзоу никак не отреагировал. Ох, правильнее было бы сказать, что он вообще не собирался спешить и спасать ее. Вместо этого засмеялся и снова погрузился в молчание.

Фэн Юй Хэн охнула, а затем направилась прямо в сад.

Позади себя она услышала мягкое фырканье, и ночной гость также последовал за ней.

— Не используй цингун! — девушка впереди бежала, крича: — Если бы ты не использовал его, то проиграл бы!

— Мои ноги не в порядке, — опроверг ее утверждение мужчина, следовавший за ней.

Фэн Юй Хэн поняла, что Сюань Тянь Мин — самый искусный бесстыдник, и подумала: — "Даже если твои ноги не в порядке, ты сидишь в инвалидном кресле и используешь цингун. Да ты быстрее конного экипажа!"

Правильно, ее ночным гостем стал именно Сюань Тянь Мин. Прежде чем Фэн Юй Хэн заметила реакцию Бань Цзоу, она уже определила это. Если бы это был не он, то, значит, этому вонючему Бань Цзоу наплевать, умрет она или останется жить. Прямо перед своим уходом он не забыл посмеяться над ней.

Фэн Юй Хэн почувствовала желание поиграться, когда Сюань Тянь Мин начал преследовать ее. Она, однако, специально решила огибать угловатые конструкции. Будь то расщелины в саду камней или промежутки между кустарниками, если это могло помешать прохождению инвалидной коляски, то это был лучший выбор для нее.

— Ты издеваешься над инвалидом! — яростно стиснул зубы Сюань Тянь Мин.

— Единственный, кого я запугиваю — это ты! — она бежала и смеялась. — Если у тебя есть способности, то укуси меня!

Человек позади нее онемел. Эта девушка не знала, что говорила? Укусить ее? Что бы она сделала, если бы он действительно укусил ее?

Наконец, у кое-кого начала заканчиваться энергия, и она постепенно замедлилась. Сюань Тянь Мин фыркнул, а затем бросился вперед в своем инвалидном кресле и схватил девушку:

— Ну, продолжай бежать!

Фэн Юй Хэн устала, у нее было такое чувство, что ее легкие вот-вот взорвутся:

— Я закончила! Я не тренировалась много дней, поэтому мои физические способности не восстановились.

Он слышал, что эта девушка бегает и прыгает утром и ночью. Изначально он просто хотел прийти и посмотреть на нее, даже захватил десерты. Кто же знал, что она все еще будет в саду так поздно ночью!

— Сейчас середина ночи, так почему ты не спишь? Какие странные боевые искусства ты практикуешь? — он был немного раздражен, поэтому легонько ударил Фэн Юй Хэн по спине.

— Ай! — Фэн Юй Хэн вскрикнула и начала извиваться, чтобы избежать его хватки, а потом посмотрела на Сюань Тянь Мина. — Просто бессонницы недостаточно? Скрытый охранник, которого ты мне подарил, смотрит на меня как на своего мастера. Если я не буду хорошенько практиковаться, чтобы он видел, то я действительно буду раздавлена его взглядом.

— Ты никогда не была так хороша, как Бань Цзоу, — рассмеялся Сюань Тянь Мин.

— Только в бою, — Фэн Юй Хэн поболтала ногами, — медицинские искусства имеют свои особенности. Я не опытный пользователь цингуна, поэтому, естественно, не могу с ним сравниться. Но если бы это было соревнование в других вещах, Бань Цзоу, похоже, мне не противник.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 100.2. Укуси меня**

— В чем же ты опытна? — спросил ее Сюань Тянь Мин, он был очень заинтересован в этих "других вещах". Но, немного подумав, продолжил сам: — Ах да, медицинские навыки, — медицинские способности Фэн Юй Хэн были очень хороши, он не мог не признать это.

Кто же знал, что эта девушка на самом деле покачает головой:

— Не только это, ты все узнаешь в будущем, но не сразу. Сразу давать ответ на загадку слишком скучно, — она вроде бы ответила, но так кратко, что ее слова совсем ничего не прояснили. Говоря это, она вспомнила дворец Дин Ань и не могла не спросить: — Как ты можешь быть настолько порочным? Ты сжег дотла дворец Дин Ань.

— Они издевались над моей женой, — безответственно ответил Сюань Тянь Мин.

— Кто это твоя жена? Я еще не вышла замуж в твою семью! — она поправила его, но не смогла удержаться от улыбки уголками губ и быстро отвернулась, не желая, чтобы он увидел это, а то станет слишком радостным.

Но как это небольшое изменение могло ускользнуть от глаз Сюань Тянь Мина? Он, как под гипнозом, вспомнил их первую встречу в горах на северо-западе. Девушка начала пускать слюни, как только увидела его, но она скрывала тогда ум и озорство.

— Сюань Тянь Мин, — Фэн Юй Хэн повернула голову, в ее глазах горело чистое пламя энтузиазма, — если ты не занят по ночам, то можешь выбираться, чтобы научить меня, как пользоваться кнутом? — она не умела толком обращаться с холодным оружием и никогда не думала учиться чему-то такому; однако чувствовала, что Сюань Тянь Мин был очень крут, когда хлестал людей. — Когда я хорошо выучу это, бери меня с собой, если соберешься кого-нибудь отхлестать. Давай отхлестаем их вместе! Тебе нравится, как это звучит?

Сюань Тянь Мин почувствовал, что предложение Фэн Юй Хэн было очень хорошим, поэтому передал ей свой кнут. Толкнув свою инвалидную коляску, он оказался за ней и начал демонстрацию:

— Самые основные методы управления кнутом включают опутывание, нанесение удара, захлестывание и метание. После того как овладеешь этими основами, ты сможешь начать их комбинировать. Кроме того, у тебя будет выбор, какую руку использовать. Как только ты начнешь это делать, подует сильный ветер, и это тоже довольно эффектно.

— Это, конечно, зрелищно, — согласилась Фэн Юй Хэн, — но самое главное то, что его легко носить с собой. Его можно быстро скрыть — это прекрасно, как и его ударная мощь. Это очень полезная информация.

— После того как ты узнала это, что ты планируешь делать на поле боя? — беспомощно спросил ее мужчина.

— Просто защищаться, если что-то случится, — очень серьезно ответила Фэн Юй Хэн.

Очень хорошо! Он чувствовал, что мысли этой девушки довольно неплохи, но... Идеалы были высокими, но реальность оказалась немного ужасающей...

— Э-э... Спаси меня! Сюань Тянь Мин, быстрее! Помоги мне развязать узел. Я не могу дышать! — эта девушка, хлестнув раз кнутом, почти задушила себя.

— Как насчет того, чтобы просто продолжать кидаться камнями? — он смеялся над ней.

Пока они дурачились, Фэн Юй Хэн сумела примерно выучить основы. Сюань Тянь Мин действительно восхищался способностью этой девушки к обучению. Ее талант был далеко не среднего уровня. Когда он сам учился пользоваться этим хлыстом, ему потребовалось почти три дня, чтобы запомнить основные движения. Фэн Юй Хэн, однако, смогла сделать это менее чем за одну ночь. Он не мог не вздыхать от этого.

Двое договорились встречаться в саду каждую ночь, чтобы практиковать боевые искусства. Сюань Тянь Мин осмотрелся вокруг и обнаружил, что хотя сейчас и осень, во дворе все еще много насекомых. Он не мог не предложить:

— Как насчет того, чтобы я прислал тебе искусных в боевых искусствах людей из августейшего дворца?

— На свидании мальчик приходит, чтобы найти девушку, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — Чем бы это было, если бы я гналась за тобой.

— А? — ошеломленно выдохнул он. — Свидание? — проклятая девчонка, это считалось свиданием?

Но, подумав об этом, он понял, что так оно и есть. Встреча посреди ночи. Если это не свидание, то чем еще это было?

— Хорошо, тогда я приду, чтобы найти тебя, — Сюань Тянь Мин приподнял уголки рта и красиво улыбнулся.

Проснувшись, она обнаружила, что проспала утреннюю тренировку и не выразила уважение основательнице.

Когда она встала, был почти полдень. Она не могла не пожаловаться Ван Чуань:

— Почему ты не разбудила меня раньше?

— Эта слуга пыталась разбудить вас, но вы не просыпались, — беспомощно замахала руками Ван Чуань.

Просто прекрасно! Она только за голову схватилась. Оказалось, что она проспала все утро. Сон был наполнен Сюань Тянь Мином, говорящим:

— Хорошо, тогда я приду, чтобы найти тебя.

Было бы странно, если бы она смогла проснуться.

— Молодая госпожа будет обедать сейчас, после пробуждения, верно? — Ван Чуань помогла ей привести в порядок простыни. Чэнь Ши вернется в поместье на следующий день. Ей еще нужно было позаботиться о семейном застолье.

— Верно, — Фэн Юй Хэн только что вспомнила об этом деле. — Как хлопотно, — она чувствовала, что вредительские трюки Фэн Чэнь Юй были немного устаревшими. Не могла бы она поторопиться и покончить с этим? Лучше бы она наняла убийц. Почему она хотела создать проблемы, заставляя ее готовить еду?

Она ничего не могла сделать, так как уже согласилась. Приведя себя в порядок, Фэн Юй Хэн вместе с Ван Чуань пошла на главную кухню поместья, чтобы осмотреться. Первоначально слуги на кухне с подачи Чэнь Ши чрезвычайно холодно относились к Фэн Юй Хэн, но с тех пор, как августейший принц преподнес обручальные подарки, положение этой дочери усадьбы в их глазах было не ниже, чем у Чэнь Юй.

Увидев, что Фэн Юй Хэн пришла лично, слуги аккуратно встали, и их лидер первым поприветствовал ее, а затем сказал:

— Вчера стало известно, что вторая молодая госпожа лично придет, чтобы подготовить банкет на завтра. Вторая молодая госпожа, не волнуйтесь. Эти слуги, безусловно, послушают вторую молодую госпожу и позаботятся о еде и напитках.

— Вы все будете меня слушать? — Фэн Юй Хэн подняла брови.

— Мы все послушаем вторую молодую госпожу.

— Хорошо, тогда вы все можете уйти! Чем дальше от кухни, тем лучше.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 101.1. Чэнь Ши возвращается в поместье**

Фэн Юй Хэн выгнала всех слуг из кухни, никто из них не понимал, о чем думала вторая молодая госпожа. Они все в оцепенении стояли во дворе.

— Ты запомнила все, что я только что сказала? — обратилась Фэн Юй Хэн к Ван Чуань.

— Я запомнила. Хуан Цюань уже должна была добраться до Зала Сотни Трав. Все зависит от того, как быстро они соберут травы. Она сможет вернуться очень скоро.

— Хорошо, — удовлетворенно ответила Фэн Юй Хэн, а затем продолжила: — Тогда ты можешь пойти и найти людей. Просто сделай так, как я сказала. Ты видела размер кухни и должна понимать, сколько работников нужно привести.

Ван Чуань еще раз оглядела кухонное помещение и ушла.

Фэн Юй Хэн, наконец, вышла во двор, посмотрела на группу слуг, все еще стоявших столбами, и холодно произнесла:

— О семейном пире на завтра я уже договорилась. Что касается вас, ребята... Возьмите отпуск.

Она сказала, что уже договорилась, и она действительно это сделала. Вскоре после изгнания с кухни слуг из Зала Сотни Трав с одним из клерков вернулась Хуан Цюань. Они поставили на столы несколько мешков с лечебными травами. Практически одновременно с ними доставили овощи. Затем пришел мясник, чтобы обсудить с Фэн Юй Хэн то, что ей нужно. Подводя итог, он сказал:

— Не волнуйтесь, юная госпожа. Чтобы сохранить свежесть рыбы, этот первым делом принесет ее вам завтра утром.

Фэн Юй Хэн была очень довольна этой договоренностью. Отпустив мясника, она пару часов что-то обсуждала с человеком, которого привезла Ван Чуань. Только лично составив меню, девушка вернулась в павильон Единого Благоденствия, чтобы отдохнуть. Что касается кухни, то она была оставлена на попечение Ван Чуань и Хуан Цюань.

Вечером она снова отправилась на кухню. И обнаружила, что ситуация развивалась неустойчиво. Из-за этого Хуан Цюань и Ван Чуань решили по очереди дежурить всю ночь, обеспечивая тем самым безопасность продуктов.

Той ночью Сюань Тянь Мин прибыл в оговоренное время и обнаружил, что сад стал благоухающим, хотя листва полыхала осенними красками.

Наконец, пришло время возвращения Чэнь Ши в поместье.

Члены семьи Фэн встали рано и хорошо оделись. Ближе к полудню слуги оповестили наложниц и молодых госпож каждого двора, чтобы те быстро собрались у главных ворот и были готовы к приему. Карета главной госпожи уже прибыла в столицу.

Так как причиной, по которой Чэнь Ши покинула поместье, была молитва о богатстве семьи Фэн, ее возвращению в поместье придавалось особенное значение. Даже основательница оделась в новую одежду и нанесла немного масла для волос с запахом османтуса, сделавшего ее волосы очень яркими и блестящими.

Фэн Цзинь Юань только что вернулся с дворцового заседания и просто ждал с остальными в своей одежде чиновника.

Вскоре после этого к воротам усадьбы Фэн медленно приблизился и остановился экипаж. В левом верхнем углу кареты была прибита деревянная табличка, на которой красовалось одно-единственное слово: "Фэн".

Яо Ши, Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь первыми сделали шаг вперед. Как наложницы, они должны были встать на колени, чтобы поприветствовать Чэнь Ши.

Когда занавес кареты был отодвинут, они встали на колени и сказали в унисон:

— Эта наложница приветствует госпожу, возвращающуюся в поместье.

Первой должна была спуститься служанка, которая осталась заботиться о Чэнь Ши, Мань Си. Фэн Юй Хэн внимательно окинула ту взглядом. На открытых участках тела не было никаких признаков травм. Похоже, Чэнь Ши контролировала себя при избиении слуг. Она специально выбирала для ударов места, которые нельзя было увидеть. Те, где было больнее, а сами результаты было бы трудно обнаружить.

После того как Мань Си вышла, она немедленно развернулась, чтобы помочь человеку в карете. Жирная Чэнь Ши будто выдавливалась из экипажа. Она была одета в обычную одежду, волосы удерживала только одна белая нефритовая шпилька. Она казалась спокойной и умиротворенной.

Основательница никогда раньше не видела Чэнь Ши такой. Ошеломленная, она даже застыла. Спустя некоторое время старушка, наконец, узнала ее и кивнула. Похоже, этот храм и женский монастырь Всеобщей Терпимости, расположенные в горах, действительно подходили для исправления людских характеров. Даже такой человек, как Чэнь Ши, могла так себя вести. Это действительно было редкое зрелище.

Как только Чэнь Ши вышла из экипажа, она просто молча наклонилась, чтобы помочь четырем стоящим на коленях женщинам. Она положила руки на запястья Яо Ши и Ань Ши и сказала:

— Младшие сестры, пожалуйста, быстро встаньте. К чему такие церемонии, быстро встаньте.

Все четверо поднялись, но только со стороны казалось, что Чэнь Ши им помогала. Затем приехавшая добродушно улыбнулась, обошла их, сделала несколько шагов вперед и предстала перед основательницей, где опустилась на колени и сказала:

— Невестка отдает дань уважения матери. Мастер женского монастыря Всеобщей Терпимости была обеспокоена состоянием матери и попросила невестку поприветствовать мать от ее имени.

Основательница была полностью удовлетворена действиями Чэнь Ши. С тех пор как эта невестка вошла в семью, она никогда не чувствовала подобного при общении с ней.

— Быстро встань, — основательница по-прежнему любила поддерживать свой статус. Она подняла руку, и бабушка Чжао вышла вперед, чтобы помочь Чэнь Ши подняться. — Возможность молиться за судьбу семьи Фэн и одновременно улучшить себя через медитацию — твое благословение и удача. Я с нетерпением жду благословений и удачи, намоленных тобой. Нет необходимости направлять еще и эти мысли в сторону семьи Фэн.

— Невестка будет помнить наставления матери, — Чэнь Ши покорно поклонилась.

Рот основательницы слегка дернулся. Внешний вид Чэнь Ши в сочетании с ее тоном казались дуновением свежего ветра в самом начале, но теперь, когда она говорила все больше, пожилая женщина начала чувствовать себя неловко. Какое странное ощущение... Это правда Чэнь Ши?

— Эта наложница приветствует мужа, — Чэнь Ши повернулась к Фэн Цзинь Юаню, — эта наложница читала сутры сотни раз для мужа в женском монастыре, молясь за вашу безопасность и удачу.

Фэн Цзинь Юань тоже счел удивительными изменения, произошедшие с Чэнь Ши. Чувствуя себя тронутым, он кивнул:

— Если ты можешь быть такой, то я могу расслабиться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 101.2. Чэнь Ши возвращается в поместье**

После того как они закончили с приветствиями, настала очередь детей отдать дань уважения Чэнь Ши.

Чэнь Ши выглядела любящей матерью, глядя на них. Сначала она сказала Чэнь Юй и Цзы Хао:

— Вы оба — дети первой жены, так что вам нужно выглядеть соответственно. Вы должны проявлять любовь к своим младшим братьям и сестрам, поддерживать их снаружи всеми силами. Вы понимаете это?

Чэнь Юй и Цзы Хао ответили в унисон:

— Дочь будет помнить это.

— Сын будет помнить это.

Чэнь Ши кивнула и повернулась к Фэн Юй Хэн. Он пошла на беспрецедентный шаг — подняла руку Фэн Юй Хэн и серьезно сказала:

— Мама специально молилась об удаче нашей А-Хэн. Ты помолвленный ребенок нашей семьи Фэн. Мать молилась Гуаньинь, чтобы защитить твою счастливую и мирную жизнь с его высочеством августейшим принцем.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Чэнь Ши и почувствовала, что доброжелательная привязанность этой женщины в сочетании со словами, которые она сказала, действительно заставили людей почувствовать себя тронутыми. К сожалению... к сожалению, все это было подделкой. Глаза не могли угнаться за этой притворной игрой, взгляд пронизывала невозможная, нескрываемая ненависть и безумие.

— Большое спасибо, мама, — она несколько беспомощно и горько улыбнулась и поклонилась Чэнь Ши.

Чэнь Ши похлопала ее по спине, а затем переключилась на Цзы Жуя. Спросив немного о домашнем задании, которое тот получил, она повернулась, чтобы поприветствовать Сян Жун. Наконец, ее взгляд упал на все еще висевшую на перевязи руку Фэнь Дай:

— Мать не умеет облегчать боль в руке, — заговорила Чэнь Ши, практически пуская слезу, — я сосредоточилась на общении с Буддой, поняв, что сделала много плохого. Теперь я ненавижу то, что не могу страдать вместо Фэнь Дай.

Фэн Фэнь Дай была, в конце концов, еще совсем юна. Блеф этой женщины удивил ее. Видя, как Чэнь Ши плачет, она тоже зарыдала. Она плакала и плакала, а затем кинулась в объятия Чэнь Ши:

— Мама, Фэнь Дай действительно скучала по тебе.

Фэн Юй Хэн почувствовала, как маска этой женщины трещит по швам. Она ясно видела в глазах Чэнь Ши усталость от всего этого.

После того как Фэнь Дай закончила плакать, Чэнь Ши повернулась, чтобы успокоить Цзинь Чжэнь:

— В те дни я побеспокоила тебя заботой о муже. Раньше бывали случаи, когда я плохо обращалась с тобой. Теперь ты младшая сестра в моей семье. Сейчас все совсем иначе, — после того, как она закончила говорить с Цзинь Чжэнь, она подошла успокоить Ань Ши: — Ты выглядишь не слишком хорошо. Если твое тело не в порядке, обратись к врачу!

Наконец, в центре внимания оказалась Яо Ши. Чэнь Ши сделала несколько шагов вперед и обняла Яо Ши. Слезы потекли из ее глаз:

— Старшая сестра, я должна называть тебя старшей сестрой. Ты была единственной, кто вошла в поместье до меня. Однако в твоей девичьей семье произошел такой инцидент! Раньше я вела себя высокомерно и всегда доставляла тебе трудности. Надеюсь, старшая сестра не будет винить меня.

Чэнь Ши была толстой и очень сильной. Яо Ши стиснули в объятиях так, что ей было трудно дышать. Она поспешно сказала ей:

— Я не виню вас. Как может эта наложница обвинять главную госпожу. Госпожа, в этом нет необходимости. Иначе это превратится в шутку для слуг.

После этого Чэнь Ши наконец-то отпустила Яо Ши. Затем, с похвалами основательницы и Фэн Цзинь Юаня, она проследовала со всеми на банкет во двор Пионов.

Идя сзади, Фэнь Дай вытерла слезы и быстро отбросила все эмоции в сторону. Она посмотрела на Хань Ши и холодно сказала:

— Теперь, когда Чэнь Ши изменилась, кажется, что фэн-шуй поместья повернется в ее пользу. Ты действительно бесполезна!

Ее суровый взгляд заставил Хань Ши задрожать, она стала еще бледнее.

Основательница улыбалась. Когда она заходила внутрь, то особенно ждала поведения Чэнь Ши, но та изменилась. Она больше не показывала свою силу, вместо этого должным образом следуя за основательницей, шаг за шагом.

Пожилая женщина не могла не кивнуть. Если Чэнь Ши сможет продолжать так себя вести, семья Фэн действительно будет благословлена.

Все расселись по своим местам во дворе Пионов, и слуги начали приносить еду и напитки к столу. Основательница сказала Чэнь Ши:

— Едой и напитками сегодня заведовала А-Хэн. Это ради того, чтобы позволить ей научиться управлять домом. В конце концов, она выйдет замуж в августейшй дворец и станет там главной женой. Не должно быть так, чтобы она ничему не научилась в своей материнской семье.

— Если с праздником что-то не так, то ты, как первая жена, должна дать ей совет, — добавил Фэн Цзинь Юань.

Услышав эти слова, Ань Ши опустила голову и вздохнула. Если Чэнь Ши даст совет, то разве все не станет только хуже? Когда это Чэнь Ши управляла домом? Все эти годы, если бы не Чэнь Юй, решавшая ее проблемы, кто знает, как выглядела бы семья?

Чэнь Ши скромно ответила Фэн Цзинь Юаню:

— Эта наложница не знает правил дворца и беспокоится, что научит чему-то не тому. Если подумать, то с этим не стоит спешить. А-Хэн всего двенадцать лет. Когда ей исполнится четырнадцать, как насчет того, чтобы муж пригласил бабушку из дворца, чтобы обучать ее в течение года. А-Хэн это пойдет на пользу.

— Кажется, что твои мысли действительно были приведены в порядок, — Фэн Цзинь Юань чувствовал, что слова Чэнь Ши звучали очень разумно.

Чэнь Ши закрыла рот и улыбнулась, чуть не заставив Фэн Юй Хэн хрюкнуть от смеха.

Действительно, такого рода чрезвычайно эмоциональное действие и Хань Ши, и Цзинь Чжэнь было приятно видеть. Но Чэнь Ши... Лучше забыть об этом. В мире, где достоинство имеет важное значение, какой смысл подвергать сомнению ее манерность?

Она отвела взгляд, наблюдая, как служанка приносит последнее блюдо к столу. Если немного подумать о происходящем, она опасалась, что пройдет совсем немного времени, прежде чем начнется хорошее представление.

Очень быстро перед всеми были размещены шестнадцать основных, восемь холодных блюд и суп в дополнение к одной порции отвара.

Все смотрели на посуду на столе и чувствовали, что все это то же самое, что они едят регулярно, но... Им казалось, или блюда действительно как-то отличались от обычных? Понюхав их, они поняли, что у них какой-то странный запах...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 102.1. Больные должны есть лекарства**

Стол, подготовленный Фэн Юй Хэн, состоял в основном из обычных каждодневных продуктов. Их приготовили грамотно, они выглядели очень красиво. Самое главное — вкус был неповторимым. Пища казалась знакомо-ароматной, и одновременно к запахам примешивалась толика лекарственной травянистости. Не было горечи лекарственных трав, остались только сладость и чистота ароматов. Запахи смешивались в блюдах, заставляя людей ими практически упиваться.

— Это... — Ань Ши первой выразила свое удивление. Ей хотелось спросить, почему блюда пахли немного как медицинские травы, но она чувствовала, что они не были лекарствами. Где вообще можно найти такое душистое лекарство?

— Это блюда, приготовленные с лекарственными травами, — Фэн Юй Хэн немедленно развеяла ее сомнения.

— С медицинскими травами? — основательница была ошеломлена. Затем вспомнила: пару лет назад она заболела, и доктор тоже пытался лечить ее подобной пищей. Каждое утро она должна была пить рисовый отвар с лекарственными травами, но он был еще более горьким, чем обычный медицинский суп. С тех пор она думала, что нет никакой разницы между такой едой и обычными лекарствами; лекарство остается лекарством. Фэн Юй Хэн организовала им стол с лекарствами?

Но, приглядевшись повнимательнее, она почувствовала, что эта так называемая "пища", приготовленная с помощью лекарств, отличается от той, которую она пробовала в том году. Это тоже был рисовый отвар, но он был чисто белым, от одного его вида у присутствующих потекли слюнки.

— Разве пища, приготовленная с лекарствами, не просто лекарство? — фыркнул Фэн Цзы Хао и язвительно продолжил: — Мать молилась о благополучии семьи, но по возвращении ей дали лекарство, чтобы поесть. Фэн Юй Хэн, что у тебя за сердце?

Никто не сказал ни слова, было много других людей с теми же сомнениями, только Яо Ши доверяла Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн не стала спорить с Фэн Цзы Хао. Вместо этого она встала и начала разливать китайский суп из оливок и птичьей грудки по тарелкам. По мере того как она наполняла одну тарелку за другой, она начала рассказывать о блюдах на столе:

— Пища, приготовленная с медицинскими травами, неотъемлемая часть китайской медицины. Суть заключается в смешивании трав с продуктами, которые дополняют их. При смешении они превращаются в ароматные и душистые блюда. Вот, что подразумевается под лекарством, которое можно есть. Медицинские ингредиенты превращаются в еду, а та в свою очередь используется для того, чтобы усилить влияние их самих. Медицинские ингредиенты используют питательные вещества еды, а еда помогает им усваиваться. И то, и другое дополняет друг друга, выявляя все лучшее.

— Даже после всего этого, разве это не просто лекарство, в конце концов? — Фэн Цзы Хао был чрезвычайно презрителен. — Я не буду есть лекарства. Забери. Замени нормальной едой.

Никто не обращал внимания на Фэн Цзы Хао. Все были немного тронуты объяснением Фэн Юй Хэн; кроме того, эти блюда казались очень изысканными и имели приятный аромат. Если бы действительно было возможно, чтобы еда была вкусной и могла помочь улучшить их здоровье, почему бы им не съесть ее?

Основательница взглянула на тарелку перед собой и с интересом спросила Фэн Юй Хэн:

— Как называется этот суп?

— Это китайский суп из оливок и птичьей грудки, — в действительности многие медицинские травы не могли быть найдены в Да Шунь. Еще труднее в эту эпоху было найти что-то вроде китайских оливок, но у нее ведь была собственная аптека. Для нее достать что-то из поздних эпох не являлось проблемой.

Основательница, естественно, не поняла этого названия. Она думала, что оно было просто выбрано из-за звучания, поэтому продолжила спрашивать, сделав глоток:

— Тогда каков его эффект?— после того как жидкость разлилась по всему ее рту, она почувствовала ее сладкий и ароматный вкус. Вкусы лечебных трав и мяса сливались воедино, надолго оставляя воспоминания о себе. Основательница не могла не выпить еще немного.

— Хотя этот суп выглядит вполне обычно, он помогает увлажнить легкие и понизить внутреннюю температуру, — быстро объяснила Фэн Юй Хэн, увидев, что ей понравилось питье. — Теперь, осенью, внутренняя температура довольно легко поднимается. Использовать этот суп для ее уменьшения лучше всего.

Услышав ее слова, все оживились и взялись за ложки.

— А-Хэн действительно потрясающая. Мама может успокоиться, увидев тебя в таком свете. Кажется, когда ты вступишь в августейший дворец, не будет ситуации, с которой ты не сможешь справиться, — не могла не похвалить Фэн Юй Хэн Чэнь Ши.

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Используя обычные палочки для еды и ложку, она положила каждой женщине за столом по кусочку ягненка и сказала:

— Это жареный китайский дягиль и ягненок. При приготовлении в мясо добавили сам дягиль, подсушенное корневище и финики. Блюдо очень эффективно снабжает тело питательными веществами. Оно также может придать лицу здоровый вид. Мало того, что оно делает кожу сияющей, оно также может заставить ее выглядеть почти полупрозрачной, придать эластичность.

Услышав эти слова, женщины быстро набили свои рты ягненком. Мясо было мягким, свежим, ароматным и немного сладковатым. Это был вкус, который они никогда не испытывали, когда ели ягненка.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и положила Фэн Цзы Хао порцию тремеллы и голубиное яйцо:

— Старший брат, это блюдо было сделано специально для тебя.

— Для меня? — фыркнул Фэн Цзы Хао — Я не болен. Я не буду есть лекарства.

Фэн Цзинь Юань, наконец, потерял терпение и отложил палочки, чтобы сделать ему выговор:

— Цзы Хао, если ты продолжишь нести эту чушь, то проваливай в свой павильон Стремительного Меча!

Фэн Цзы Хао больше всего боялся своего отца. Услышав, что тот рассердился, он быстро закрыл рот и посмотрел на чашу тремеллы и голубиное яйцо. Он был уверен, что следующие слова Фэн Юй Хэн не будут чем-то приятным.

— Конечно, для тебя. Это блюдо сочетает в себе питательные вещества для укрепления организма тремеллы и восполняющие способности голубиного яйца. Если добавить сюда грецкие орехи, то можно одновременно пополнить энергии Инь и Ян. Это наиболее полезно для тела старшего брата.

— Ты девушка или не девушка? Тебе не стыдно говорить такие вещи вслух? — сердито вскинулся Фэн Цзы Хао, яростно покраснев от ее слов.

— Тебе не стыдно иметь такую болезнь, так почему я должна стыдиться говорить об этом? Старший брат, не забывай, это заболевание впервые диагностировала А-Хэн. Врачи не должны избегать подобных вещей, так почему я не могу говорить об этом? — Фэн Юй Хэн была смущена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 102.2. Больные должны есть лекарства**

Фэн Цзинь Юань почувствовал легкий страх. Эта его дочь действительно не хотела упускать возможность потрепать его репутацию! Его единственный сын от первой жены стал таким — он почти что посмешище всей столицы.

Основательница также была беспомощна. Фэн Цзы Хао действительно болел. Даже если он хотел избежать этого, на данный момент это невозможно. Возможно, было бы лучше съесть побольше еды Фэн Юй Хэн, приготовленной с лекарствами. Может, это немного поможет.

— Твоя сестра делает это с добрыми намерениями. Быстро ешь! Если это блюдо действительно имеет такой эффект, то оно будет готовиться на каждый прием пищи!

Фэн Цзы Хао был зол, но не смел противиться основательнице. Он мог только стиснуть зубы и взять чашу. Но, получив ее, он отложил ее в сторону, отказываясь прикоснуться к содержимому.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на него и сердито сказал:

— Мерзкое отродье!

— Цзы Хао слишком наивен. Муж, не сердись на него. После сегодняшнего дня эта наложница, безусловно, позаботится о его обучении. Эта наложница уверена, что Цзы Хао изменится к лучшему, — быстро сказала Чэнь Ши.

Фэн Цзинь Юань не хотел противоречить Чэнь Ши. Ведь ее выступление сегодня, до этого момента, было очень достойным. Он также искренне надеялся, что Чэнь Ши сможет сохранить это и перевоспитать Цзы Хао. Научит его обычным человеческим чувствам, чтобы он кивал и больше ничего не говорил.

Фэн Юй Хэн взглянула на Чэнь Юй и обнаружила, что та опустила голову и не собирается ничего говорить. Она также не приближалась к Чэнь Ши. Работа, которую она проделывала ранее, чтобы поддерживать мир, теперь была проделана Чэнь Ши. Что касается нападок на ее старшего брата, она никак не отреагировала на них.

Основательница позаботилась, чтобы все продолжили есть, и снова заговорила с Фэн Юй Хэн:

— Что насчет остальных блюд?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и дала простое, но ясное объяснение:

— Это холодное блюдо из свиного сердца, смешанного с высокой гастродией, восточным семенем туи, китайским дягилем и диким зизифусом. Помогает при бессоннице и устраняет усталость. Ассорти из кусочков корня лотоса утоляет жажду, уменьшает внутреннее тепло и восполняет кровь. Измельченный цыпленок в желе с кунжутной пастой полезен для печени и почек, справляется с сединой и помогает замедлить старение...

Она давала объяснение каждому блюду, заставляя всех практически драться за еду. Даже Фэн Цзинь Юань заинтересовался этим.

Большую часть лекарственных трав доставили из Зала Сотни Трав; однако каждое блюдо содержало некоторые специальные медицинские ингредиенты, которые были тайно извлечены из ее аптеки. Например, в блюде из курицы — женьшень, и не простой, а пятисотлетний. Эффект, естественно, будет лучше, чем у обычного женьшеня.

Тело Хань Ши всегда было слабым. Услышав, что эти лекарственные травы оказывали какое-то действие, она не могла не съесть понемногу от каждого блюда. Возможно, возымел место некий психологический эффект, но она действительно почувствовала себя здоровее. Она также чувствовала, что больше не была так ошеломлена, как раньше.

Что же касается Чэнь Ши, изменилась ее манера поведения за столом. Она больше не ела медленно: один кусочек за один раз. Теперь она ела и непрерывно нахваливала вкус блюд. Основательница тоже ела очень много и не отвлекалась на разговоры.

Никто не мог предвидеть, что когда они будут есть, Чэнь Ши внезапно упадет назад.

Реакция Фэн Цзинь Юаня, сидевшего рядом с ней, была быстрой, он подсознательно потянулся, чтобы поддержать ее; однако Чэнь Ши была слишком тяжелой, и Фэн Цзинь Юань тоже завалился на пол.

После этого Чэнь Ши почему-то начала биться в конвульсиях. В углу ее рта появилось немного белой пены, а чуть погодя ее начало рвать.

Фэнь Дай почувствовала тошноту и быстро спряталась за Хань Ши, совсем не желая смотреть на Чэнь Ши.

Другие люди застыли на месте, пытаясь понять. Они с таким удовольствием ели, так почему же такое происходит?

— Позовите врача! Быстро позовите врача! — основательница стукнула тростью об пол, и часть служанок тотчас же удалилась.

Когда все начали метаться, Чэнь Юй, которая все еще сидела за столом, внезапно положила голову на руки и нахмурила брови, сказав слабым голосом:

— У меня действительно болит голова. Что происходит?

— Это не должно быть от лекарства, верно? — внезапно сказала Фэнь Дай.

Основательница была ошеломлена, затем подумала о столе, полном еды, приготовленной с лекарствами, и ее сердце внезапно наполнилось сомнением. Но разве с ее состоянием было что что-то не так? Эти блюда с лечебными травами были очень изысканными и очень вкусными. Ей даже хотелось добавки.

Хань Ши также чувствовала, что это странно и тихо пробормотала:

— Еда, приготовленная с лекарствами, не должна иметь никаких последствий, не так ли? Я чувствую, что они имели довольно хороший эффект, после того, как съела ее.

— Что ты понимаешь? — Фэнь Дай тихо упрекнула ее. — Не говори глупостей.

Но все равно люди чувствовали, что с едой все в порядке. В настоящее время Чэнь Ши и Чэнь Юй были единственными, у кого была такая реакция, так что они не могли не осторожничать. Некоторое время никто не смел продолжать есть. Конечно, они больше не могли есть, потому что рвота Чэнь Ши была действительно отвратительной.

Слуги занялись уборкой. Фэн Цзинь Юань снял свой грязный халат и протянул его слуге. Вскоре после этого пришел другой слуга и подал ему чистую одежду.

— Так твой план был отравить нас до смерти! — Фэн Цзы Хао снова начал атаку. В этот раз он говорил смело и уверенно. Он указал на Чэнь Ши на полу, и продолжил: — Моя мать только что вернулась в поместье, и ты провернула этот трюк. Фэн Юй Хэн, да что у тебя за сердце?

— А-Хэн, дай отцу объяснение, — выражение лица Фэн Цзинь Юаня стало холодным.

— Все съели эту еду. Кто-нибудь чувствует себя плохо? — невинно похлопала глазами Фэн Юй Хэн.

В этот момент все единодушно отрицательно покачали головами, кроме Чэнь Ши и ее дочери.

— Стража! Приведите ответственного за кухню! — крикнула основательница, оглядев присутствующих.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 103.1. Людям вашего поместья Фэн действительно чертовски повезло**

Когда люди с кухни прибыли во внутренний двор Пионов, Чэнь Ши уже отправили в комнату отдыха. Чэнь Юй продолжала держаться за голову, сидя на мягком стуле и откинувшись на спинку.

Ответственный за кухню увидел эту сцену и почувствовал, как его ноги стали ватными от страха. С резким выдохом он упал на колени и закричал, что с ним поступили несправедливо:

— Основательница, мастер, это не имеет отношения к нам, слугам! Вторая молодая госпожа выгнала всех слуг из кухни. Эти блюда... были приготовлены шеф-поваром, которого привела вторая юная госпожа!

— Это...

Услышав эти слова, все были ошеломлены. Сердца, которые первоначально поддерживали Фэн Юй Хэн, начали слегка смещаться в сторону Чэнь Ши. Основательница поднесла руку к груди, начиная чувствовать, что ей труднее дышать. Не может же быть, что с блюдами действительно было что-то не так, верно?

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость и разбил чайную чашку. Указывая прямо на Фэн Юй Хэн, он сказал:

— Говори! Что ты положила в тарелки?

— Лекарства! — Фэн Юй Хэн пожала плечами.

— Какие?

— Я уже говорила, когда перечисляла блюда.

— Я про яды!

— Почему отец говорит, что я положила яды? — она была в полном замешательстве. — Отец вызвал кого-нибудь, чтобы проверить? Позвал врача? Кто-нибудь лично видел это? Отец, нет ни доказательств, ни причины. Вы говорите, что ваша дочь отравила еду, тогда могу я спросить отца, почему, когда вы все ели, не случилось ничего плохого? Только у мамы и старшей сестры возникли проблемы?

— Возможно, мы до сих пор просто не почувствовали, — поспешила заговорить Фэнь Дай, — возможно дело в том, что мать и старшая сестра слабы, поэтому они отреагировали первыми. Возможно, ночью мы все...

— Слова четвертой сестры действительно укладываются в схему, — ухмыльнулась Фэн Юй Хэн, — я действительно не знаю, что хорошего произойдет со мной, как с дочерью семьи Фэн, если я отравлю всех вас насмерть. Хотела бы я остаться сиротой, потому что не желаю видеть отцом премьер-министра?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что ее слова логичны. В это время заговорила Ань Ши, напомнив ему:

— Как насчет того, чтобы позвать шеф-повара второй молодой госпожи, чтобы задать несколько вопросов?

— Верно! — подключилась основательница. — Быстро идите и позовите всех людей, которые сегодня занимались едой!

Слуги ушли и вернулись с двенадцатью незнакомцами.

Глядя на этих людей, Фэн Цзинь Юань внезапно почувствовал страх, но он действительно не знал, откуда пришло это чувство. Он спросил слугу, отвечавшего за кухню:

— Взгляни. Это те люди, которые сегодня готовили еду и напитки?

Ответственный повернул голову и внимательно посмотрел на вошедших. Вскоре после этого он уверенно кивнул:

— Отвечаю мастеру, нет никакой ошибки. Это они.

Фэн Цзинь Юань махнул рукой, и ответственный за кухню ушел. Его правое веко начало неудержимо дергаться, когда он снова посмотрел в сторону двенадцати поваров.

Среди них лидер был необычайно уравновешенным человеком. Видя членов семьи Фэн, он не выглядел ни надменным, ни смиренным. Ему совершенно не хватало манеры поведения обычного повара. Он лишь слегка поклонился и сложил ладони вместе, поприветствовав лорда Фэн и проигнорировав при этом высокородных женщин — и старых, и молодых.

То же сделали и остальные одиннадцать человек. Они слегка поклонились, отдали честь, и, точно так же проигнорировав при этом женщин, сказали в унисон:

— Приветствуем премьер-министра Фэн.

Основательница немного рассердилась и слегка фыркнула, готовясь сделать им выговор, но Фэн Цзинь Юань внезапно поднял руку и прервал ее. Затем он проявил инициативу и сказал:

— Могу я спросить вас, господа, где вы работаете? Зачем приезжать в мою усадьбу Фэн в качестве поваров?

У него было смутное чувство, что этот человек ему знаком. Посмотрев снова на его элегантную и сдержанную осанку, он был уверен, что этот мужчина определенно не простой шеф-повар. Что касается одиннадцати человек позади, они действительно тоже шеф-повара, и далеко не обычные.

Эти люди были приглашены Фэн Юй Хэн. Как могла она знать множество поваров? Весьма вероятно, что они из Изысканного Божественного Здания девятого принца.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его голова разбухает. С характером Сюань Тянь Мина, даже если его сотрудники действительно что-то сделали с едой, существовала ли возможность того, что он осмелится урегулировать этот вопрос с ним? Даже если проигнорировать тот факт, что Чэнь Ши просто вырвало; даже если они действительно это сделали, то Сюань Тянь Мин осмелился нагло убить кого-то во дворце и превратить дворец Дин Ань в ничто, в пепел. Для него было бы странно даже заметить главную госпожу поместья Фэн.

Размышляя об этой возможности, если они действительно из Изысканного Божественного Здания, что он мог сделать, чтобы избежать ненависти девятого принца? Он давно отбросил идею урегулирования этого вопроса в сторону.

Но ситуация все еще не изменилась. После того как человек с необычной осанкой сказал свое имя, ноги Фэн Цзинь Юаня задрожали от страха — оказалось, что его рассуждения были слишком просты.

— Имя этого — Мо Бу Фан. Этот изначально был путешествующим доктором из Цзян Ху. Несколько месяцев назад император признал ценность этого и устроил во дворце, чтобы я специально готовил еду с лекарствами для его величества, императрицы и императорской наложницы Юнь. Позади меня императорские повара, которые трудились со мной последние несколько месяцев над едой, готовящейся с помощью лекарств.

По загривку Фэн Цзинь Юаня побежали холодные мурашки. И он, и основательница молчали. Она должна была этого ожидать. Независимо от того, что сделала Фэн Юй Хэн, она оставила бы себе выход. Изгнав поваров собственной семьи, она использовала чужаков. Как мог кто-то такой умный, как Фэн Юй Хэн сделать что-то подобное?

— Министр Фэн, — Мо Бу Фан начал говорить, — только что, когда этот подходил, этот услышал, что сегодняшняя еда отравила главную госпожу и старшую молодую госпожу?

— Это так! — Фэн Цзы Хао был простаком, который еще не понял, кто стоял за Мо Бу Фаном. Он пошел вперед и сказал: — Так как ты признаешь, что это ты приготовил еду, ты должен дать семье Фэн объяснение!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 103.2. Людям вашего поместья Фэн действительно чертовски повезло**

— Закрой свой рот! — яростно выговорил ему Фэн Цзинь Юань. Затем он снова обратился к Мо Бу Фану: — Господин Мо, я боюсь, что произошло недоразумение.

Как премьер-министр, Фэн Цзинь Юань знал, что во дворце живет кто-то, кто занимается приготовлением пищи с помощью лекарств. У Мо Бу Фана не имелось ранга, но он не был ниже его по положению — уникальному при дворе. Фэн Цзинь Юань мог быть только очень вежливым по отношению к нему. Самое главное, что ужаснуло его, было не то, что он готовил для императора и императрицы. Что испугало его, так это то, что он мог готовить еду для императорской наложницы Юнь! Кто-то, кто мог быть назначен императором для услужения императорской наложнице Юнь! Насколько же правитель ценил его?!

— Как я уже сказал, император и императрица три дня назад съели еду, приготовленную с помощью лекарств. Почему, когда я пришел в семью Фэн, кто-то заболел от этого? — Мо Бу Фан не мог не улыбнуться, услышав слова Фэн Цзинь Юаня.

Это было то, что каждый мог понять. Смысл состоял в том, что если император и императрица могли съесть подобные блюда, может ли быть, что ваша семья Фэн была еще более расточительной, чем императорская?

— Это недоразумение. Просто недоразумение, — также улыбнулся Фэн Цзинь Юань.

— Министр Фэн, — выражение лица Мо Бу Фана стало серьезным, — я пришел в поместье Фэн сегодня, потому что его высочество Чистосердечный правитель и его высочество августейший принцы просили у императора. Они сказали, что главная госпожа семьи Фэн возвращается в поместье, и надеялись, что этот сможет прийти с императорскими поварами, чтобы приготовить еду. Ингредиенты, используемые для приготовления сегодня, были так же хороши, как и три дня назад для императора и императрицы. Кухонный персонал я выбирал лично. Все ингредиенты, используемые сегодня, были доставлены из императорских кухонь. Все медицинские травы привезли из Зала Сотни Трав вашего поместья Фэн. Травы были проверены этим лично перед использованием. Министр Фэн, считает, что проблемы создал этот, или что здесь виноваты повара, которые лично готовят еду для императора?

— Нет, никаких проблем, — вытер пот Фэн Цзинь Юань.

— Вот как, — Мо Бу Фан кивнул, положив конец всем сомнениям, — тогда в чем смысл всего этого? Может ли быть, что милорд недоволен их высочествами Чистосердечным правителем и августейшим принцами? Ах! Тогда министр Фэн действительно подвел добрую волю двух принцев.

Услышав, что Сюань Тянь Хуа был связан с этим, Фэн Чэнь Юй, которая хандрила в кресле, немедленно встала и сказала:

— Думаю, действительно имело место недоразумение. Я немного перекусила в саду. Боюсь, что я немного простудилась, поэтому моя голова начала болеть. Теперь я в полном порядке.

С тех пор как Фэн Цзинь Юань получил кошелек от Фэн Юй Хэн, который сшила Фэн Чэнь Юй, он понял, что та чувствовала по отношению к Сюань Тянь Хуа. Теперь, когда он увидел, что Чэнь Юй ведет себе таким образом, как он мог не понять, почему она сделала это? Но он не мог так легко говорить обо всем этом. В конце концов, то, что Чэнь Юй уже сказала, что она в порядке, было лучше, чем то, что у нее болела голова.

Но Чэнь Ши все еще лежала на кровати. Глядя на нее, не казалось, что она притворялась. Фэн Цзинь Юань пребывал в легком замешательстве. Как именно разрешится это дело?

Но тут слуги семьи Фэн наконец-то смогли привести доктора. Этот врач был известен в столице и не в первый раз имел дело с семьей Фэн. Увидев Фэнь Цзинь Юаня, он быстро опустился на колени.

Фэн Цзинь Юань не стал церемониться и встревоженно сказал:

— Поспеши и посмотри госпожу. Что именно произошло?

Доктор уступчиво согласился и встал, чтобы пройти к кровати.

Чэнь Ши стала выглядеть получше, но все же смотрелась истощенной. Цвет ее лица был довольно плохим — ее все еще периодически тошнило.

Доктор проверил пульс на запястье. Через некоторое время он хмыкнул, а затем проверил еще раз. После этого он встал и спросил Фэн Цзинь Юаня:

— Лорд Фэн, госпожа съела что-нибудь нечистое или ядовитое?

Эти слова поразили всех. Ранее они думали, что Чэнь Ши просто притворялась. Как мог доктор и повара императорской кухни отравить людей семьи Фэн? Этот же врач спрашивал о яде. Что происходит?

— Почему доктор спрашивает об этом? — встревоженно спросила Яо Ши.

— Если это не из-за яда, то зачем ей принимать вызывающий рвоту препарат? — вопросом на вопрос ответил доктор.

— Вызывающий рвоту? — неосознанно переспросила Фэнь Дай, а затем посмотрела на Чэнь Ши. Заметив, что та закатила глаза, услышав слова доктора, она сразу почувствовала, что что-то не так.

— Доктор, если тебе есть что сказать, пожалуйста, выразись яснее, — произнес Фэн Цзинь Юань.

— Госпожу, должно быть, вырвало, не так ли? Это потому, что главная госпожа использовала вызывающий рвоту препарат. После его приема не сгорит и полпалочки благовоний, как человека затошнит. Но после того, как все будет вырвано, все вернется в норму. Обычно это лекарство используется для непредвиденной детоксикации, — прямо сказал доктор.

— Министр Фэн, это недостойно, но мое медицинское мастерство было высоко оценено императором. Могу я взглянуть на главную госпожу? — спросил Мо Бу Фан, ранее чуть задумавшийся, и сделал несколько шагов вперед.

Услышав это от Мо Бу Фана, Фэн Цзинь Юань был определенно счастлив. Он быстро отступил в сторону и позволил ему пройти.

Мо Бу Фан подошел к Чэнь Ши, но не проверил запястье. Вместо этого, он потянулся прямо к толстенной руке Чэнь Ши.

Фэн Цзы Хао, увидев это, не мог не закричать:

— Что ты делаешь? Проверка болезни — всего лишь проверка, почему ты хватаешь мать за руку?

Фэн Цзинь Юань сделал ему выговор:

— Прекрати нести чушь!

И в это время прозвучал голос Мо Бу Фана:

— Странно, министр Фэн, пожалуйста, подойдите и взгляните. Почему главная госпожа сделала это?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 104.1. Применить на Чэнь Ши более жестокие методы**

Слова Мо Бу Фана заставили присутствующих в очередной раз почувствовать, что что-то не так. Все окружили Чэнь Ши и уставились на ее руку, так похожую на медвежью лапу. Только тогда Мо Бу Фан тронул указательный палец правой руки Чэнь Ши и спросил:

— Все могут это видеть?

Люди пригляделись. Оказалось, что под ногтями Чэнь Ши на самом деле было немного белого порошка. Совсем чуть-чуть, оставалось всего несколько гранул.

Мо Бу Фан объяснил отсутствие реакции серебра на порошок, который он предварительно удалил из под ногтей:

— Это нельзя считать ядом, раз серебряная игла ничего не может обнаружить.

Договорив, мужчина поднес его к носу и понюхал, после чего передал его вызванному врачу, который, проделав те же действия, сказал:

— Это лекарство, вызывающее рвоту. Похоже, госпожа использовала его.

Основательница была так взбешена, что у нее резко подскочило давление. Чувствуя, что дела плохи, она полезла в рукав. Наконец, вытащив маленькую фарфоровую бутылочку, полученную от Фэн Юй Хэн, старушка высыпала лекарство и проглотила его. Через некоторое время ее кровяное давление нормализовалось, а головокружение утихло.

Мо Бу Фан заметил движения основательницы и подошел проверить пульс. Увидев маленькую фарфоровую бутылочку с лекарством, он не мог не вздохнуть:

— Кровяное давление основательницы нестабильно. От больших волнений скачки слишком резки. Для вас это может оказаться смертельным. К счастью, у вас под рукой есть это странное лекарство; в противном случае это стало бы действительно опасной ситуацией. Однако я не знаю, где именно основательница приобрела это странное лекарство? Я боюсь, что подобное трудно было найти, даже когда божественный доктор Яо находился в столице!

— Его подарила вторая внучка этой старухи. Та самая вторая внучка, которая помолвлена с его высочеством августейшим принцем, — услышав его слова, основательница еще раз вспомнила, насколько хороша Фэн Юй Хэн, и почувствовала невероятную гордость. — Внучка этой старухи действительно божественный доктор!

Мо Бу Фан кивнул. Обернувшись, он определил местоположение Фэн Юй Хэн и поклонился в ее сторону:

— Так это было великое мастерство принцессы.

— Господин Мо преувеличивает. Божественный доктор Яо, о котором вы говорили, мой дедушка по материнской линии, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и ответила на приветствие.

— Вот оно что! — закивал Мо Бу Фан. — Неудивительно, тогда это совсем неудивительно.

Пока его дочь и господин Мо обменивались приветствиями, Фэн Цзинь Юань смотрел на Чэнь Ши, которая все еще симулировала болезнь. Он был так взбешен, что чуть не лопался от гнева. Он ведь задавался вопросом, как эта женщина внезапно смогла изменить свой характер! Независимо от того, насколько хорош был женский монастырь Всеобщей Терпимости, изменение произошло слишком внезапно. Но, кажется, что все это было поддельным, просто игрой.

— Вставай! — схватил он Чэнь Ши за воротник.

Чэнь Ши издала один из своих странных визгов и выскочила из постели. Затем она сразу же указала на Фэн Юй Хэн и начала проклинать ее:

— Шлюха! Почему ты не умерла в горах на северо-западе? С тех пор как ты вернулась, в нашей жизни полный бардак! Это ты во всем виновата! Это из-за тебя положение Чэнь Юй как дочери первой жены нестабильно. Это из-за тебя Цзы Хао тяжело заболел! Шлюха! Ты должна умереть!

И тут основательница внезапно сильно взмахнула тростью и ударила Чэнь Ши по голове. Та даже не успела закричать, прежде чем упала в обморок.

Мо Бу Фан услышал последние слова Чэнь Ши и пришел в легкое замешательство. Шагнув вперед, он схватил Фэн Цзы Хао за запястье. Тот с тревогой хотел отстраниться, но не сумел избежать хватки этого человека.

Фэн Цзинь Юань видел, что Мо Бу Фан собирался сделать, и хотел остановить его, но ему все же хотелось, чтобы Цзы Хао поставили диагноз. Поэтому он строго предупредил сына:

— Перестань выкручиваться!

Мо Бу Фан очень быстро почувствовал, что что-то не так, и со смущением спросил Фэн Цзинь Юаня:

— Этот слышал новость о том, что вторая молодая госпожа семьи Фэн была отправлена на северо-запад три года назад. За все это время она ни разу не возвращалась. Что касается болезни молодого господина, она началась около двух лет назад. Это не должно иметь ничего общего со второй молодой госпожой поместья! Почему госпожа семьи Фэн сказала такие слова?

— Случившееся в моей семье Фэн сегодня, скорее всего, действительно может вызвать только смех у господина Мо, — вздохнул Фэн Цзинь Юань и махнул рукой, а потом посмотрел в сторону Фэн Юй Хэн: — А-Хэн, как насчет того, чтобы отвести господина Мо обратно в павильон Единого Благоденствия, чтобы посидеть немного и выпить чаю? Оставь все здесь отцу.

Мо Бу Фан ответил, не дожидаясь слов девушки:

— Раз в семье милорда возникла такая ситуация, этот не будет злоупотреблять гостеприимством. Этот должен вернуться и доложить о случившемся императору и двум принцам, — договорив, он поклонился Фэн Юй Хэн и покинул поместье вместе с одиннадцатью поварами.

Другой вызванный врач тоже понимал, что ему пора откланяться. Он даже не осмелился просить оплату за этот визит.

Основательница, услышав, что Мо Бу Фан уходит, чтобы доложить о произошедшем трем столь высокопоставленным людям, почувствовала, что в глазах темнеет, а руки бесконтрольно дрожат, заставляя подпрыгивать трость.

— Мама, позаботьтесь о своем теле, — Фэн Цзинь Юань подошел поддержать основательницу, но никто не приблизился к Чэнь Ши, лежавшей на полу без сознания. Даже Фэн Цзы Хао и Фэн Чэнь Ю не думали поднимать мать.

Старушка схватила Фэн Цзинь Юаня за руку и с безнадежностью в голосе сказала:

— Она оскорбила императорскую наложницу Юнь, унизила принцессу Вэнь Сюань! Как будто этого было недостаточно! Сейчас... Она плюнула в лицо самого императора!

Фэн Цзинь Юань тоже знал, что все это довольно серьезно, и не мог не пожаловаться Фэн Юй Хэн:

— Почему ты не сказала нам раньше, что пришли люди из дворца?

— Я изначально не хотела, чтобы отец встречался с этим человеком. Можно было бы посчитать, что я использую свое собственное влияние, чтобы просить обоих принцев. Я от всего сердца хотела приготовить маме приветственный банкет, дать людям семьи возможность поесть правильной еды с лекарственными травами, чтобы помочь восстановить тела. Кто мог ожидать, что такое случится? — закатила глаза в сторону отца Фэн Юй Хэн. Тон ее голоса был абсолютно несчастным. — Это все из-за врача, поставившего диагноз, и господина Мо, обнаружившего порошок под ногтями матери. Если бы мать была более тщательной, ничего бы не обнаружили. Отец сделает козлом отпущения А-Хэн или их высочеств Чистосердечного правителя и августейшего принца?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 104.2. Применить на Чэнь Ши более жестокие методы**

Фэн Цзинь Юань не успел ответить — вмешалась Чэнь Юй:

— Почему вторая сестра переводит вину на его высочество Чистосердечного правителя? Как это связано с его высочеством принцем?

— Какое отношение имеет его высочество Чистосердечный принц к старшей сестре? — спросила та в ответ, с насмешкой посмотрев на Чэнь Юй. — Мо Бу Фан был приглашен из дворца их высочествами Чистосердечным правителем и августейшим принцем. Ах да, император тоже приложил к этому руку. Отец, разве императора не нужно тоже винить в этом?

— Закрой свой рот! — сорвался Фэн Цзинь Юань. — Ты осмеливаешься говорить все, что боги на душу положат. Вы что, обе хотите, чтобы семья Фэн плохо кончила? — спросил он, а потом посмотрел на Чэнь Юй: — Это не имеет к тебе никакого отношения. Возвращайся в свою комнату!

Чэнь Юй почувствовала себя обиженной и хотела продолжить, но выражение лица Фэн Цзинь Юаня похолодело, и она действительно испугалась. Девушка ничего не могла сделать, кроме как поклониться и неохотно уйти. Прямо перед тем, как она покинула комнату, она сказала:

— Его высочество Чистосердечный правитель невиновен.

Фэн Юй Хэн чуть не засмеялась. Только посмотрите на нее. Попалась в паутину любви и отбросила логику в сторону.

Она не собиралась больше оставаться здесь. Еще раз посмотрев на Чэнь Ши на полу, она холодно сказала:

— Я действительно не понимаю. Почему отец привел такого человека в поместье? Бабушка права, сказав, что это существо посмело оскорбить даже императора.

Договорив, она взяла Цзы Жуя и позвала Яо Ши, прежде чем повернуться и уйти.

— Цзинь Юань, этот господин Мо и правда так уважаем императором? — спросила дрожащим голосом основательница.

— Не просто уважаем, — вздохнул Фэн Цзинь Юань. — Император очень высокого мнения о нем. Разве вы не слышали, что он сказал? Он не только готовит еду с лекарствами для императора и императрицы, он даже заботится о еде для императорской наложницы Юнь.

— Все кончено! — основательница почувствовала, как ее душа разлетелась на части. — Все кончено!

Фэн Цзинь Юань осмотрел место действия развернувшейся чуть ранее драмы. Глядя на тело Чэнь Ши на полу, он вдруг вспомнил слова третьего принца, Сюань Тянь Е: "Дочь первой жены должна быть достойной и правильной. Ее мать может умереть, но зачем оставлять ее в женском монастыре?"

Стиснув зубы, он принял решение.

\*\*\*

Внутри павильона Единого Благоденствия.

Ван Чуань занесла на подносе немного еды в комнату Фэн Юй Хэн:

— Юная госпожа, это блюдо господин Мо специально попросил поваров оставить для вас. Вы почти не ели во дворе Пионов, так что эта слуга подогрела его, подумав, что молодая госпожа определенно будет голодна.

— Моя Ван Чуань, ты прелесть! — Фэн Юй Хэн практически подлетела к столу. — Я не просто мало ела. Я вообще ничего не ела. Ах, как жаль, что это был стол с такой хорошей едой. Какая жалость, что это были хорошие лекарственные травы. Ах, да, мама и Цзы Жуй тоже мало ели. Для них что-нибудь осталось?

— Молодая госпожа должна быстро поесть. Хуан Цюань отнесет еду госпоже и молодому мастеру. Сегодня на нашей кухне осталось немного еды, — улыбнулась Ван Чуань и налила ей немного рисового отвара.

Фэн Юй Хэн кивнула. Подумав еще немного, она сказала:

— В будущем наш павильон должен чаще питаться пищей, приготовленной с помощью лекарств. Вас, девочки, это тоже касается. Я подготовлю рецепты для поваров и научу их готовить.

— Следовать за молодой госпожой — действительно благословение, — быстро поблагодарила ее Ван Чуань.

Пока они разговаривали, вошла одна из ее служанок и робко сообщила:

— Молодая госпожа, наложница-мать Цзинь Чжэнь снова пришла просить о встрече.

Фэн Юй Хэн все еще держала кусок ягненка между палочками. Немного подумав, она сказала:

— Впусти ее.

Очень скоро вошла Цзинь Чжэнь. Служанка, что оповестила о ее приходе, знала, как действовать в этой ситуации — она повернулась, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь.

Цзинь Чжэнь быстро подошла к Фэн Юй Хэн. У нее не было времени беспокоиться о приветствии:

— Вторая молодая госпожа, вы подумали о том, о чем эта слуга говорила ранее?

Фэн Юй Хэн не переставала двигать палочками. Пережевывая пищу, она жестом указала Цзинь Чжэнь.

— Думаю, ты, съела недостаточно. Сядь и составь мне компанию за обедом. Твое тело, должно быть, влечет к пище.

— Откуда возникнуть аппетиту? — Цзинь Чжэнь покачала головой. — Все мысли этой слуги только об этом ребенке. Я умоляю вторую юную госпожу помочь, — сказав это, она придвинулась на пару шагов и, понизив голос, продолжила: — Мастер запер Чэнь Ши в Золотом Нефритовом дворе. На этот раз она была наказана не просто тюремным заключением. Ее сторожат.

— Вот как? — Фэн Юй Хэн искоса посмотрела на нее. — Что значит сторожат?

— Дверь заперта снаружи, — ответила Цзинь Чжэнь. — Слугам также сообщили, что они не должны доставлять еду в ее комнату. Я тайком расспросила служанку, которую хорошо знаю. Она сказала, что в комнате Чэнь Ши есть только чайник с холодным чаем и больше нет ничего съедобного. Сейчас осень, но одеяла в ее комнате заменили на тонкие летние. Слугам не разрешено менять их обратно.

Фэн Юй Хэн прикрыла глаза. Ради защиты Чэнь Юй, ее отец, наконец, прибегнул к этой тактике?

Цзинь Чжэнь продолжила:

— Похоже, вторая молодая госпожа поняла намерения мастера; однако, когда Чэнь Ши ранее была отправлена в монастырь, мастер сказал, что она никогда не вступит более в поместье. Но не прошло и нескольких дней, как ее вернули. Кажется, влияние семьи Чэнь довольно велико. Позже подобную возможность трудно будет найти. Если они хотят убедиться, что Чэнь Ши не сможет снова воспрять духом после случившегося, они должны применить более жестокие методы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 105. Поздравления отцу**

В ту ночь Фэн Цзинь Юань как обычно остался во дворе Исполнения Желаний. Цзинь Чжэнь, однако, не так активно, как раньше, заботилась о нем. Казалось, она была подавлена и не проявляла достаточного интереса.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что это странно, и спросил ее:

— Ты плохо себя чувствуешь?

— Я не знаю, что происходит в последнее время. Я все время ощущаю усталость, у меня нет аппетита, и меня постоянно подташнивает, — вздохнула Цзинь Чжэнь.

— Как долго это продолжается? — глаза Фэн Цзинь Юаня загорелись.

— Это началось дней десять назад. В последнее время все стало серьезнее, — немного подумав, ответила Цзинь Чжэнь.

Услышав это, Фэн Цзинь Юань тут же улыбнулся и громко рассмеялся:

— Моя семья Фэн станет больше еще на одного члена!

— Муж хочет сказать... — сначала Цзинь Цзен была ошеломлена, но очень быстро отправилась и, приняв, счастливый вид, поднесла руку к животу. — У этой наложницы... Ребенок?

— Скорее всего, — Фэн Цзинь Юань был уверен в своих способностях. С тех пор как он взял Цзинь Чжэнь, он проводил рядом с ней каждую ночь. Цзинь Чжэнь была молода, ей не нужно было слишком сильно бороться за беременность. — Я приведу завтра врача, чтобы он тебя осмотрел. Ты должна как следует отдохнуть. Тебе не нужно идти к матери завтра утром. Она не станет суетиться из-за этого.

— Врача можно вызвать только утром? — слегка задумавшись, спросила Цзинь Чжэнь. — Эта наложница нетерпелива и действительно хочет знать, правда ли плоть и кровь мужа в этом животе... — она снова проявила свою цепкость: — Как насчет того, чтобы позвать врача прямо сейчас, можно ведь?

Фэн Цзинь Юань тоже испытывал счастье и нетерпение, но уже была середина ночи. Он увидел, что Цзинь Чжэнь не слишком хорошо выглядит, и попытался уговорить ее:

— Самое главное для тебя — правильный отдых. Если мы пошлем за доктором в это время, он прибудет очень поздно. Даже если ты не думаешь о себе, подумай о наших детях. Будь благоразумна и поспи немного. Когда ты проснешься, доктор будет здесь.

— Нет необходимости вызывать врача извне. Разве вторая молодая госпожа не доктор? — все еще упрямилась Цзинь Чжэнь.

— И правда, — услышав ее слова, Фэн Цзинь Юань тоже вспомнил об этом. Медицинское мастерство Фэн Юй Хэн, казалось, значительно улучшилось за эти три года, особенно ее способность предоставлять лекарства. Даже Мо Бу Фан выразил свое удивление. — Очень хорошо, — он встал, надел халат и, подойдя к двери, позвал слугу, который дежурил ночью. — Иди в павильон Единого Благоденствия и позови сюда вторую молодую госпожу. Скажи ей, что у меня есть дело, требующее ее помощи.

Слуга сонно повиновался и отправился в павильон Единого Благоденствия.

Цзинь Чжэнь сидела на кровати. Услышав, что Фэн Цзинь Юань зовет Фэн Юй Хэн, она, наконец, почувствовала себя более непринужденно.

Павильон Единого Благоденствия не был близко к поместью Фэн. Когда Фэн Юй Хэн прибыла, Фэн Цзинь Юань уже почти засыпал, но Цзинь Чжэнь все еще была начеку. Она бесконечно твердила о ребенке в своем животе и говорила, что не знает, мальчик это или девочка. Из-за ее болтовни Фэн Цзинь Юань становился все более и более нетерпеливым, поэтому, когда Фэн Юй Хэн прибыла, он не стал ждать, пока она заговорит:

— А-Хэн, иди скорее. Иди, осмотри наложницу-мать Цзинь Чжэнь. Скорее всего, она забеременела.

Глаза Фэн Юй Хэн и Цзинь Чжэнь встретились, но на их лицах не отразилось ничего особенного. Слегка придвинувшись, она сказала Цзинь Чжэнь:

— Ложись и дай мне свою руку.

Цзинь Чжэнь последовала этим инструкциям.

Фэн Юй Хэн положила руку ей на запястье и кивнула. Затем она повернулась к Фэн Цзинь Юаню:

— Поздравляю, отец.

— Так это правда? — Фэн Цзинь Юань сиял от радости. — А-Хэн, ты ведь не ошиблась?

— Если отец не доверяет мне, зачем зовет? — Фэн Юй Хэн закатила глаза. — Уже так поздно, дочь уже легла спать.

— Нет, нет, как я могу тебе не поверить. Медицинское мастерство А-Хэн было высоко оценено господином Мо. Как отец мог тебе не поверить! — Фэн Цзинь Юань был очень счастлив, поэтому не стал спорить с Фэн Юй Хэн.

— Когда у тебя были месячные в прошлом месяце? — спросила Фэн Юй Хэн.

— Пятого, — немного подумав, сказала Цзинь Чжэнь.

— Ох, — кивнула она, — тридцать пять дней.

Фэн Цзинь Юань слегка отругал Цзинь Чжэнь:

— Прошло так много дней, но ты не знала, что нужно быть немного осторожнее, — он сделал несколько быстрых расчетов. Тридцать пять дней, разве это не первый день, когда он взял Цзинь Чжэнь? Он обрадовался еще больше.

Но в это время Фэн Юй Хэн задумчиво нахмурилась, все еще держа руку на запястье Цзинь Чжэнь.

— Вторая молодая госпожа? — робко спросила Цзинь Чжэнь. — Ведь... не должно быть никаких проблем с ребенком, не так ли?

— Что означает выражение твоего лица? — Фэн Цзинь Юань тут же занервничал, услышав вопрос Цзинь Чжэнь.

— При беременности требуется масса положительных эмоций, чтобы обеспечить здоровье плода. Но когда дочь проверила пульс наложницы-матери Цзинь Чжэнь, то обнаружила, что наложница-мать слишком взволнована. Кажется, ее сердце неспокойно, — объяснила Фэн Юй Хэн, посмотрев на Фэн Цзинь Юаня.

— Что тебя беспокоит? — ошеломлено спросил мужчина Цзинь Чжэнь.

Та слегка вздохнула, но ничего не сказала — только из глаз покатились безмолвные слезы, заставив ее опустить голову.

Увидев эту сцену, Фэн Юй Хэн почувствовала, что не должна больше здесь оставаться. Она встала, попрощалась и посоветовала Фэн Цзинь Юаню:

— Отец должен больше разговаривать с наложницей. Пригласите завтра врача, чтобы обеспечить безопасность плода.

После ее ухода Фэн Цзинь Юань с любовью обнял Цзинь Чжэнь, а затем спросил:

— Что именно беспокоит твое сердце? Ты молода, так почему же так беспокоишься?

Цзинь Чжэнь подняла голову и посмотрела на него, выглядя настоящей плачущей красавицей. Ее вид мог любого заставить влюбиться в нее. Фэн Цзинь Юань действительно не хотел продолжать спрашивать. Он просто хотел правильно поухаживать за ней, но он помнил о ребенке. Он мог только утихомирить свое волнующееся сердце.

Цзинь Чжэнь заметила его намерение и не могла не почувствовать себя немного более утешенной. Независимо от используемых методов самым важным всегда было завоевание сердца мужчины. Она быстро заговорила с ним:

— Эта наложница действительно беспокоится. Это... На самом деле это связано с главной госпожой.

— С Чэнь Ши? — нахмурился Фэн Цзинь Юань. — Зачем ты обращаешь внимание на эту подлую женщину?

— Эта наложница верит в причинно-следственную связь, — сказала Цзинь Чжэнь. — В тот день из-за той миски с лекарством от главной госпожи эта наложница заняла свое положение. Независимо от первоначальных намерений эта наложница из служанки превратилась в человека, который может заботиться о муже. А сейчас, здесь, — она погладила пока еще плоский живот, — плоть и кровь дорогого мужа. Она много лет была моей хозяйкой, а я — ее служанкой, поэтому я чувствую, что если не пойду поблагодарить ее сейчас, то боюсь, что, возможно... в будущем, не представится шанса этого сделать.

— Ты действительно понимаешь, как быть благодарной, — Фэн Цзинь Юань был невероятно тронут ее словами и не мог не вздохнуть. — Эта подлая женщина обычно ничего не делает, чтобы помочь другим.

— Муж, — Цзинь Чжэнь умоляла его, — независимо от того, что делает госпожа, она пожнет то, что посеяла, но эта наложница действительно хочет накопить некоторую доброжелательность как для мужа, так и для ребенка в своем животе. Если муж позволит наложнице развеять беспокойство, тогда я буду собой, а она — собой. Больше не нужно будет ни о чем беспокоиться.

— Она так обращалась с тобой в прошлом, но ты все еще относишься к ней с доброжелательностью. Ты действительно хорошая девочка, — беспомощно вздохнул Фэн Цзинь Юань.

— Цзинь Чжэнь благодарит мужа за похвалу.

— Как ты хочешь решить эту проблему?

— Завтра утром я пойду в Золотой Нефритовый двор госпожи, чтобы поклониться, — сказала Цзинь Чжэнь, немного подумав. — Я просто поклонюсь во дворе перед ее комнатой и скажу несколько слов. Этого будет достаточно.

— Ох, — Фэн Цзинь Юань почувствовал, что все в порядке. Не было никакой необходимости мешать ей увидеться с Чэнь Ши. Это также не даст Чэнь Ши шанса навредить ребенку, — тогда приведи завтра с собой еще слуг. И не заходи в ее комнату.

— Эта наложница знает.

— А теперь спать.

Двое, наконец, уснули в объятиях друг друга. Только когда дыхание Фэн Цзинь Юаня стало ровным, Цзинь Чжэнь скривила в усмешке рот. Поднеся руку к животу, она сказала про себя: - "Дорогое дитя, не то чтобы мать не хотела тебя, но ты не от того отца".

На следующий день Фэн Цзинь Юань поднялся рано — он собирался ко двору. После того как Цзинь Чжэнь проводила его, она позвала двух служанок и пошла в Золотой Нефритовый двор.

Прямо перед тем, как Фэн Цзинь Юань ушел, он сказал ей не оставаться слишком долго рядом с Чэнь Ши. Он собирался по возвращении объявить радостную новость всем.

Но сразу после ухода Фэн Цзинь Юаня, она украдкой съела странную медицинскую таблетку.

Ее дала ей Фэн Юй Хэн. Конечно, она не знала, что этот препарат для медикаментозного прерывания беременности из двадцать первого века. Она только вспомнила слова, которые сказала ей Фэн Юй Хэн:

— После принятия этого лекарства реакция наступит в течение часа. Ты должна выбрать правильное время. Также после этого я лично позабочусь о твоем теле и прослежу, чтобы ты снова смогла выносить ребенка.

Услышав последние слова Фэн Юй Хэн, Цзинь Чжэнь стала совершенно спокойной. Она пошла к Фэн Юй Хэн, потому что не хотела, чтобы третья сторона знала об этом. Кроме того, она надеялась, что Фэн Юй Хэн сможет сохранить ее здоровье.

Теперь у нее не осталось забот. Цзинь Чжэнь быстро направилась Золотой Нефритовый двор.

Когда она прибыла, то увидела служанку, охраняющую ворота. Но Фэн Цзинь Юань послал людей, чтобы сообщить о визите Цзинь Чжэнь, и эта слуга не остановила девушку, но сказала:

— Вы должны быть осторожны. Главная госпожа немного не в себе.

Цзинь Чжэнь больше не волновало, как себя чувствует Чэнь Ши. Она хотела, чтобы эта женщина сошла с ума. Только сойдя с ума, она, вероятно, сделает что-то из ряда вон выходящее.

Она вошла во двор с двумя служанками. Чэнь Ши заперли, и Фэн Чэнь Юй переехала жить в другой двор. Теперь Золотой Нефритовый двор больше не выглядел процветающим. Хотя он все еще был довольно красив, сейчас его окружала странная атмосфера. Она не могла не почувствовать себя немного взволнованной. Она думала о том, как работала в этом дворе с тех пор, как вошла в поместье, что с юных лет была одной из служанок Чэнь Ши. Что за небольшие ошибки ее наказывали, а за большие — избивали. Каких только лишений она не испытала! Теперь у нее была определенная независимость в ее собственном маленьком дворике. Она также могла служить хозяину этого поместья в постели. Но человеком, стоящим за всем этим, была не Чэнь Ши, а Фэн Юй Хэн.

Ее не волновали намерения Фэн Юй Хэн. В любом случае это она отправила ее в кабинет в Сосновом дворе и оставила одну внутри с опоенным наркотиком Фэн Цзинь Юанем. Хотя это было странным стечением обстоятельств, это позволило ей стать выше по положению.

Думая так, она прибыла к закрытой двери в комнату Чэнь Ши. Она ошеломленно замерла — увидела стоявшую на страже Мань Си:

— Я слышала, что Юй Ло и Бао Тан выгнали из поместья и продали. Почему ты до сих пор здесь?

Мань Си улыбнулась, но ничего не ответила. Она просто вышла вперед и поприветствовала Цзинь Чжэнь:

— Эта слуга приветствует наложницу-мать.

— Быстро встань, — в конце концов, Чэнь Ши была проклятием их обеих как слуг. Цзинь Чжэнь все еще чувствовала некоторую близость с Мань Си. Увидев, что та приветствует ее, она быстро пошла вперед, чтобы помочь ей подняться.

И тут она услышала, как Мань Си тихо сказала:

— Я уже открыла замок на двери. Будь осторожна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 106. Лэ У Ю**

Цзинь Чжэнь была очень умной женщиной. Слова Мань Си ясно дали ей понять, что та — одна из людей Фэн Юй Хэн. В этом имелся смысл. Учитывая смертоносные методы Чэнь Ши, как могла столь благоразумная личность, как Фэн Юй Хэн, не завербовать одного из людей на ее стороне?

Поняв это, она больше ничего не сказала. Она отступила на пару шагов и опустилась на колени перед дверью Чэнь Ши.

Мань Си стояла в стороне и слушала, как Цзинь Чжэнь говорит в сторону комнаты:

— Госпожа, это Цзинь Чжэнь. Я служила вам с самого детства. Цзин Чжэнь пришла увидеться с вами, госпожа. Вы так пострадали!

Из комнаты не доносилось ни звука. Цзинь Чжэнь на мгновение притихла, но потом продолжила:

— Госпожа, я забеременела от плоти и крови мужа. Цзинь Чжэнь следовала за госпожой с детства, так что теперь пришла отпраздновать это событие с госпожой.

После этих слов из комнаты раздался звук разбитого об пол фарфора. Уголки рта Цзинь Чжэнь изогнулись в улыбке, и она продолжила говорить:

— Цзинь Чжэнь в состоянии заботиться о муже, я действительно буду помнить благодать госпожи. Прошлой ночью, когда я узнала, что беременна, первое, о чем я подумала, это прийти поблагодарить и поклониться вам. Если бы не наставления госпожи, как Цзинь Чжэнь смогла бы получить такое же особое отношение, как сегодня? Большое спасибо госпоже за то, что дала мне этого ребенка. Большое спасибо, госпожа. Большое спасибо! — она говорила это, опустив голову, но оставалась настороже, внимательно прислушиваясь к движениям внутри комнаты.

Цзинь Чжэнь говорила о своей беременности и о своем ребенке. Как могла Чэнь Ши это выдержать? Она немедленно завизжала. Она ничего не ела за прошедшие день и ночь, так что изначально была довольно слаба. Теперь же, казалось, что ее вдруг переполнила энергия. Под треск мебели она начала метаться в своей комнате.

Цзинь Чжэнь слегка нахмурилась и подумала про себя, что то, что эта женщина просто носится внутри — нехорошо. Она добавила:

— Госпожа, вы должны позаботиться о себе. Муж хотел, чтобы эта наложница отдохнула. Боюсь, что не смогу часто навещать госпожу, поэтому вы должны позаботиться о своем здоровье. После того как этот ребенок родится, он будет называть вас матерью. Вчера вечером мы пригласили вторую молодую госпожу взглянуть. Она сказала... что это должен быть мальчик.

Она сознательно добавила эти слова. Конечно же, эта женщина начала с силой таранить дверь и кричать:

— Я убью тебя! Убью!

— Госпожа, что вы сказали? — громко закричала в ответ Цзинь Чжэнь, ее сердце неистово забилось. — Госпожа сказала, что скучает по Цзинь Чжэнь? Цзинь Чжэнь тоже по вам скучает!

Наконец, дверь сломалась под натиском толстого тела Чэнь Ши.

В то же время Цзинь Чжэнь почувствовала движение в животе, как будто что-то пробивалось вниз.

Она поспешно вскочила и направилась к Чэнь Ши, говоря:

— Госпожа, что с вами случилось? Госпожа, вы... Ах!

Чэнь Ши яростно толкнула ее, и Цзинь Чжэнь упала на землю.

— Шлюха! Шлюха! — во все горло кричала Чэнь Ши. — Я забью тебя до смерти! Я забью дьявольское отродье в твоем животе до смерти! — и дважды пнула Цзинь Чжэнь.

Та не увернулась. Вместо этого она стиснула зубы и закричала. Когда служанки, наконец, оттащили Чэнь Ши, она опустила голову и увидела лужу крови. Только тогда она вздохнула с облегчением. Но затем, сразу же, начала кричать:

— Мой ребенок!

Раздавшиеся из Золотого Нефритового двора печальные и удручающие крики Цзинь Чжэнь облетели все поместье. Вскоре после этого жители собрались на месте действия.

Чэнь Ши уже была заперта в комнате. Мань Си стояла на коленях во дворе и объясняла ситуацию основательнице:

— Наложница-мать Цзинь Чжэнь забеременела и пришла поблагодарить госпожу за ее милость и сообщить радостную весть. В результате главная госпожа вырвалась из комнаты, толкнула наложницу-мать на землю и... И множество раз пнула ее прямо в живот.

Цзинь Чжэнь стояла в луже крови и выглядела невероятно хилой. Фэн Юй Хэн держала ее за запястье, выражение ее лица было торжественным.

В этот момент основательница не собиралась проклинать Чэнь Ши. Она с беспокойством спросила Фэн Юй Хэн:

— Как она? Можно ли спасти ребенка?

Фэн Юй Хэн очень хотелось высказаться: "Ты слепая? Земля залита кровью, какого черта можно спасти!"

Но она сохраняла невозмутимость и вздохнула, прежде чем сказать:

— Надежды нет. Мамины пинки оказались слишком тяжелыми. Оба удара пришлись непосредственно по ребенку, и материнское тело наложницы-матери не выдержало.

— Не называй ее матерью! — внезапно гневно закричала основательница. Затем она указала на других детей и сказала: — Вы все должны помнить: никому не позволено звать ее матерью! В нашей семье Фэн нет такой первой жены!

— Свекровь, — слабо позвала ее Цзинь Чжэнь, — вы должны поддержать эту наложницу!

— Тело наложницы-матери слишком слабое, — быстро добавила Фэн Юй Хэн. — Было бы лучше не говорить слишком много. Не волнуйся, ты еще молода. Еще будет много шансов забеременеть.

— А-Хэн права, — кивнула основательница. — Твоему телу нужно отдохнуть и восстановиться. Я не виню тебя. Виновата здесь не ты, а эта подлая женщина, Чэнь Ши! — она торжественно стукнула тростью и сквозь зубы сказала: — На этот раз я определенно не прощу ее!

В ту ночь обитатели поместья Фэн получили известие о серьезной болезни Чэнь Ши. Золотой Нефритовый двор закрыли на ключ. Кроме слуг, которые стояли на страже, никому не было позволено подойти даже на полшага. Даже Фэн Чэнь Юй и Фэн Цзы Хао получили такой приказ.

Ночью во дворе Исполнения Желаний у постели Цзинь Чжэнь собрались Фэн Цзинь Юань, основательница и Фэн Юй Хэн. Фэн Цзинь Юань с тяжелым выражением лица спросил дочь:

— Это действительно был мужской плод?

— Прошлой ночью пульс показал, что да. Сначала я хотела дождаться, пока отец пригласит еще какого-нибудь врача, чтобы объявить об этом, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Это не первый сын, которого убила Чэнь Ши! — основательница почти хрипела от гнева.

Фэн Цзинь Юань знал, что она говорила о прошлогоднем инциденте с Хань Ши. Он не мог не рассердиться:

— Не волнуйтесь, мама. На этот раз сын определенно не потерпит этого.

— Прости, муж, — Цзинь Чжэнь рыдала и, дергая Фэн Цзинь Юаня за рукав, горько молила: — Во всем виновата наложница. Эта наложница не защитила нашего ребенка. Позволит ли муж этой наложнице последовать за ним?

Фэн Цзинь Юань очень редко видел эту сторону Цзинь Чжэнь. Он быстро утешил ее:

— Не говори глупостей. А-Хэн сказала, что твое тело не слишком пострадало. Ты все еще можешь забеременеть в будущем.

— Ты молода. Еще будут возможности, — присоединилась основательница.

— Эта наложница недостойна семьи Фэн. Эта наложница слишком бесполезна и не может защитить даже одного ребенка, — Цзинь Чжэнь смотрела на основательницу извиняющимся взглядом.

— Организм, как луна, обновится после выкидыша, — Фэн Юй Хэн тоже быстро успокоила ее. — Ты не должна плакать. Когда я вернусь, я лично приготовлю тебе лекарство. Ты полностью восстановишься после правильного питания и отдыха в течение полугода.

— Спасибо, вторая молодая госпожа. Ваши лекарства — лучшие лекарства Поднебесной, — лицо Цзинь Чжэнь было наполнено благодарностью. Искренней благодарностью. — Эта наложница, безусловно, поможет мужу с сыном, но... — снова посмотрев в сторону Фэн Цзинь Юаня, она опять заплакала, — этот ребенок потерян из-за такой несправедливости.

Фэн Цзинь Юань тоже чувствовал, что это было несправедливо. Цзинь Чжэнь искренне пошла поблагодарить ее, выразив свою добрую волю, но ее избила эта мерзкая женщина, и она потеряла своего ребенка. Это был его собственный сын!

Из-за мыслей об этом Фэн Цзинь Юаня накрыла пелена гнева. Он вдруг встал и вышел, не сказав ни слова. Он даже не обратил внимания на зов основательницы.

— Мань Си сказала, что министр Фэн ворвался вчера в Золотой Нефритовый двор и жестоко избил Чэнь Ши, — на следующий день Хуан Цюань принесла эту весть от Мань Си. — Теперь лицо Чэнь Ши опухло, и она слегла, заболев. Семья Фэн, однако, не вызвала для нее врача. В это время старшая молодая госпожа оказалась в Золотом Нефритовом дворе, и министр Фэн, указав на Чэнь Ши, сказал, что даже если бы этой матери не существовало, она все равно была бы дочерью первой жены.

— Фэн Цзинь Юань, кажется, придумал неплохой план, — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Однако я не знаю, останется ли семья Фэн без главной жены, или они собираются выдвинуть кого-то на эту позицию.

Два дня спустя Фэн Цзы Хао снова отправили из поместья в академию Цзы Янь в Ци Чжоу.

Этот молодой мастер в шелковых штанах даже не подумал справиться о своей матери еще раз перед отъездом из поместья. Однако он сделал все возможное, чтобы приблизиться к Чэнь Юй. Это заставило ту сердито вернуться в свой двор.

— Я действительно не знаю, какие методы использовала Чэнь Ши, чтобы вырастить таких детей, — стоя рядом с Яо Ши, вздохнула Ань Ши.

— К счастью, наши дети очень хорошие и понимающие, — утешила ее Яо Ши. — В последнее время я вижу, как Сян Жун рано встает и бегает вместе с А-Хэн вокруг павильона Единого Благоденствия. Кажется, эти две сестры хотят провести время, разговаривая друг с другом.

— Это благодаря второй молодой госпоже, — услышав ее, обрадовалась Ань Ши — Старшая сестра, ты же знаешь характер Сян Жун. Она всегда была робкой. Когда она была маленькой, то каждый день говорила, что ей нравится вторая сестра, но не смела заговорить с ней. Я искренне и от всего сердца благодарна, что теперь вторая молодая госпожа так хорошо относится к Сян Жун.

Наконец, отослав Фэн Цзы Хао, поместье Фэн несколько дней наслаждалось покоем.

Фэн Чэнь Юй проводила дни, сидя в саду и играя на цитре. Ее музыка не была грустной, в нее просачивались нотки готовящегося заговора.

Что касается Фэн Юй Хэн, она начала одеваться, как мужчина, и взяла себе имя Лэ У Ю. В определенные дни она ходила в Зал Сотни Трав, чтобы заниматься там врачебной деятельностью. О том, что она женщина, переодетая мужчиной, знали Ван Чуань, Хуан Цюань и Цин Юй. Помимо них, в курсе был и лавочник Зала Сотни Трав, Ван Линь.

Поскольку Фэн Юй Хэн посещала свой зал нечасто, Ван Линь не видел ее в течение довольно долгого времени. Недавно он говорил Цин Юй, что боссу нужно принести больше медицинских пилюль и порошков, однако та всегда использовала одни и те же слова, чтобы осадить его:

— Иди и скажи об этом молодой госпоже.

Сегодня, когда Ван Линь увидел Фэн Юй Хэн, как он мог просто так ее отпустить? Он нарезал вокруг нее круги, да так резво, что у девушки закружилась голова. Только тогда она беспомощно спросила его:

— Почему ты бегаешь вокруг меня и не наблюдаешь за входом в магазин?

— Босс, когда вы принесете медицинские пилюли и порошки? — задал ей вопрос Ван Линь, всем своим видом показывая печаль и горечь.

— Все уже продано?

— Все было распродано в течение десяти дней, — потряс обеими руками Ван Линь. — В начале никто не был убежден в их эффективности, но, последовав указаниям девушки Цин Юй, врачи выбрали нескольких пациентов и подарили им лекарства. Эффект, конечно, проявился не через пару дней, — вздохнул парень. — Где босс достала лекарства — действительно загадка. Даже врачи не смогли определить их происхождение, но эти средства показывают замечательные результаты.

Фэн Юй Хэн никак не могла объяснить это Ван Линю. Содержание активных веществ в этих препаратах было гораздо выше, чем в горьких медицинских супах. Что касается вопроса о пополнении запасов, то она не согласилась с Ван Линем:

— Производить эти лекарства очень проблематично. Все необходимые медицинские травы во много раз дороже, чем обычные. Вот почему я попросила тебя продать их за дополнительную плату. Завтра-послезавтра я отправлю часть в Зал Сотни Трав. Как только они будут распроданы в этом месяце, ты можешь только подождать до следующего.

Закончив говорить, она встала и приготовилась идти и начать работать как врач. Однако в дверях она увидела знакомых людей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 107.1. А что если я выманю у вас деньги?**

Вошедший человек был кем-то, кого Фэн Юй Хэн никогда не встречала, но она чувствовала в нем что-то знакомое. Ван Чуань, также одетая мужчиной, стояла рядом с ней и тихо сказала:

— Третий мастер семьи Чэнь, Чэнь Ван Лян.

Неудивительно!

Фэн Юй Хэн, наконец, нашла причину, по которой он казался ей знакомым. Этот Чэнь Ван Лян и Фэн Цзы Хао выглядели немного похоже. Его черты лица были очень похожи на черты лица Чэнь Ши. Но зачем он пришел в Зал Сотни Трав?

Ван Линь много лет вел бизнес в столице. Он, естественно, заметил необычную одежду Чэнь Ван Ляна и понял, что тот должен быть весьма богатым человеком. Обычно, если в Зал приходил кто-то вроде него, то лавочник лично заботился о нем.

Поэтому он быстро подбежал и слегка поклонился Чэнь Ван Ляну, сказав:

— Мастер пришел к врачу или ищет лекарство?

— Я слышал, что тут продается чудесная медицинская пилюля? — Чэнь Ван Лян не стал ходить вокруг да около и прямо высказал причину своего прихода.

— О! Она не творит чудес, но более эффективна, чем обычные рецептурные препараты. Кроме того, она проще в использовании, и ее можно носить с собой, — Ван Линь ответил очень естественно. Он не преувеличивал, но ясно дал понять, какие преимущества дает эта пилюля. Фэн Юй Хэн кивнула, прослушав его ответ, и похвалила себя за то, что выбрала хорошего лавочника.

Чэнь Ван Лян взглянул на Ван Линя. Чэнь Ши контролировала три магазина Яо Ши в течение многих лет. В магазинах были люди, которых он мог знать. Хотя он нечасто приезжал сюда, он наблюдал за этим местом.

Он, естественно, знал, что Ван Линь ставленник Фэн Юй Хэн; кроме того, он поднялся на эту должность, перешагнув через другого члена семьи Чэнь. Он не сумел сдержаться — скривил мерзкую гримасу и, тихо фыркнув, сказал:

— Принеси пилюли от внешних повреждений и те, которые лечат сердце и легкие. Я хочу их все.

Ван Линь все время находился в магазине и встречался с огромной массой людей. Раньше никогда не было человека, который просил бы завернуть все лекарства, но с тех пор, как Фэн Юй Хэн принесла те пилюли и порошки, пара-тройка таких низкосортных богачей приходила каждый день. Он недвусмысленно поднял руку и ответил:

— Прошу прощения у этого мастера. Пилюли и порошки были распроданы в течение первых десяти дней месяца. Если вы хотите их купить, то можете вернуться только в начале следующего месяца. Кроме того, только после того, как присутствующие здесь врачи поставят пациенту диагноз, рецепт на лекарство может быть дан за установленную сумму.

Чэнь Ван Лян нахмурил брови и приготовился снова заговорить, но в этот момент он увидел красивого молодого человека, выходящего из подсобных помещений Зала Сотни Трав. Этот человек выглядел очень молодо, но, когда их глаза встретились, мастер семьи Чэнь поразился: взгляд у этого юноши оказался уравновешенным, как у взрослого мужчины. Он ошеломленно застыл, когда Ван Линь взял на себя инициативу представить его:

— Это новый доктор Зала Сотни Трав. Его фамилия Лэ, а имя — У Ю.

— Лэ У Ю? — повторил Чэнь Ван Лян и покачал головой: — Я пришел не к врачу. Я здесь только за лекарством, более того, я хочу только то чудо-лекарство.

— Все действительно распродано, — сказал Ван Линь ему еще раз.

— Тогда скажи мне, откуда оно берется. Я сам пойду и заберу его.

Ван Линь удивленно охнул и ответил:

— Даже если этот скромный человек скажет вам, я боюсь, что вы не сможете его забрать.

— Вздор! — фыркнул Чэнь Ван Лян. — Я не верю этому. Есть ли что-нибудь под небом, что нельзя купить за деньги?

— Но все действительно так и есть, — сказал Ван Линь. — Наш босс сказала, что только определенное количество пилюль и порошков будет предоставляться каждый месяц. Те, кто не успел их купить, могут приобрести только медицинские супы. Если вы хотите знать происхождение наших лекарств, то вам нужно поговорить с нашим боссом.

Услышав его слова, Чэнь Ван Лян почувствовал прилив раздражения. Босс, да? Разве не Фэн Юй Хэн была их боссом? Выпросить лекарства у Фэн Юй Хэн было еще труднее, чем взобраться на небеса.

— Неужели нет никакого другого способа? — в конце концов, именно он сейчас просил о чем-то, поэтому смягчил тон. Он стал умолять Ван Линя: — Помоги мне что-нибудь придумать.

— Не то чтобы нет абсолютно никакого способа, — в это время вмешался Лэ У Ю. — Как насчет того, чтобы этот мастер рассказал нам о ситуации пациента? Так мы сможем придумать способ, когда вы придете снова.

Видя, что Фэн Юй Хэн заговорила, Ван Линь быстро привел Чэнь Ван Ляна в комнаты, где врачи обычно вели прием пациентов. Фэн Юй Хэн сидела внутри, в то время как Чэнь Ван Лян сидел снаружи. Можно было услышать, как он говорит ей:

— Внешние травмы пациента не слишком серьезны. Важнее всего повреждения внутренних органов. Сердце и легкие были повреждены экспертом из Цзян Ху(1). Теперь пациент не может встать с кровати, он в сознании, но не может двигаться.

Фэн Юй Хэн знала, о ком он говорил. Семья Чэнь пришла сейчас, чтобы найти лекарства, и он специально упомянул, что ему нужны ее медицинские пилюли. После описания симптомов стало понятно, что это для Чэнь Ши. Про себя она не могла не ругнуться: — "Бесстыжие".

Но причина, по которой она открыла магазин, заключалась в ведении бизнеса. Если пришел покровитель, причем богатый, как она могла не захотеть выжать из него денег?

Она кивнула и сказала Чэнь Ван Ляну:

— Я здесь не так давно. Ранее лавочник оставил мне несколько пилюль на всякий случай. Среди них есть чудо-пилюли, которые лечат внутренние повреждения. Их можно продать этому мастеру, но стоимость...

— Деньги — не проблема, — Чэнь Ван Лян махнул рукой и прервал Фэн Юй Хэн. Чего хватало в его семье Чэнь, так это денег. Спасение Чэнь Ши стоит любых затрат, если они позволят предотвратить ее смерть или сделать так, чтобы в обстоятельствах ее гибели сомневались.

...................\_\_\_\_\_\_

1. Обычно термин "Цзянху" (буквально "реки и озера") используется для описания боксерского мира Древнего Китая.

Впервые термин использован Чжуан-цзы в конце 4-го века до н. э. для описания образа жизни, отличного от активного участия в политике. В то время речь шла об образе жизни неуспевающих или оклеветанных ученых-чиновников, дистанцировавшихся от кругов политической власти.

Боевые искусства стали частью цзянху недавно — в начале 20 века. Романисты начали создавать фантастический мир в цзянху, в котором персонажи — практики боевых искусств и в котором праведность персонажей обеспечивается через конфликты между различными боевыми практиками или сектами боевых искусств и окончательным триумфом добра над злом. Боевые искусства стали инструментом, используемым персонажами в истории цзянху для обеспечения соблюдения их моральных убеждений. С другой стороны, есть персонажи, которые становятся развращенными от своей грозной и мощной силы и в конечном итоге отказываются от своей морали в погоне за властью. Примерно в это же время термин цзянху стал тесно связан с аналогичным термином "улин" (буквально "боевой лес"), который относится исключительно к сообществу боевых практиков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 107.2. А что если я выманю у вас деньги?**

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн забралась в рукав и вытащила сердечное лекарство. — Пятьсот таэлей за одну пилюлю. Здесь их пять. Это все, что у меня осталось.

— Пятьсот? — Чэнь Ван Лян морально подготовился, но чувствовал, что этот молодой человек был слишком жесток. Даже если у него и имелись такие деньги, у него были и другие способы их потратить. — Что, черт возьми, это такое?

— Это лекарство для сердца, которое продает наш Зал Сотни Трав, — Фэн Юй Хэн убрала руку. — Если этот мастер не верит, я ничего не смогу сделать. Но этот Зал Сотни Трав в столице в течение многих лет. Я сижу сейчас здесь с вами, потому что меня сюда лично направил лавочник. Я определенно не обманщик.

Ее логика была верна. Чэнь Ван Лян хотел договориться о цене, но он также не хотел терять достоинство. В конце концов, у его семьи имелись деньги. Они очень охотно тратили их, а теперь они должны были спасти его сестру. Когда человек на грани жизни и смерти, разве надо вести переговоры?

Беспомощный, он вытащил пять банкнот из мешка в рукаве и протянул их молодому человеку:

— Каждая купюра стоит пятьсот таэлей, здесь пять банкнот.

Фэн Юй Хэн получила банкноты и взглянула на них. Затем она передала медицинские пилюли. Она даже позвала Ван Линя:

— Лавочник, подарите фарфоровую бутылку для переноски лекарств этому мастеру.

Ее слова о бесплатном подарке чуть не заставили Чэнь Ван Ляна умереть от гнева. Схватив фарфоровую бутылку, которую принес Ван Линь, он покинул Зал Сотни Трав.

Видя его стремительный уход, Ван Линь не мог не показать Фэн Юй Хэн одобрительный жест:

— Босс, ваши способности обманывать других ничуть не хуже, чем у предыдущего лавочника!

— Вовсе нет, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — Тот человек продавал поддельные товары. То, что продала я, — настоящее лекарство, но по завышенной цене. Но это только потому, что пришедший человек именно он. Вы, ребята, не должны так делать. С этим человеком у меня сейчас вражда. Я просто пытаюсь отомстить. И не более того.

— Босс права, — быстро согласился Ван Линь. — Не беспокоитесь. Эти поступают честно. Мы не доставим Залу Сотни Трав никаких неприятностей.

Фэн Юй Хэн кивнула, очень довольная словами Ван Линя. После этого она продолжала работать в зале большую часть дня. Она приняла не менее двадцати пациентов, прежде чем взять Ван Чуань, переодеться и уйти через задний вход.

В эти дни Сюань Тянь Мин уехал в военные казармы, так что она могла тренироваться с кнутом только самостоятельно. Ночью, закончив тренировку с кнутом, она посмотрела на небо. Как раз вовремя. Она махнула рукой, и скрытый в темноте Бань Цзоу, поняв смысл движения, скрываясь последовал за ней на выход из павильона Единого Благоденствия.

Целью Фэн Юй Хэн был внутренний Золотой Нефритовый двор. Когда она была почти там, Бань Цзоу тихо спросил:

— Зачем вы идете?

— Иду оказать помощь скрытым охранникам Фэн Цзинь Юаня и обеспечить им дополнительную безопасность.

Бань Цзоу больше ничего не сказал. Достигнув Золотого Нефритового двора, Бань Цзоу понял, что не знал, когда они обежали вокруг всего двора. Затем он сказал ей:

— Министр Фэн оставил здесь только двух скрытых охранников. Один во дворе, а другой на крыше.

— Понятно, — Фэн Юй Хэн не собиралась избегать этих двух охранников. Она здесь не для того, чтобы лично убить Чэнь Ши. Более того, она сомневалась, что Фэн Цзинь Юань мог бы оставаться премьер-министром все эти годы, если бы не знал, что она немного владеет боевыми искусствами.

Фэн Юй Хэн смело вошла во двор. Снаружи дежурила Мань Си. Увидев ее, она быстро поклонилась ей. Фэн Юй Хэн недолго оставалась со служанкой, только сказала ей:

— Делай то, что должна делать. Я посижу здесь какое-то время.

Мань Си поклонилась и вернулась охранять дверь Чэнь Ши.

Итак, вторая молодая госпожа семьи Фэн и три скрытых эксперта собрались в Золотом Нефритовом дворе.

Скрытый охранник, оставленный во дворе Фэн Цзинь Юанем, не мог понять Фэн Юй Хэн. Эта вторая молодая госпожа пришла сюда посреди ночи, но просто сидела во дворе. Что за ситуация такая?

Но этот страж не смел действовать опрометчиво. Они уже знали, что у Фэн Юй Хэн были сильные эксперты; кроме того, Бань Цзоу явно сильнее их. Не то что двое, даже десяток таких, как они, не справились бы с ним.

Так что обе группы просто ничего не делали. Они занимались своими делами, не мешая друг другу.

Только когда что-то случилось, они, наконец, сделали ход.

Фэн Юй Хэн насторожил звук чего-то слишком быстро рассекающего воздух. Она сразу же перенесла свое тело налево, и мгновением позже острый меч пролетел мимо ее уха. Тем не менее она не услышала, как клинок пронзает что-либо рядом. Она хотела повернуть голову, чтобы посмотреть, но услышала голос Бань Цзоу:

— Неплохо, вы увернулись.

Она потеряла дар речи.

Ты чертов скрытый охранник или нет? Когда опасно, ты не думаешь о моей защите, вместо этого ты на самом деле проверяешь мою скорость реакции.

Фэн Юй Хэн даже не задумалась. Она просто подняла руку и показала ему оттопыренный средний палец.

К сожалению, Бань Цзоу не понял значение этого жеста.

За короткий промежуток времени несколько человек в черном приземлились во дворе. Их движения были очень быстрыми, они повытаскивали мечи и бросились в сторону Фэн Юй Хэн. У них не было другого выбора, она сидела одна на полностью открытой местности.

Но Фэн Юй Хэн не была беспечной. Ее упорные тренировки позволили телу начать развиваться в правильном направлении. Хотя между ее нынешней формой и ее формой в прошлой жизни все еще был разрыв, она отличалась от той себя, которую заставили прыгнуть в реку.

Она не использовала хлыст. Хотя кнут, который Сюань Тянь Мин дал ей, висел у нее на бедре, она нечасто практиковалась с ним. Во-вторых, она не хотела выставлять эту силу напоказ. Поэтому она вытащила серебряные иглы, смоченные в анестетиках. Зажав их между пальцами, она бросилась навстречу врагам перед собой.

Ранее она действительно не знала, как бороться с врагами, которые владели холодным оружием, но после советов Сюань Тянь Мина стала привыкать иметь дело с этим стилем боя. Пять-шесть человек в черном направились к ней. Спустя некоторое время Фэн Юй Хэн взяла верх. Один из них уже упал на землю и крепко спал.

Но ей было неизвестно, что в это время один человек прокрался в комнату Чэнь Ши через окно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 108.1. Если потерпеть поражение, как человек, возможно ли победить призраком?**

Причина, по которой Фэн Юй Хэн пришла ночью в Золотой Нефритовый двор, заключалась в том, чтобы пронаблюдать, как семья Чэнь доставит лекарства. Как она могла позволить людям войти через окно, не обращая на это внимания?

Она быстро завращалась, обвела вокруг себя пятерых оставшихся людей, а затем бросила несколько серебряных игл, и еще два человека в черном упали на землю.

Эти убийцы, пребывая в замешательстве, не могли понять, какое скрытое оружие бросала Фэн Юй Хэн. Они падали при контакте с ним, даже не в состоянии его увидеть.

Некоторое время никто не осмеливался приблизиться к ней.

Тем не менее Бань Цзоу уже больше не мог продолжать наблюдать из тени. Он проплыл вперед, как призрак. Пара иголок, и оставшиеся трое в одно мгновение расстались со своими жизнями.

Фэн Юй Хэн похлопала Бань Цзоу по плечу:

— Пойдем, посмотрим внутри комнаты. Когда будешь сражаться, береги себя и укради для меня лекарство. Я смогу продать его завтра за две с половиной тысячи таэлей.

Губы Бань Цзоу изогнулись в улыбке. В тот день его мастер обманула Чэнь Ван Ляна более чем на две тысячи таэлей! Эти медицинские таблетки были действительно дорогими, но он знал, за какую цену они обычно продавались в Зале Сотни Трав. Они продавались всего за два таэля за таблетку. Она же увеличила цену в сотни раз. После того как они купили их, она даже не позволяла им доставить их пациенту. Она на самом деле украла бы лекарство, а затем снова продала бы им!

Он мысленно покритиковал ее, а потом они вошли в спальню Чэнь Ши. Скрытый страж Фэн Цзинь Юаня серьезно повредил ей сердце. Она походила на жирного призрака, лежащего в постели на грани смерти. Фэн Юй Хэн посмотрела на нее и решила, что ей осталось максимум два или три дня. Как могли несколько медицинских таблеток спасти ее от таких серьезных травм? Похоже, у семьи Чэнь тоже закончились варианты. Болезнь была серьезной, поэтому они и сорили деньгами.

Человек внутри комнаты никогда не думал, что шесть убийц не смогут позаботиться о людях снаружи. Кроме того, они отследили его местонахождение. Из-за всего этого он запаниковал. Несколько раз он пытался подобраться к Чэнь Ши, но у него никак не получалось этого сделать. Один раз он подошел к кровати, держа таблетку в руке. Как только он собирался положить ее в рот Чэнь Ши, Бань Цзоу остановил его, оттянув его руку назад.

Бань Цзоу не нападал на него. Просто оттянул назад, отпустил и ждал, пока тот снова подойдет. Этот цикл повторялся десять раз.

Чэнь Ши уже начала отчаиваться. Вначале она все еще надеялась и ждала, открыв рот. После последних нескольких попыток, она полностью потеряла надежду. После того, как Бань Цзоу остановил его, Чэнь Ши из последних сил прохрипела:

— Не беспокойся обо мне. Быстро уходи!

Лицо этого человека было закрыто, виднелись только пара глаз. Когда этот мужчина услышал ее, видимая область вокруг глаз покраснела. Он хотел развернуться и изо всех сил бороться к Бань Цзоу и Фэн Юй Хэн, но знал, что не сможет победить их в одиночку.

Он беспомощно взглянул на Чэнь Ши на кровати. Стиснув зубы, он убежал через окно.

— Ты забрал все медицинские таблетки? — не забыла спросить Бань Цзоу Фэн Юй Хэн, ее не заботила Чэнь Ши.

— Они здесь, — Бань Цзоу вручил маленькую фарфоровую бутылку Фэн Юй Хэн. — Одна осталась у этого человека в руке. Было бы тяжело и нецелесообразно пытаться забрать ее.

— Тогда я отмечу это как потерю пятисот таэлей, — кивнула Фэн Юй Хэн.

Бань Цзоу внезапно испарился.

Только тогда она обратила свое внимание на Чэнь Ши. Та оказалась избита до совершенно неприглядного вида. Она не знала, как Фэн Цзинь Юань бил ее, но казалось, что эта женщина даже похудела. Были разбиты даже ее скулы. Глазницы провалились и выглядели так, как будто кто-то из двадцать первого века сделал операцию, чтобы выглядеть как европеец.

Чэнь Ши тоже наклонила голову и смотрела в сторону Фэн Юй Хэн. Ее взгляд был похож на ядовитый кинжал, желающий безжалостно изрезать ее тело и соскрести плоть с ее костей.

— Ты! — Чэнь Ши изо всех сил пыталась сесть и сделать все возможное, чтобы наложить проклятие на Фэн Юй Хэн. — Настанет день, когда тебя настигнет возмездие. Фэн Юй Хэн, даже если я стану призраком, я не прощу тебя!

Тем не менее девушка просто улыбнулась. Эта улыбка походила на цветок, расцветший в саду. Она была невероятно красивой, но ясно давала понять, что смерть пришла.

— Ты проиграла эту битву как человек, так почему думаешь, что сможешь победить призраком?

Всего одним предложением она заставила Чэнь Ши потухнуть. Казалось, вся ее энергия внезапно исчезла.

Вот именно. Она проиграла эту битву еще будучи человеком. Почему она считает, что сможет победить, став призраком?

Когда девушка вышла из комнаты, убийцы во дворе уже были полностью уничтожены. Кроме густого запаха крови в воздухе не было никаких признаков битвы.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подняла голову. Прямо в воздух она произнесла:

— Слуги отца действительно хороши в уборке. Очень хорошо.

Скрытые охранники Фэн Цзинь Юаня были в ярости. Они подумали про себя: — "Ты пришла и хорошо провела время. Когда ты захотела войти в комнату, ты вошла, оставив после себя кучу трупов и полумертвых, лежащих без сознания людей. Мы убрали их по доброй воле, но ты даже не сказала и слова благодарности!"

Фэн Юй Хэн не заботили их мысли. Она вместе с Бань Цзоу вернулась в павильон Единого Благоденствия.

Сегодня она ясно дала понять скрытым стражам Фэн Цзинь Юаня, насколько хороша в боевых искусствах. Она сделала это только для того, чтобы напомнить своему отцу хорошенько все обдумывать, когда он соберется что-то сказать или предпринять. Это должно было напомнить ему не считать, что он в легкую сможет использовать людей ее павильона. После трех лет на северо-западе Фэн Юй Хэн больше не была той, предыдущей, Фэн Юй Хэн.

Сразу после того, как Фэн Юй Хэн покинула Золотой Нефритовый двор, один из скрытых охранников, который был свидетелем происходящего, стоял перед Фэн Цзинь Юанем и объяснял все произошедшее.

Фэн Цзинь Юань молчал некоторое время и не спрашивал о Чэнь Ши или семье Чэнь. Вместо этого он спросил:

— Как ты можешь описать боевые искусства второй молодой госпожи?

Скрытый охранник задумался на некоторое время, а затем ответил одним словом:

— Странные.

Фэн Цзинь Юань смущенно хмыкнул и спросил:

— Что в них странного?

— Ее движения странные, но кажутся естественными, — продолжил скрытый охранник. — У нее не так много внутренней силы, но ее скрытая сила безупречна. Этот слуга практиковал боевые искусства в течение двадцати лет, но никогда не видел этот метод борьбы раньше. Кроме того, он не относится ни к одной из известных этому слуге сект или фракций.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 108.2. Если потерпеть поражение, как человек, возможно ли победить призраком?**

— Она всегда говорит, что встретила эксцентрика из Персии в горах на северо-западе, — задумался на некоторое время Фэн Цзинь Юань. — Этот чудак научил ее лучшим методам создания лекарств и усовершенствовал ее навыки. Если ты описываешь ее приемы, как странные, то, единственное объяснение им — обучение у этого чудака.

Скрытый охранник не участвовал в этом обсуждении. Для него боевые искусства Фэн Юй Хэн были тайной, ожидающей своего решения.

На следующий день Фэн Юй Хэн по своей воле пошла во внутренний двор Исполнения Желаний, неся два маленьких мешка медицинских пилюль и около двадцати мешочков порошков. Все это были китайские лекарства для послеродового ухода за телом.

Когда она пришла, Цзинь Чжэнь лежала на кровати и отдыхала. Неизвестно, о чем она думала. Одной рукой она придерживала живот, ее взгляд не был сфокусирован. Даже после того, как Фэн Юй Хэн вошла, Цзинь Чжэнь никак не отреагировала.

— Пришла вторая молодая госпожа, — напомнила ей служанка.

Только тогда Цзинь Чжэнь обратила внимание на Фэн Юй Хэн и расслабилась всем телом.

Вошедшая махнула рукой, и служанка, которая заботилась о Цзинь Чжэнь, испарилась. Она подошла к кровати и молча дотронулась до запястья Цзинь Чжэнь.

— Все в порядке, — сказала девушка, опустив чужое запястье, — восстановление идет хорошо, но после медикаментозных абортов в теле очень легко могут остаться остатки плода. Они могут вызвать болезнь на всю жизнь.

— Да, из меня выходят кровавые сгустки, — кивнула Цзинь Чжэнь.

— Так и должно быть, — Фэн Юй Хэн положила лекарства рядом с подушкой,— я принесла несколько лекарств для тебя. Посмотришь позже инструкции по применению, которые я написала. После принятия медицинского порошка в течение примерно трех дней объем кровавых выделений будет соответствовать твоему обычному объему выделений при менструации. Через три дня количество постепенно уменьшится. Примерно через неделю они должны полностью прекратиться. Когда закончишь принимать эти лекарства, я приду осмотреть тебя еще раз. Если ничего не случится, все будет хорошо.

— Тогда в будущем я смогу снова забеременеть? — Цзинь Чжэнь больше всего волновалась по этому поводу.

— Сможешь, — не стала пугать ее Фэн Юй Хэн. — Я уже говорила раньше. Через полгода можно снова забеременеть, и это не просто для комфорта.

Цзинь Чжэнь, наконец, полностью успокоилась. Она поднялась и хотела поклониться Фэн Юй Хэн, но была остановлена. Цзинь Чжэнь не стала упрямиться, но искренне сказала:

— Я так хорошо живу сейчас благодаря второй молодой госпоже. Вы не просто помогли мне с большим делом, вы оказали мне огромную услугу. Цзинь Чжэнь обязана поклониться второй молодой госпоже.

— Какая польза от поклона? — беспомощно спросила Фэн Юй Хэн.

— Тогда что вторая молодая госпожа хочет, чтобы я сделала? Если вторая молодая госпожа скажет, что она хочет, то я обязательно это выполню.

Фэн Юй Хэн задумалась на некоторое время. Действительно был вопрос, который она хотела обсудить с ней:

— Есть вопрос, связанный с наложницей-матерью Яо и моим отцом.

— Вторая молодая госпожа, не волнуйтесь, — поначалу ошеломленная, Цзинь Чжэнь сразу все поняла. — Если муж пойдет куда-нибудь еще, я его остановлю. Но я определенно не буду останавливать его, если он пойдет в павильон Единого Благоденствия, и позабочусь о том, чтобы дать наложнице-матери Яо больше возможностей для того, чтобы муж посещал ее почаще.

— Ты поняла все наоборот, — Фэн Юй Хэн прикрыла ладонью лицо.

— Наоборот? — Цзинь Чжэнь была смущена.

— Мало того, что я не хочу, чтобы ты подталкивала отца к наложнице-матери Яо, я хочу, чтобы ты помогала мне присматривать за ним, — пояснила она. — Если отец когда-нибудь соберется в павильон Единого Благоденствия, сделай все возможное, чтобы вернуть его во двор Исполнения Желаний.

— Это... Почему? — Цзинь Чжэнь абсолютно ничего не могла понять. Независимо от того была ли это наложница или официальная жена, важнее всего для женщины оставалось получение благосклонности мужа!

— Потому что моя мать не хочет заботиться о нем, — просто и ясно заявила Фэн Юй Хэн. — Она слишком долго пробыла на северо-западе и не хочет участвовать в соревновании между наложницами и женой. Более того, у нее есть сын и дочь, соревноваться дальше бессмысленно. В любом случае запомни, что я сказала сегодня. Через некоторое время я найду тебе способную служанку, которая останется с тобой. Если что-нибудь случится, тебе будет с кем посоветоваться.

Цзинь Чжэнь кивнула в знак согласия. Она, возможно, не в состоянии хорошо справляться с другими вещами, но чувствовала, что была довольно искусна в вопросах, связанных с удержанием Фэн Цзинь Юаня рядом с собой. Она не должна разочаровать Фэн Юй Хэн. Подумав о словах Фэн Юй Хэн, о способной служанке, она стала еще счастливее:

— По правде говоря, мне действительно не хватало такого человека. Обычно, когда что-то случается, я не знаю, на кого могу положиться, — сказала она, а затем вспомнила о той, что заботилась о Чэнь Ши, Мань Си, и не могла не спросить: — Мань Си одна из людей второй молодой госпожи?

Фэн Юй Хэн кивнула. В тот день она сказала Мань Си помочь Цзинь Чжэнь. Теперь, когда та задала этот вопрос, девушка не почувствовала ничего странного.

— Чэнь Ши вот-вот умрет. Видимо, скрытый охранник мужа поразил ее пять внутренних органов. По моим оценкам, это займет один-два дня. Когда придет время, Мань Си будет свободна. Вторая юная госпожа, как насчет того, чтобы Мань Си встала на мою сторону? Мы выросли вместе, поэтому мы ближе, чем другие люди.

Ее слова напомнили об этом Фэн Юй Хэн. Все верно: как только Чэнь Ши умрет, Мань Си отправится в другое место. Послать ее сюда к Цзинь Чжэнь было бы наиболее уместно.

Поэтому она кивнула и согласилась. Когда она приготовилась сказать еще несколько слов, а затем уйти, снаружи раздался голос служанки:

— Наложница-мать Цзинь Чжэнь, четвертая молодая госпожа пришла навестить вас!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 109.1. Смерть Чэнь Ши**

Когда Фэнь Дай появилась в дверном проеме, позади нее шла служанка, державшая поднос с миской супа.

Фэн Юй Хэн носом втянула воздух и ощутила густой мускусный с ноткой сафлора запах. Токсичность была ошеломляюще высокой.

Она не могла не взглянуть на Фэнь Дай. Эта девушка сошла с ума?

Та, естественно, не думала, что в комнате будет находиться Фэн Юй Хэн. Она внезапно остановилась, заставив служанку позади себя почти врезаться в нее.

— Что случилось, четвертая сестра? — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Если бы ты остановилась еще более резко, то тарелка супа была бы потрачена впустую.

Фэнь Дай чувствовала в этих словах скрытый смысл. Ее и без того слабый ум был этим крайне обеспокоен.

Но запах, шедший от супа, который уловила Фэн Юй Хэн, не смогла распознать Цзинь Чжэнь. Ей показалось, что принесенное пахнет очень приятно, и она не удержалась и спросила Фэнь Дай, немного польщенная:

— Четвертая молодая госпожа принесла суп для меня? Эта наложница благодарит четвертую юную госпожу за беспокойство.

Фэнь Дай понимала, что эта тарелка супа определенно не может быть успешно передана при Фэн Юй Хэн. В худшем случае ее замысел раскроют. Она не смогла удержаться от свирепого взгляда на Цзинь Чжэнь, а затем сказала Фэн Юй Хэн:

— Я не знала, что здесь вторая сестра, и пришла не из-за чего-то конкретного. Я просто решила навестить наложницу. Вы можете спокойно возвращаться к беседе.

Фэнь Дай обернулась, но сделала это слишком внезапно и натолкнулась на служанку позади, в результате чего миска супа разбилась, а ее содержимое разлилось по полу.

Она подняла неповрежденную руку и ударила эту девушку:

— Бесполезная, даже тарелку супа не можешь удержать!

Служанка плакала, убирая с пола осколки. Цзинь Чжэнь наблюдала за этой сценой и вдруг обратила свое внимание на пролитый суп.

— Как четвертая сестра может быть такой беспечной? — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Но, независимо от случившегося, похвально, что четвертая сестра пришла выразить родственные чувства. Наложница-мать Цзинь Чжэнь, не забудь хорошенько похвалить ее перед отцом. Четвертая сестра специально пришла доставить тебе суп, но сама его пролила.

— Вторая молодая госпожа права, — кивнула Цзинь Чжэнь. — Эта наложница, безусловно, хорошо отзовется о четвертой молодой госпоже и обязательно расскажет об этом мужу.

Рассердившись, Фэнь Дай вылетела из комнаты. Больше всего на свете ненавидела намеренно двусмысленный тон Фэн Юй Хэн. А вот такой же нарочито двусмысленный тон девятого принца ей безумно нравился. Это действительно было странно.

После этого короткого происшествия Фэн Юй Хэн объяснила Цзинь Чжэнь некоторые вещи, которые нужно принять к сведению после выкидыша. Когда она встала, чтобы уйти, Цзинь Чжэнь удержала ее и спросила:

— С той миской супа, которую принесла четвертая молодая госпожа, было что-то не так?

— Да, — кивнула Фэн Юй Хэн. — В супе подмешали большое количество мускуса и сафлора. Запах чувствовался издалека. Похоже, она слишком сильно хочет занять позицию Чэнь Ши, которая избавлялась от всех нерожденных детей в поместье.

— На этот раз я действительно должна поблагодарить вторую молодую госпожу за то, что она была здесь, — немного заволновалась Цзинь Чжэнь. — Иначе, боюсь, я не смогла бы спастись от несчастья!

— Я сделаю все возможное, чтобы Мань Си оказалась рядом с тобой как можно скорее, — сказала ей Фэн Юй Хэн, предварительно немного обдумав ситуацию. — В будущем будь более осторожна с двором Хань Ши. Ни под каким видом не принимай вещи, которые они пошлют. Остальные не причинят тебе вреда. Основательница и отец оба искренне хотят ребенка, поэтому не будут вредить. Ань Ши никогда не будет бороться с тобой, поэтому нет необходимости беспокоиться о ней.

Цзинь Чжэнь приняла близко к сердцу эти советы и поблагодарила Фэн Юй Хэн еще раз.

На обратном пути в павильон Единого Благоденствия Фэн Юй Хэн столкнулась с Мань Си. Эта девушка встревоженно стояла на небольшом перекрестке, оглядываясь вокруг. Увидев Фэн Юй Хэн, она быстро и тихо позвала:

— Вторая молодая госпожа! Девушка Ван Чуань!

Фэн Юй Хэн, заметив машущую им впереди Мань Си, взяла Ван Чуань и подошла.

Видя их приближение, Мань Си тоже сделала пару шагов. Затем она опустилась на колени перед Фэн Юй Хэн и трижды поклонилась.

Фэн Юй Хэн подала сигнал Ван Чуань, чтобы та помогла ей подняться, и обратила внимание на ногти Мань Си. Судя по их внешнему виду, больше не было необходимости в дальнейшем нанесении лечебного лака для ногтей. Теперь они выглядели как ногти нормального человека.

— Кто-то из моих слуг регулярно доставляет лекарство твоей матери по моему приказу, — заговорила Фэн Юй Хэн, кивнув. — Ее болезнь более серьезна, чем твоя, так что понадобится еще несколько месяцев.

— Вторая молодая госпожа действительно искусна, — ответила чрезвычайно тронутая Мань Си. Она вытянула вперед руку так, чтобы ее можно было разглядеть. — Теперь ногти этой слуги полностью излечены. Проблемы этой слуги тоже решены. Эта слуга от всего сердца благодарит вторую юную госпожу. Спасибо вам за вашу великую благодать, — она снова поклонилась Фэн Юй Хэн, а затем огляделась, прежде чем приступить к официальным вопросам: — Последнее время Золотой Нефритовый двор походит на зону отчуждения, в которой водятся призраки. Никто не входит и не выходит. Чэнь Ши не ест и так и не выпила и капли воды. Но она действительно знает, как держаться. Обычно эта женщина просто многозначительно смотрит, отказываясь делать свой последний вздох. Но эта служанка видит, что она, вероятно, не проживет и двух дней.

— С тех пор как Чэнь Ши отправили в монастырь Всеобщей Терпимости, ты испытала массу далеко не незначительных трудностей, — понимающе сказала Фэн Юй Хэн. — Я помню об этом.

— Это ничего, — Мань Си быстро махнула рукой. — Эта слуга изначально была служанкой Чэнь Ши; более того, если бы я не взяла на себя инициативу остаться в женском монастыре, возможно, меня бы тоже продали вместе с Юй Ло и Бао Тан.

— Какими были твои отношения с Цзинь Чжэнь ранее? — спросила ее Фэн Юй Хэн.

— Скорее хорошими, чем плохими, — сказала ей Мань Си. — Цзинь Чжэнь всегда была высокомерной, но, в конце концов, между нами есть обоюдная связь.

— Когда вопрос с Чэнь Ши будет решен, я подумаю, как организовать, чтобы ты находилась рядом с Цзинь Чжэнь, — расслабилась Фэн Юй Хэн, услышав ее слова. — Вы сможете позаботиться друг о друге.

— Большое спасибо второй молодой госпоже, — с радостью согласилась Мань Си, зная, что Цзинь Чжэнь стала работать на Фэн Юй Хэн. — Если у юной госпожи нет других дел, то эта служанка вернется.

Фэн Юй Хэн кивнула, позволив ей уйти.

В ту ночь бабушка Сунь, которая некоторое время ничего не предпринимала, снова начала действовать. Вместо того чтобы пойти спать, она украдкой ушла в сторону двора Ивы посреди ночи. Похоже, старушка хотела покинуть павильон Единого Благоденствия.

Фэн Юй Хэн отметила, что Хуан Цюань уже скрытно следует за ней, так что не стала разбираться с этим. Достаточно было сравнить Хуан Цюань и бабушку Сунь. Одна старая женщина не доставит больших проблем.

Она достала свой хлыст и начала практиковаться во дворе, вызывая силой ударов рябь в воздухе, сравнимую с рябью на воде. После одного подхода она остановилась и крикнула:

— Раз ты здесь, зачем все еще прячешься?

До нее из-за деревьев донесся мужской смех. В мгновение ока прямо перед ней приземлился человек в инвалидном кресле.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 109.2. Смерть Чэнь Ши**

Фэн Юй Хэн привыкла смотреть прямо на фиолетовый цветок лотоса между его бровей. Видя его, она чувствовала себя более непринужденно.

Кто сказал, что мужчинам нет смысла быть красивыми? Это ведь действительно соблазнительное зрелище!

Ни один из них не сказал ни слова, они с молчаливым пониманием противостояли друг другу. Фэн Юй Хэн была гораздо менее знакома с кнутом, по сравнению с Сюань Тянь Мином, и время от времени ошибалась. Но она не унывала. Совершив ошибку, она просто пробовала снова. Вот так, ее навыки постепенно улучшались.

Наконец, они остановились. В последнее время Фэн Юй Хэн больше не удавалось случайно придушить себя. Ход ее мыслей был немного странным, но он очень быстро сменил направление.

Она села на подлокотник инвалидного кресла и прицепила свой хлыст к бедру. А потом начала возиться с кнутом Сюань Тянь Мина.

— Я уже дал тебе один, но ты хочешь захватить еще и этот? — Сюань Тянь Мин совершенно потерял дар речи.

— Не хочу, — она указала на шип на конце хлыста, — из-за чего-то вроде этого я никак не могу прицепить его к себе. Ах, да, точно! — она вдруг что-то вспомнила и продолжила: — Банкет середины осени назначен на вечер пятнадцатого числа восьмого месяца (1)?

— Правильно, — кивнул Сюань Тянь Мин. — Императрица заботится об этом каждый год. К участию приглашаются все должностные лица четвертого ранга и выше.

— Кто ранее участвовал в торжестве из семьи Фэн? — спросила Фэн Юй Хэн, задумчиво поддерживая подбородок рукой.

— За три года, что ты была вдали от столицы, из женщин семьи Фэн приходила только основательница, — ответил Сюань Тянь Мин после некоторых раздумий. — Тем не менее еще раньше Фэн Цзинь Юаня сопровождала твоя мать.

Фэн Юй Хэн долго рылась в воспоминаниях первоначальной владелицы тела. Казалось, было что-то вроде этого. Но ничего конкретного вспомнить не удалось.

— Не могу практически ничего вспомнить, — она покачала головой. — В то время я вообще не обращала внимания на вопросы внутри поместья, а тем более не посещала что-то вроде банкетов.

— В этом году тебе не сбежать, — дьявольски улыбнулся Сюань Тянь Мин. — Будущая августейшая принцесса, отец-император жаждет расширить свои горизонты.

— Каких сражений не видел император? — она спрятала лицо в ладонях. — Есть ли необходимость использовать меня, чтобы расширить свои горизонты?

— Нет, он просто хочет посмотреть, какая девушка может привлечь мое внимание.

Она чувствовала, что этот человек был слишком бесстыжим! Хихикнув, она спрыгнула с подлокотника:

— Давай поговорим о чем-нибудь интересном. Я слышала, что императорская дочь Цин Лэ получит разрешение на брак на банкете в середине осени.

— Это действительно интересно, — рассмеялся Сюань Тянь Мин. — Отец-император говорил что-то подобное. Кроме того, был ведь небольшой скандал. В мгновение ока вы, девочки, достигли брачного возраста. Даже эта самопровозглашенная божественная старшая сестра, для которой третий брат оставил должность официальной принцессы, — цокнув пару раз языком, он осуждающе покачал головой: — Семья Фэн действительно не видит дальше своего носа.

Услышав упоминание об этом, Фэн Юй Хэн не могла не подумать о сплетнях, которые Хуан Цюань рассказала ей:

— Я слышала, что третий принц уже выбрал официальную принцессу.

— Конечно, — Сюань Тянь Мин пожал плечами, — но официальная принцесса никуда не годится. Она уже провела два года, свернувшись калачиком в постели. Я думаю, что болезнь будет прогрессировать и дальше. Он хочет, чтобы Чэнь Юй вошла в поместье, чтобы дать себе определенную передышку. Официальная принцесса должна скоро умереть.

— Кому ты отдаешь предпочтение? — она наконец-то задала этот вопрос. — Из этих принцев, какого ты предпочтешь?

— Для меня было бы нормально поддержать кого-нибудь. Единственное исключение — третий брат, — сказал Сюань Тянь Мин, откинувшись на спинку кресла.

— Почему?

Тот только слегка улыбнулся, но ничего не сказал.

— Сюань Тянь Мин, твое выражение лица просто бесит! — Фэн Юй Хэн сердито достала свой кнут и замахнулась в его сторону.

Этот человек передвинул свое инвалидное кресло и начал отступать. Так же, как и до этого, двое носились по кругу: одна догоняла, а другой — катился. Иногда они встречались и наносили друг другу удары. Это продолжалось до рассвета.

Когда Фэн Юй Хэн позавтракала, она все еще была сонной. Ван Чуань рассмеялась:

— Как насчет того, чтобы его высочество не приходил завтра?

— С тех пор как ты начала следовать за мной, твой характер стал все больше и больше походить на характер Хуан Цюань, — она искоса взглянула на забавляющуюся служанку.

— Возможно, это относительно расслабляющее влияние молодой госпожи, оно сильно отличается от влияния его высочества, — Ван Чуань задумалась на некоторое время, услышав ее слова, а затем продолжила: — Атмосфера вокруг него всегда очень давящая.

Ван Чуань во время завтрака сопровождала Фэн Юй Хэн. Сян Жун должна была каждый день возвращаться в свой двор, чтобы переодеться после пробежки. Затем она ждала Фэн Юй Хэн на пути во двор Изящного Спокойствия, чтобы вместе отдать дань уважения основательнице.

Сегодня, две сестры, как обычно, вместе вошли во двор Изящного Спокойствия. Хань Ши и Ань Ши также только что прибыли. Цзин Чжэнь все еще выздоравливала и не вставала с постели. Фэн Чэнь Юй прибыла рано утром и уже сидела в зале, разговаривая с основательницей.

Сян Жун подкатилась к Фэн Юй Хэн под бочок и тихо сказала:

— Вторая сестра, мое правое веко дергается, я чувствую, что что-то должно произойти.

Как только она договорила, позади них раздались торопливые шаги. Девушки обернулись и увидели, что к ним несется Мань Си. Пробежав мимо них, она кинула взгляд в сторону Фэн Юй Хэн, прежде чем помчаться дальше в главный зал. Она повысила голос и выпалила:

— Основательница, главная госпожа... Скончалась!

...................\_\_\_\_\_\_\_

1. Праздник середины осени — это вечер любования полной луной, сопровождаемый угощением "лунными пряниками". Ритуальная сторона празднества наиболее широко отображена в возжигании благовоний Чан-э — мифической жительнице Луны. По своей значимости этот праздник уступает только Китайскому Новому году, знаменуя собой середину годичного цикла в представлении народов Восточной Азии. Приходится на 15-й день 8-го месяца (полнолуние) по китайскому календарю, что примерно соответствует второй половине сентября. Считается что в этот день лунный диск "самый яркий и круглый в году". Образ "полноты" фигурирует в нескольких смыслах: это время завершения сбора урожая; луна является символом женского начала, и т.о. её полнота — также символ плодородия. (Согласно китайской традиции, спутником Чан-э на луне является кролик, который толчет в ступе снадобье бессмертия сидя под коричным деревом, а также трёхногая жаба — символ женского начала). Кроме того, праздник отмечают всей семьёй, и семантика "круга семьи" присутствует как в разделении пряников на всех, так и в употреблении в пищу помел (в южных регионах), с последующими играми с круглой кожурой, легко снимающейся с этого фрукта.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 110.1. Похороны**

Смерть Чэнь Ши не показалась странной никому в семье Фэн. C ее смертоносными методами были знакомы все. Отношение Фэн Цзинь Юаня также было ясным, но после того, как проблема разрешилась, он все же вздохнул. Первоначально он думал, что эта женщина возродилась после возвращения из храма. Однако оказалось, что это была лишь последняя искра перед смертью.

Слова Мань Си заставили Чэнь Юй, державшую чашку чая и разговаривавшую с основательницей, немедленно вскочить на ноги. Не заботясь о том, что чай пролился на ее платье, она убежала. Со стороны казалось, что она сошла с ума.

Основательница забеспокоилась, опасаясь, что Чэнь Юй сильно расстроится, столкнувшись с таким несчастьем. Она быстро закричала:

— Почему вы не следуете за ней? Не позволяйте Чэнь Юй бегать, как ей заблагорассудится!

Только тогда все сорвались со своих мест и со всех ног кинулись в Золотой Нефритовый двор.

Но Чэнь Юй, в конце концов, бегала очень быстро. Она прибыла к Чэнь Ши раньше всех остальных. С первого взгляда она увидела, что ее некогда толстая и круглая мать теперь выглядела так, как будто кто-то срезал несколько слоев плоти. Хотя ее тело не казалось помятым, оно и не было таким раздутым, как в прежние времена. Это было особенно заметно по ее лицу. Оно было практически полностью изуродовано. Переносица казалась сломанной, на щеках виднелись синяки. Ее глаза смотрели в никуда остекленевшим взглядом, а сами глазные яблоки выпирали так, будто собирались вывалиться наружу.

Мертвый вид Чэнь Ши был страшен. На ее лице отчетливо проявилось нежелание умирать.

Но что с того?

Чэнь Юй пошатнулась и упала на колени у постели Чэнь Ши.

Она сожалела. Почему она была так холодна, когда Чэнь Ши была заперта в Золотом Нефритовом дворе? Она даже ни разу не навестила ее. Но ведь это была ее мать. Та, что родила и вырастила ее. Как она могла стать настолько нелюбимой, что умерла в одиночестве?

Слезы Чэнь Юй падали одна за другой, когда ее вдруг накрыла волна негодования, направленная на Фэн Цзинь Юаня.

Она дрожала, держа холодную руку Чэнь Ши. И внезапно начала громко плакать, отбросив сдержанный и уверенный внешний вид, который она поддерживала с самого детства. Ее больше не заботило то, как она выглядела. Она рыдала на трупе Чэнь Ши, как маленький ребенок.

Люди, которые вошли за ней, не могли помочь, они только чувствовали легкую жалость по отношению к Чэнь Юй. Ань Ши подняла руку и вытерла слезы, а Яо Ши вздохнула.

Основательница была последней, кто вошел в комнату. Она огляделась, а потом повернулась и ушла, сказав напоследок:

— Пошлите кого-нибудь подождать у ворот. Цзинь Юань вернется, как только двор завершит дневную работу. Дайте знать эконому, чтобы он начал готовить похороны.

Основательница отдала эти приказы, и люди во дворе принялись за работу.

В конце концов, Чэнь Ши была не очень популярна. Кроме Чэнь Юй, никто не расстроился из-за ее смерти. На самом деле все вздохнули с облегчением. Чэнь Ши, наконец, больше не было. В поместье наконец-то мог бы воцариться покой.

Яо Ши, однако, не была столь оптимистична. Происходя из многодетной семьи, она, естественно, понимала, что в поместье должность главной жены нельзя оставлять свободной. Кончина Чэнь Ши просто означала прибытие новой супруги. И будет ли это женщина, которую они знают, или незнакомка, еще неизвестно.

Когда Фэн Цзинь Юань вернулся в поместье, в тот момент, когда он вошел в ворота, Чэнь Юй бросилась к нему и рухнула на землю:

— Отец! — глаза Чэнь Юй опухли от слез, ее не беспокоило, была ли она красивой или уродливой. Она плакала и умоляла: — Отец, мать скончалась. Я умоляю отца позволить брату вернуться, чтобы проводить мать в последний путь!

Фэн Цзинь Юань изначально не хотел, чтобы Фэн Цзы Хао проводил Чэнь Ши. На самом деле он решил отослать Цзы Хао, как только понял, что кончина Чэнь Ши приближается. Но теперь, когда Чэнь Юй умоляла его, это, видимо, что-то пробудило в нем. Он вспомнил, как Чэнь Ши хорошо обращалась с ним в старом доме, как заботилась об основательнице и как помогала ему, пока он готовился к имперскому экзамену.

Фэн Цзинь Юань не смог сдержать длинного вздоха. Подняв Чэнь Юй, он сказал:

— Хорошо, отец пошлет кого-нибудь, чтобы вернуть Цзы Хао. Не плачь больше.

Из-за смерти Чэнь Ши наложницам и детям семьи Фэн были выданы траурные одежды. Даже Цзинь Чжэнь, которая все еще выздоравливала после выкидыша, одела свои. Хань Ши так и не восстановилась полностью, поэтому стала казаться еще бледнее, когда надела белую траурную одежду. Фэн Цзинь Юань много раз хотел спросить Хань Ши о ее самочувствии, но понимал, что должен избегать некоторых тем, — в конце концов, Чэнь Ши только что умерла. Он сможет навестить свой гарем только по истечении семи дней после смерти Чэнь Ши.

Траурный зал возвели в Золотом Нефритовом дворе. Эконом Хэ Чжун успешно справился с этой работой. Им была вызвана группа людей, специализирующихся на организации похорон. После нескольких часов они построили надлежащий траурный зал.

Фэн Цзинь Юань специально пригласил доктора, чтобы подтвердить, что Чэнь Ши действительно мертва. Только тогда он объявил об этом всем.

Независимо от того, как вела себя Чэнь Ши в поместье, она являлась главной женой семьи Фэн. Основательница вынуждена была сказать: "Устройте пышные похороны!" Не для того, чтобы поддержать репутацию Чэнь Ши, но ради Чэнь Юй.

Хэ Чжун привел людей из магазина гробов, и после консультации с Фэн Цзинь Юанем они договорились о самом дорогом гробе из сандалового дерева для Чэнь Ши.

В ту ночь все молодое поколение мастеров поместья участвовало в бдениях у гроба покойной.

После целого дня публичного траура, когда только несколько слуг остались с молодыми госпожами и мастером, что бдели у гроба, наконец, стало немного спокойнее.

Чэнь Юй стояла на коленях рядом с жаровней и безостановочно сжигала деньги загробного банка (1). Она не была так эмоциональна, как днем, более того, она снова нанесла свой макияж. Ее лицо снова стало изысканным.

— Мама, — Чэнь Юй клала в жаровню одну бумажную банкноту за другой. Казалось, она бормотала про себя, но одновременно и для тех, кто был рядом с ней, — отец уже сказал, что Чэнь Юй всегда будет дочерью первой жены семьи Фэн, независимо от того, что произойдет. Независимо от того, кто станет официальной женой, эта женщина будет только номинально занимать эту должность. Дети, которые родятся, будь то дочери или сыновья, не смогут сравниться с Чэнь Юй, — она замолчала на некоторое время, прежде чем продолжить говорить: — Мама, вы можете уйти с миром. Нет необходимости беспокоиться о Чэнь Юй или брате. Тех, кто причинил нам вред, не будет ждать счастливый конец.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Чтобы дать возможность духам умерших родственников жить лучше в загробном мире, им делают бумажные подарки и подносят бумажные деньги, на которые те и живут в загробном мире.

По другим представлениям, ритуальные деньги им даются для передачи "взятки" владыке ада Яньло-вану, чтобы он во время суда помог им избежать наказания.

Ритуальные деньги сжигаются в специальных печах при храмах и посвящаются определённым божествам. Во время сжигания с банкнотами обходятся как с настоящими деньгами — их не перевязывают, а помещают в виде развёрнутых стопок. При этом считается, что сжигание настоящих денег вместо жертвенных приносит несчастье.

Хотя они выглядят как сувенирные или игровые, китайцы воспринимают эти деньги без тени юмора. Не рекомендуется дарить деньги преисподней живым людям (даже в шутку) — это может восприниматься как пожелание смерти и может сильно обидеть, как если бы в России живому человеку подарили траурный венок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 110.2. Похороны**

Траурный зал уже и так был довольно мрачным, но обиженные слова Чэнь Юй заставили всех, кто их слышал, сильно испугаться.

У Фэнь Дай была сломана рука, она и так уже страдала, но услышав Чэнь Юй, девушка почувствовала еще большее раздражение. Желая уйти, она встала, но была остановлена служанкой Чэнь Юй:

— Куда хочет пойти четвертая молодая госпожа? Сегодня вам нужно бдеть у гроба. Это приказ основательницы.

— Я иду в уборную, — взглянула на нее Фэнь Дай.

— Четвертая молодая госпожа, эта слуга будет сопровождать вас.

Фэнь Дай была в ярости и действительно хотела отправить эту девицу в полет, дав пощечину. Она также хотела проклинать ее — человека, который запугивал других, используя поддержку кого-то столь могущественного, но, в конце концов, рядом находилась Фэн Чэнь Юй. Независимо от испытываемого ею гнева, она не смела продолжать говорить дальше.

Она вернулась к гробу и больше не поднимала тему уборной.

После того как Чэнь Юй закончила сжигать последние ритуальные деньги, она отошла от жаровни и встала на колени в другой стороне. Ее место заняла Фэн Юй Хэн, которая в свою очередь начала поджигать деньги мира мертвых вместо Чэнь Юй.

— Жизнь непредсказуема. Кто бы мог подумать, что процветающий клан вызовет такого рода проблемы, — она говорила тихо, ссылаясь на вопрос с семьей Яо в том году. — То есть не стоит говорить сегодня о завтрашних делах. Только когда вы встретили восход солнца, вы встретили еще один день. Прямо как вы, мама. Когда А-Хэн только вернулась, какая у вас была достойная аура! Как можно было представить, что вы заболеете и умрете? Жизнь непредсказуема. Жизнь так непредсказуема!

Ее слова о непредсказуемости жизни, произнесенные столько раз подряд, заставили Чэнь Юй мысленно застыть. Это было напоминанием ей, что жизнь изменчива. Как бережно относились в поместье к Фэн Юй Хэн ранее? Кто мог позволить себе оскорбить Яо Ши? А семья Яо? Это была семья, которой даже император вынужден был выказывать свое уважение! И что с ними произошло тогда?

Кто мог гарантировать, что Фэн Чэнь Юй точно останется дочерью первой жены семьи Фэн? Что, если в какой-то момент появится какой-нибудь гадкий ублюдок, внезапно укажет на Фэнь Дай и скажет, что она обладает судьбой Феникса? Что тогда произойдет?

Думая об этом, Чэнь Юй действительно начала паниковать.

Но ей было уже четырнадцать лет. Как только наступит Новый год, она достигнет совершеннолетия и выйдет замуж. Семья также начала принимать во внимание ее будущее, так что ей просто придется потерпеть еще немного.

Слова Фэн Юй Хэн были напоминанием Чэнь Юй, но их приняла во внимание и Фэнь Дай.

Вот именно. Настоящая дочь первой жены, Фэн Юй Хэн, стала дочерью наложницы из-за произошедшего с семьей Яо. Тогда, если что-то случится в семье Чэнь, станет ли Чэнь Юй дочерью наложницы? Когда придет время, если Хань Ши приложит некоторые усилия, вполне возможно, что она действительно может быть повышена до должности главной жены. Ее мечта стать дочерью первой жены больше не казалась далекой.

Все, кто бдел у гроба, оставались там до половины шестого утра, а затем вернулись отдыхать. Цзы Жуй устал до полного изнеможения. Сян Жун волновалась за него и позволила ему опереться на нее в последнюю часть ночи. Когда он вставал, то чуть не упал обратно от слабости.

Фэн Юй Хэн быстро поддержала его и вытащила два кусочка шоколада из своего рукава, отдав их Сян Жун и Цзы Жую. Ее младший брат уже ел подобное раньше и не находил полученное лакомство странным. Но Сян Жун видела его в первый раз. Она разглядывала эту черную штуку и не понимала, что это такое. Она даже предположила, что это лекарство.

Она увидела, как Цзы Жуй засовывает ее в рот, и его взгляд наполняется наслаждением и удовлетворением. Его сонливость полностью исчезла. Девочка не могла не почувствовать определенное любопытство. Скопировав Цзы Жуя, она тоже засунула шоколад себе в рот и страшно удивилась.

Ее вторая сестра была настоящим сундуком с сокровищами! Сян Жун почувствовала, что после этого ее вера стала еще более непоколебимой!

Все вернулись в свои дворы, чтобы отдохнуть, и спали до полудня, до самого обеда. После приема пищи они должны были поспешить обратно в Золотой Нефритовый двор и вернуться к работе.

Фэн Цзинь Юань все еще был премьер-министром двора, но его главная жена скончалась. Разве могло быть мало людей, пришедших выразить свои соболезнования?

Люди начали приходить в поместье на рассвете. Когда дети проснулись и вернулись в Золотой Нефритовый двор, очередь ожидающих выразить свои соболезнования протянулась до самых ворот поместья.

Эконом Хэ Чжун был невероятно занят, двигаясь совершенно безостановочно.

Фэн Цзинь Юань надел на лицо маску грусти и печали и благодарил пришедших людей.

Именно в это время из-за ворот усадьбы раздался громкий крик:

— Мама! — можно было увидеть молодого человека, неуклюже пробивавшегося внутрь. Вбежав, он вскричал: — Мама! Как ты могла умереть такой ужасной смертью! Сын уехал только на несколько дней, как эта мерзкая Фэн Юй Хэн заставила тебя умереть!

Это был не кто иной, как Фэн Цзы Хао.

Но слова, которые он выкрикивал по пути, были действительно невыносимы. Фэн Юй Хэн стояла не слишком далеко от Фэн Цзинь Юаня и не могла не посмотреть в его сторону:

— Отец, кто научил старшего брата этим словам?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его достоинство разбивается на части из-за этой выходки сына. Он сердито сжал кулаки и неистово закричал:

— Мерзкое существо! Прекрати нести чушь!

Но Фэн Цзы Хао не был разумным человеком! Как его могли заботить такие вещи? В его глазах Чэнь Ши убила Фэн Юй Хэн, возвратившаяся в поместье. Издевательства над Чэнь Ши и Чэнь Юй были чем-то, о чем ему рассказали они сами. Он даже лично испытал свирепость Фэн Юй Хэн. С тех пор у него не было шанса отомстить. Теперь же он воспользовался остатками мужества, которые он нашел в скорби по погибшей матери, и в полной мере воспользовался ими.

Фэн Цзы Хао бросился прямо в траурный зал. Не выразив своего уважения, он вытащил меч неизвестно откуда и дико полоснул в сторону Фэн Юй Хэн!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 111.1. Пожар**

В это время траурном зале находились не только люди семьи Фэн. Большинство присутствующих были коллегами Фэн Цзинь Юаня, которые пришли выразить свои соболезнования.

Никто не ожидал, что Фэн Цзы Хао поведет себя подобным образом. Оглушенные, они застыли на месте. Им придется худо, если они приблизятся, но отступать им было некуда.

Если бы Фэн Юй Хэн захотела увернуться от его дикого рывка, она бы это сделала — для нее это было бы слишком просто; однако на нее несся не простой человек. Ее хотел запугать Фэн Цзы Хао. Она не могла позволить окружающим думать, что это она издевается над сводным братом. Имея это в виду, она отшатнулась, уклоняясь, но ситуация легче не стала.

Увидев это, эконом Хэ Чжун не стал ждать, пока хозяин отдаст необходимые приказы. Он быстро вывел чиновников, пришедших выразить соболезнования, во двор.

Тем временем в траурном зале Фэн Цзы Хао уже теснил Фэн Юй Хэн к гробу.

— Старший брат, что ты делаешь? — крикнула Фэн Юй Хэн, увернувшись. — Мать умерла от болезни. Как это связано с А-Хэн?

— Умерла от болезни моя задница! — Фэн Цзы Хао абсолютно не поверил ее словам. — Она была убита тобой. Это все из-за твоего плохого обращения! — Фэн Цзы Хао издал дикий крик, закрыл глаза, поднял меч и яростно взмахнул им перед собой.

Почему-то лезвие этого меча была особенно острым. Когда клинок падал вниз, он ударил прямо в гроб Чэнь Ши, выбив из него несколько щепок сандалового дерева.

Возможно, из-за того, что он вложил слишком много сил в этот рывок, Цзы Хао потерял равновесие, упал и опрокинул ящик с благовониями. Плоды, оставленные в качестве подношения, также рассыпались по настилу.

Чэнь Юй изначально чувствовала, что наблюдать за ее братом, рубящим Фэн Юй Хэн, было очень весело. Тем не менее, когда она увидела, как Фэн Цзы Хао разбивает гроб Чэнь Ши и опрокидывает благовония, ее сердце сразу же неистово забилось. Ведь в гробу лежала их биологическая мать. Чэнь Юй бросилась вперед, чтобы остановить неистовствующего Цзы Хао, но она не думала, что опрокинувшиеся благовония зажгут половину свечей, которые в свою очередь подпалят белую ткань, державшую траурные цветы. Внезапно занявшийся пожар немедленно перекинулся на платье Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн давным-давно отбежала в сторону. Увидев, что начался пожар, она громко закричала:

— Быстро потушите огонь! Начался пожар!

Началась паника. Пожар в траурном зале — плохое предзнаменование. А уж если добавить к этому тот факт, что посреди огня была Чэнь Юй в загоревшемся платье! Фэн Цзинь Юань с тревогой стащил со служанки траурный пояс и начал сбивать пламя с ее тела. Его не беспокоили возможные ожоги рук, он думал только о том, чтобы потушить огонь.

К счастью, в Золотом Нефритовом дворе имелся колодец. Какой-то из более сообразительных слуг принес воды из него и очень быстро пожар потушили.

Хотя пламя потушили, дым был очень густым. Внутри траурный зал сильно пострадал. Все то, что оставалось в углу, где стоял гроб, было уничтожено, а остальные подношения — сожжены дотла.

Фэн Цзинь Юань не удосужился разобраться с Цзы Хао и вынес Чэнь Юй из траурного зала.

Огонь на Чэнь Юй потушили, но ее одежда была вся в дырах.

Подошла служанка и накрыла ее плащом. Чэнь Юй с тревогой проверила свои руки и пальцы. В то же время она подняла голову и спросила служанку:

— Мое лицо, посмотри, нет ли на моем лице ран?

Было бы лучше, если бы она не спрашивала. Служанка в страхе отшатнулась, когда посмотрела на ее лицо. Указывая на Фэн Чэнь Юй, она сказала:

— Старшая молодая госпожа, ваши брови...

— Старшая сестра, как ты? — Фэн Юй Хэн тоже подбежала к Чэнь Юй. Затем она посмотрела на ее брови, и выражение ее лица стало еще более преувеличенным, чем у служанки: — Это... Старшая сестра обезображена!

Сердце Фэн Чэнь Юй резко упало. Только что она чувствовала, как пламя поднимается вверх. Хотя она прикрыла лицо руками, ее лоб все еще слегка жгло.

Она подняла руку, чтобы пощупать брови, и... там ничего не было!

— Мои брови? — Чэнь Юй была так напугана, что не могла даже заплакать. Схватив Фэн Юй Хэн, она продолжила спрашивать: — От моих бровей ничего не осталось?

— Ни волоска не осталось, — кивнула Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань тоже заметил, что у нее больше нет бровей, но ничего не спросил у Чэнь Юй. Вместо этого, он повернулся к Фэн Юй Хэн:

— У тебя есть какой-нибудь метод, чтобы помочь старшей сестре отрастить брови?

Фэн Юй Хэн долго молчала, смотря на этого отца.

Фэн Цзинь Юань сердито стиснул зубы:

— Я задаю тебе вопрос!

— Отец, — взгляд Фэн Юй Хэн стал холоднее, — главная жена поместья скончалась, и я покорно продолжала бдеть у гроба. Старший брат вернулся из академии и, не спрашивая, кинулся на меня с мечом. Почему отец не спрашивает, была ли я ранена? Почему отца не волнует дочь, едва избежавшая смерти? Может ли быть, что отец, как и старший брат, думает, что мать умерла из-за А-Хэн? Тогда А-Хэн нужно будет тщательно расследовать причину смерти матери. Когда придет время, если будет что-то, что потребует от отца сотрудничества, я надеюсь, что у отца не будет повода оправдываться.

Сказав это, она встала, запахнула в рукава и ушла.

В этот момент от ворот в Золотой Нефритовый двор раздался громкий и ясный крик:

— Его высочество Чистосердечный правитель прибыл! Его высочество августейший принц прибыл!

Фэн Юй Хэн перестала двигаться и подняла голову, чтобы посмотреть на этих двоих, уже вошедших во двор. Один носил белые одежды, а другой — фиолетовые. Один был спокойным и утонченным, а другой — дьявольски загадочным.

Фэн Чэнь Юй словно сошла с ума. Схватив свой плащ, она закрыла лицо и неосознанно зашептала:

— Его высочество Чистосердечный правитель? Пришел его высочество Чистосердечный правитель? Не дайте ему увидеть мое лицо! Не дайте ему увидеть мое лицо!

Слух у Сюань Тянь Хуа был хорошим, и он слышал эти слова. Глядя на Чэнь Юй, все еще сидевшую на земле, он спросил с любопытством:

— Почему ты не позволяешь этому принцу увидеть твое лицо?

В это время все в поместье Фэн наконец-то среагировали и отдали дань уважения двум принцам, преклонив колени и поприветствовав их. Сюань Тянь Хуа поднял руку:

— Вы все можете встать. Сегодня принц пришел с младшим братом, чтобы выразить соболезнования поместью Фэн. В таких формальностях нет необходимости.

Фэн Цзинь Юань поднялся со всеми остальными, но не знал, как эти двое могут выразить ему свои соболезнования.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 111.2. Пожар**

Траурный зал оказался сожжен. Похороны, которые устраивала семья Фэн, можно было считать достойными утром, но теперь они снова станут посмешищем столицы.

Сюань Тянь Хуа проигнорировал Фэн Цзинь Юаня. Вместо этого он прямо спросил девушку, сидящую на земле:

— Девочка, зачем ты это делаешь?

Фэн Цзинь Юань немного задумался, а затем громко сказал Чэнь Юй:

— Опусти руку! Присутствуют два принца. Как можно терпеть твою грубость!

Фэн Юй Хэн поняла. Фэн Цзинь Юань хотел, чтобы Чэнь Юй отбросила свои мечты.

Но разве Чэнь Юй могла быть готова раскрыть свою неприглядную ситуацию Сюань Тянь Хуа? Независимо от сказанного она не хотела. Отвернувшись, она хотела уйти, но ее остановил Фэн Цзинь Юань. Затем он взял и потянул обе ее руки вниз прямо перед Сюань Тянь Хуа.

— Я не хочу! — закричала Чэнь Юй. Наконец, Сюань Тянь Хуа увидел ее лицо.

Сюань Тянь Мин не смог сдержать фыркание и засмеялся.

— Это служанка поместья Фэн? — спросил Сюань Тянь Хуа, довольно долго до этого осматривая лицо Чэнь Юй.

Фэн Цзинь Юань был очень доволен таким результатом и быстро сказал Сюань Тянь Хуа:

— Ваше высочество прекрасно умеет шутить, это дочь этого чиновника от первой жены, Чэнь Юй.

— Ваше высочество! — на этот раз Чэнь Юй действительно заплакала и, не заботясь ни о чем другом заговорила: — Ваше высочество встречали меня раньше. Я изначально так не выглядела. Только что пожар в траурном зале сжег мне брови. Ваше высочество, не волнуйтесь. Эти брови очень быстро отрастут. Ваше высочество, пожалуйста, не ненавидьте Чэнь Юй!

— Замолчи! — Фэн Цзинь Юань сердито отругал Чэнь Юй, а затем сказал служанке: — Быстро уведи старшую молодую госпожу!

Служанка немедленно утащила Фэн Чэнь Юй во внутренний двор, и пока ее туда уводили Чэнь Юй кричала:

— Ваше высочество должны мне поверить! Мои брови отрастут очень быстро!

— Министр Фэн, дайте этому принцу объяснение! — очень серьезно сказал Сюань Тянь Хуа, посмотрев на Фэн Цзинь Юаня.

— Ваше высочество, пожалуйста, не вините нас, — лоб Фэн Цзинь Юаня был покрыт холодным потом. — Только что траурный зал внезапно загорелся, и Чэнь Юй испугалась.

Как только он закончил говорить, Фэн Цзы Хао, стоявший позади и поддерживаемый слугами, закричал, не дожидаясь ответа от Сюань Тянь Хуа:

— Я прошу Ваше высочество Чистосердечного правителя поддержать мою мать!

Фэн Цзы Хао в порыве безумия бросился вперед. Он собирался встать на колени перед Сюань Тянь Хуа и начать жаловаться на Фэн Юй Хэн, но что-то вдруг мелькнуло перед его глазами. Прежде чем он успел отреагировать, эта штука яростно ударила его в грудь. Сила удара оказалась настолько велика, что отправила Фэн Цзы Хао в полет. Когда он приземлился, изо рта брызнула кровь, и он немедленно потерял сознание.

— Старший молодой господин! — слуги поместья ужасно испугались и кинулись осматривать его раны.

Фэн Цзинь Юань тоже волновался, но он не осмелился подойти и посмотреть. Вместо этого заставил людей поместья Фэн, включая основательницу, которая только что вошла во двор, опуститься на колени.

— Мы просим августейшего принца сжалиться, — он не смел никак оправдываться. Небеса знали, на что способен девятый принц, когда недоволен. Он мог только молить о пощаде. Если все пойдет хорошо, то жизнь Цзы Хао будет сохранена.

— Ты следовала за этим принцем так долго, но все еще так неуклюже заставляешь людей сердиться! — Сюань Тянь Мин даже не пожелал посмотреть на него, он глядел только на Фэн Юй Хэн и обращался только к ней.

Она приподняла бровь и бросила короткий взгляд на Сюань Тянь Мина, крупными буквами говоривший: "Сюань Тянь Мин, если ты скажешь еще хоть одно слово в том же духе, ты — труп".

Этот человек прекрасно понимал характер Фэн Юй Хэн и понял ее невысказанные слова. Поэтому он очень быстро сменил тон и сказал:

— Если кто-то хочет убить тебя, то ты должна сделать все возможное, чтобы убить их первыми. Если такой человек умрет от твоих рук, то это всего лишь самооборона. Даже если этот вопрос поднимут во дворце, принц объяснит это отцу-императору.

Сюань Тянь Хуа продолжил говорить вместо своего брата, тон его голоса оставался добрым. Смысл последующих слов, однако, был точно таким же, как и у Сюань Тянь Мина:

— Этот принц оказался здесь, когда на будущую августейшую принцессу совершили покушение. Позже, при дворе, я обязательно поговорю об этом с отцом-императором.

Услышав эти слова, мозг основательницы взорвался. Ей казалось, что времена повторяются! Чэнь Ши скончалась, но ее сын делает все то же самое, что и она!

Фэн Цзинь Юань быстро начал просить обоих принцев о пощаде:

— Не могли бы принцы умалить свой гнев! Сын этого чиновника только что потерял мать. Он перенес слишком большую потерю и лишился рассудка. Он действительно не хотел убивать свою вторую сестру! Будьте милосердны, не судите строго.

Сюань Тянь Мин фыркнул:

— Лорд Фэн действительно интересен. Этот принц станет вашим родственником через несколько лет. Само собой разумеется, что я должен буду называть вас тестем. Но будущий тесть, вы зашли слишком далеко, чтобы снискать расположение этого принца. Как вы можете посылать своих близких, чтобы я практиковался с кнутом?

Сказав это, он потянулся к своему хлысту и оглядел двор. В конце концов, его взгляд упал на основательницу.

— Это невозможно! — быстро заговорила Фэн Юй Хэн. — Как отец мог послать бабушку на это? Бабушка в весьма преклонном возрасте, как она сможет устоять перед твоим кнутом? Сюань Тянь Мин, даже если мой отец захочет делать такие вещи, я определенно не соглашусь!

Основательница была так напугана, что чуть не преставилась. Услышав слова Фэн Юй Хэн, она действительно подумала, что Фэн Цзинь Юань собирается использовать ее для защиты от этого удара. Она не могла не взглянуть на сына.

Фэн Цзинь Юань был обижен. Он действительно хотел проклясть Фэн Юй Хэн и обвинить ее в причинении неприятностей и розжиге вражды; однако, когда он посмотрел на лицо Сюань Тянь Мина, украшенное маской, слова, которые ему так хотелось произнести, были немедленно отложены в сторону.

Он не посмел этого сделать.

Эконом Хэ Чжун долго ждал в стороне. Но сейчас он больше не мог ждать. Он подполз к Фэн Цзинь Юаню и тихо сказал:

— Мастер, все плохо. Труп госпожи сожжен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 112. Нехорошо!**

Из-за большого пожара, причиной которого стал Фэн Цзы Хао, огонь смог попасть в гроб через трещину, оставленную его мечом. Снаружи-то пламя потушили, но никто и не думал, что то будет продолжать гореть внутри гроба. Когда все бросились в зал, то обнаружили, что от Чэнь Ши осталась только половина тела.

Основательница испугалась так, что, пошатнувшись, упала на землю. Трость выпала из ее рук, а глаза смотрели прямо вперед. Она будто превратилась в статую.

— Вторая молодая госпожа, — заволновавшись, крикнула Фэн Юй Хэн бабушка Чжао, — быстрее, взгляните на основательницу.

Фэн Юй Хэн подошла, вытаскивая из рукава серебряную иглу. Она ткнула ей основательницу прямо в шею, и старушка отмерла, буквально возопив:

— Какой грех совершила семья Фэн? Почему нас прокляли небеса?

— Основательница, — очень серьезно сказал ей Сюань Тянь Мин, — не волнуйтесь так, завтра этот принц приведет сюда даосского мастера, чтобы помочь вам выяснить, какой грех был совершен.

Фэн Цзинь Юаню очень хотелось начать ругаться, но он не смел. Он мог только приказать Хэ Чжуну быстро купить новый гроб. Что касается трупа, то он в любом случае окажется в гробу. Его просто не должны увидеть посторонние.

— Невероятно, что все дошло аж до такого, — утешила Фэн Юй Хэн основательницу, поддерживая ее. — Бабушка, не расстраивайтесь. Хотя А-Хэн не понимает, что за ненависть испытывал старший брат к матери, чтобы совершить такое зло. Мать уже умерла, но он сжег ее труп.

По дороге сюда основательница слышала о чем-то таком. Она заговорила от имени Фэн Юй Хэн, не сумев удержаться от взгляда на Фэн Цзинь Юаня:

— Можно ли винить в этом А-Хэн? Они — твои плоть и кровь. Оба — мои внуки. Даже если ты их не любишь, я люблю! Мне не так ясно, как тебе, что произошло на похоронах, но ты должен объяснить мне все произошедшее. Я также хочу спросить, кто сказал все эти вещи Цзы Хао?

Услышав слова матери, Фэн Цзинь Юань тоже осознал эту проблему. Должно быть, на обратном пути кто-то что-то сказал Цзы Хао, что-то, заставившее его поверить, что это Фэн Юй Хэн убила его мать.

Если это так, то Фэн Юй Хэн действительно несправедливо обидели. Теперь, когда августейший принц и Чистосердечный правитель находились здесь, независимо от того, насколько ему не хотелось этого делать, он просто вынужден был признать свои ошибки перед этой дочерью!

Подумав об этом, Фэн Цзинь Юань посмотрел в сторону Фэн Юй Хэн. Настроение у него более-менее устаканилось, и он любезно сказал ей:

— Отец раньше был сбит с толку и не обратил внимание на твое горе. А-Хэн, учитывая, что в поместье случились такие большие трудности, посочувствуй отцу немного. Во всем, что случилось сегодня, виноват твой старший брат. Когда похороны закончатся, отец заставит его загладить вину.

— Хорошо! — Фэн Юй Хэн кивнула. — Когда придет время, А-Хэн хочет, чтобы отец сказал правду. Кто именно послал старшего брата сделать это? Если отец не сможет ничего найти, то А-Хэн сама разберется.

— Я обязательно найду, — быстро сказал Фэн Цзинь Юань и обратился уже к обоим принцам: — Я позволил вашим высочествам увидеть такую нелепость! Сейчас траурный зал разрушен, в нем невозможно выразить соболезнования. Как насчет того, чтобы ваши высочества отдохнули у нас? Этот чиновник немедленно пошлет за ремонтной бригадой для починки траурного зала.

— Лорду Фэн следует быстро разобраться с делами в своем доме, — кивнул Сюань Тянь Хуа. — Мы с императорским братом отдохнем некоторое время.

Фэн Цзинь Юань поклонился, провожая их. Затем он взглянул на Фэн Юй Хэн. Он хотел, чтобы она пошла с ними.

Кто же знал, что Фэн Юй Хэн не собирается этого делать? Она просто посмотрела на них и сказала:

— Я останусь здесь присматривать за бабушкой. Сюань Тянь Мин, как насчет того, чтобы взять седьмого брата и посидеть в павильоне Единого Благоденствия? Цзы Жуй все еще там. Помоги мне позаботиться о нем какое-то время.

Нос Фэн Цзинь Юаня чуть не скривился от гнева. Он хотел, чтобы эта дочь сама позаботилась о гостях. Вместо этого она не только предоставила их самим себе, но и просила их помочь позаботиться о ребенке.

Но прежде чем он успел что-то сказать, Сюань Тянь Мин очень радостно кивнул:

— Прежде чем прийти, мы захватили десерты, которые любят дети. Седьмой брат даже приготовил кисть и тушь. Так что мы оба сможем доставить наши подарки.

— Тогда идите скорее! — она помахала им вслед. — Береги себя, седьмой брат.

Сюань Тянь Хуа улыбнулся и подтолкнул кресло Сюань Тянь Мина. Когда они ушли, их охрана также покинула Золотой Нефритовый двор.

Увидев, как эти двое уходят, люди семьи Фэн с облегчением вздохнули. Фэн Цзинь Юань быстро приказал слугам отнести Фэн Цзы Хао обратно в павильон Стремительного Меча и вызвать врача. Потом он посмотрел на женщину, которая все еще лежала на земле — на Хань Ши. Он не мог не нахмуриться:

— Я никогда не видел тебя такой испуганной, что ты делаешь? Встань.

Ань Ши подошла помочь ей и почувствовала, что Хань Ши дрожит всем телом. Она сказала:

— Я боюсь, младшая сестра не полностью выздоровела. Кажется, ей стало хуже, когда она внезапно испугалась.

— Быстро возвращайся во двор и ложись отдыхать, — основательница раздраженно махнула рукой. — Не создавай здесь беспорядок.

Хань Ши не смогла толком поблагодарить ее за милость. С помощью служанок она покинула траурный зал.

Она действительно до смерти испугалась, увидев Сюань Тянь Мина. Из-за этого мужчины Фэнь Дай избивала и проклинала ее. Женщину чуть не стошнило кровью, когда она просто увидела этого принца.

Хань Ши полностью полагалась на поддержку служанок своего двора, покидая Золотой Нефритовый двор. Она неосознанно прошептала:

— К счастью, там не было Фэнь Дай. Если бы она увидела, что пришел девятый принц, кто знает, какие неприятности она могла вызвать?

— Наложница-мать, постарайся продержаться, — сказала вдруг вздрогнувшая служанка. — Мы должны сделать все возможное, чтобы быстро вернуться.

— Что случилось? — Хань Ши была озадачена. Что может вызвать панику у обычно спокойной служанки?

— Четвертой юной госпожи, может, и не было в этот момент, но возможно ли, что весть о прибытии девятого принца не дойдет до нашего двора? Боюсь, она уже достигла четвертой молодой госпожи!

— Нехорошо! — сразу насторожилась Хань Ши.

Она поспешила вернуться в свой внутренний двор. Тем временем Фэн Цзинь Юань просто приказал Хэ Чжуну построить еще один траурный зал во дворе Пионов. Он больше не мог пользоваться этим частично сгоревшим двором.

— Такой прекрасный двор Пионов будет без хорошей на то причины испорчен неудачей, — основательница тихо и недовольно фыркнула и продолжила, внезапно посмотрев на Фэн Цзинь Юаня: — Ты что, сошел с ума, когда девятый принц размахивал кнутом? Ты на самом деле хотел подставить меня под удар? Почему бы тебе просто не заставить их забить твою мать до смерти?

— Мама, я не посмел бы сказать это, — Фэн Цзинь Юань поспешно в страхе опустился на колени. — Даже столкнувшись с кнутом, сын определенно не позволит матери пострадать! — сказав это, он посмотрел в сторону Фэн Юй Хэн. Тон его голоса стал совершенно беспомощным: — А-Хэн, отец знает, что мои действия сегодня заставили тебя охладеть, но ты можешь не побуждать августейшего принца хлестать людей твоей семьи хотя бы из родственных чувств?

— Когда я подстрекала его? — Фэн Юй Хэн была озадачена. — Старший брат сам виноват. Он кричал что-то о том, что хочет, чтобы Сюань Тянь Хуа помог восстановить справедливость по отношению к его матери? Отец, может ли быть, что вы этого не слышали?

— Цзы Хао был испорчен своей гнилой матерью, — конечно, Фэн Цзинь Юань, слышал это. Беспомощный, он сжал кулаки и топнул ногой, а потом вспомнил то, что хотел сказать Фэн Юй Хэн: — А-Хэн, отец должен напомнить тебе. В конце концов, эти двое — принцы. Как ты можешь называть их по именам?

— Ты можешь побеспокоиться о других важных вопросах? — не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, рассердилась основательница. — А-Хэн хорошо ладит с девятым принцем. Разве ты не видел, каким счастливым он выглядит, когда она называет его по имени? Разве не слышал, как А-Хэн зовет седьмого принца седьмым братом? А-Хэн очень понимающий ребенок. Нет нужды превращать А-Хэн в негодяйку вроде Цзы Хао!

Фэн Цзинь Юань почувствовал раздражение, но только кивнул и промолчал.

Фэн Юй Хэн подняла трость основательницы и вложила ее той в руки. Она была полностью удовлетворена сегодняшними действиями этой старухи и понимала, что основательница сказала это не ради какой-то выгоды. Она произнесла эти вещи, потому что действительно так думала.

Когда основательница в очередной раз взяла трость, ее настроение стабилизировалось, и она придержала Фэн Юй Хэн за руку и легонько похлопала ее по спине:

— А-Хэн, бабушка становится все старше. Я больше не могу контролировать эту семью. В будущем держись подальше от своего старшего брата. Не позволяй ему причинить тебе боль в его безумии.

— Не волнуйтесь, бабушка, — кивнула Фэн Юй Хэн. — А-Хэн будет осторожна.

Основательница взглянула на Фэн Цзинь Юаня и беспомощно покачала головой. Ее взгляд выдавал напряженную работу мысли.

В это время Сюань Тянь Хуа вез Сюань Тянь Мина к павильону Единого Благоденствия. Служанка показывала дорогу, и вскоре они прибыли к лунным вратам в Ивовом дворе. Там они остановились:

— Ваши высочества, павильон Единого Благоденствия прямо перед вами.

— Дальше мы пойдем одни, — спокойно сказал служанке Сюань Тянь Хуа и кивнул. — Ты можешь вернуться назад.

Лицо девушки мгновенно покраснело. Поклонившись им, она спрятала его в ладонях и побежала прочь.

Служанки, охранявшие вход в павильон Единого Благоденствия, естественно, знали, кто это были. Им сообщили об этом задолго до прибытия этих двух могущественных человек. Теперь, увидев их приближение, они быстро вышли вперед и отдали честь, прежде чем провести их во двор своей хозяйки.

Яо Ши рано утром отправилась в поместье Фэн и вернулась в полдень, чтобы позаботиться о Цзы Жуе. Незадолго до прибытия Сюань Тянь Мина, она собиралась вернуться в Золотой Нефритовый двор, но Хуан Цюань принесла новости о произошедшем в траурном зале и кратко рассказала их ей.

— А-Хэн поранилась? — сразу спросила очень удивленная Яо Ши. — Ты сказала, что Цзы Хао использовал меч? Он навредил нашей А-Хэн? Огонь не задел ее? Ван Чуань ведь сможет позаботится об А-Хэн, верно?

Эти слова услышал Сюань Тянь Мин, и не мог не сказать:

— Услышь это. Слова настоящей матери.

— Не все приемные матери плохие, — Сюань Тянь Хуа кивнул, но все же частично опроверг его: — Наша императорская наложница-мать, например, относится ко мне, как родная.

— Конечно! — хвастаясь, ответил Сюань Тянь Мин. — Может ли моя мать быть такой же, как другие матери?

Они говорили, совершенно не скрываясь, и Яо Ши с Хуан Цюань услышали их слова. Яо Ши позвала недавно вернувшегося Цзы Жуя и подошла к ним. Чтобы показать свое уважение, они преклонили колени, но их остановил Сюань Тянь Хуа:

— Госпожа, в этом нет необходимости.

— Вы биологическая мать А-Хэн, — также сказал Сюань Тянь Мин. — Если я приму вашу вежливость, А-Хэн меня покусает.

Яо Ши почувствовала волну смущения. Что он имел в виду, под "покусает"?

Фэн Цзы Жуй был счастлив увидеть Сюань Тянь Мина. Маленький ребенок не знал страха и радостно защебетал, бросившись к нему:

— Очень могущественное высочество, вы пришли увидеть мою старшую сестру?

В последнее время от нормального питания он попухлел, его округлое лицо стало весьма очаровательным.

Сюань Тянь Мин поднял этого ребенка и посадил на подлокотник своего инвалидного кресла, сказав ему:

— Я уже видел твою сестру. Так вот, я пришел повидаться с тобой.

Когда он договорил, охранник принес пакет с десертами и передал их Цзы Жую.

В это время к Хуан Цюань подбежала одна из служанок и тихо сказала ей:

— Четвертая молодая госпожа идет сюда.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 113.1. Беда в павильоне Единого Благоденствия**

Сюань Тянь Мин появлялся перед павильоном Единого Благоденствия каждую ночь. Яо Ши знала об этом, но верила, что он делал это ради того, чтобы помочь Фэн Юй Хэн с практикой боевых искусств. Ей очень-очень хотелось пойти и увидеть Фэн Юй Хэн в переднем дворе. Женщина не стала вести себя, как посторонняя с Сюань Тянь Мином — она пригласила его остаться со словами:

— Ваше высочество, отдохните здесь. Эта наложница отведет Цзы Жуя в передний двор.

— Госпожа, не волнуйтесь, — Сюань Тянь Мин, естественно, понял значение ее слов и утешил женщину: — Хэн Хэн в порядке.

Яо Ши кивнула, двинулась вперед и оттянула Цзы Жуя от Сюань Тянь Мина.

Ребенку явно этого не хотелось, и он протянул руки к Сюань Тянь Мину, который взял и мягко ущипнул его за щеки:

— Иди за своей матерью. Старший брат вернется и увидится с тобой в другой раз.

— Тогда сиятельный брат должен сдержать свое слово, — ребенок несколько раз сказал это Сюань Тянь Мину, напоминая, что он обязательно должен прийти, чтобы повидаться с ним. После чего весьма неохотно покинул павильон Единого Благоденствия вместе с Яо Ши.

— Кажется, Мин'эр может заставить других ощущать душевное тепло, когда увлечен девушкой, — Сюань Тянь Хуа наблюдал за всей этой сценой с не сходящей с лица улыбкой.

— Правда что ли? — Сюань Тянь Мин вопросительно приподнял брови.

Сюань Тянь Хуа снова улыбнулся, но промолчал.

Хуан Цюань посоветовала Цин Линь последовать за Яо Ши, а сама осталась в павильоне Единого Благоденствия, чтобы поговорить с Сюань Тянь Мином:

— Ваше высочество, сюда идет четвертая молодая госпожа семьи Фэн. Я предполагаю, что она делает это ради вас.

Он кивнул, призадумался, а затем сказал Сюань Тянь Хуа:

— Седьмой брат, пойдем со мной. Пойдем, посмотрим интересный спектакль.

Он был хорошо знаком с павильоном Единого Благоденствия. Ведь это место изначально принадлежало ему, поэтому он, естественно, знал, что к северу от сада есть небольшой пруд, в середине которого имелся небольшой павильон, но к нему не было соединительного моста. Как не было и лодки, чтобы добраться до него.

Павильон носил чисто эстетическое значение. Он был построен там ради хорошего вида.

Но сегодня Сюань Тянь Мин чувствовал, что это строение можно использовать. Он скривил губы в дьявольской улыбке и, внезапно оттолкнувшись от земли вместе со своей коляской, взлетел в воздух.

— Иди и найди хорошее местечко для обзора. Спектакль начнется совсем скоро, — пока он говорил это, он хлыстом сдвинул листву, чтобы прикрыть пруд.

Опавших осенних листьев было уже достаточно много. Ради своего плана он уделил этому маленькому пруду достаточное внимание.

Сюань Тянь Мин был очень доволен получившимся результатом. Приземлившись в павильоне, он закрыл глаза и притворился спящим. Он ждал, мысленно отслеживая время, а вскоре услышал тихий шорох, исходящий из сада.

— Вы можете просто остаться здесь, — проведенная Хуан Цюань, Фэнь Дай отдала приказ служанкам, которые пришли с ней. — Просто подождите здесь. Вам запрещается подходить даже на шаг.

Две служанки послушно остановились, но не смотрели вперед. Они знали, о чем думала четвертая молодая госпожа, чрезвычайно бесстыдная девушка. Но они все равно были слугами, поэтому, даже если и думали иначе, они не могли свободно высказать свои мысли. Они должны были следовать приказам Фэнь Дай. Служанки надеялись, что вторая молодая госпожа быстро вернется и не будет использована четвертой молодой госпожой.

В это время Фэнь Дай уже практически достигла кромки воды, понятия не имея, что это место на самом деле пруд. Она считала, что это клочок травы, покрытый листьями.

Она подняла глаза к павильону и увидела мужчину в фиолетовой мантии, откинувшегося на спинку кресла. Часть его лица скрывала маска, отражающая золотые лучи. Это зрелище заставило ее невольно сделать шаг вперед.

Фэн Фэнь Дай чувствовала, что ни один мужчина не может оставаться вечно холодным. Ранее он повредил ей руку, но она подумала, что это было сделано ради репутации Фэн Юй Хэн перед той толпой. Сейчас вокруг не было ни единого человека. Из-за своей влюбленности она не верила, что девятый принц действительно может остаться совершенно равнодушным.

Маленькая девочка размеренно шла вперед. Между тем человек в павильоне скривил губы в улыбке, считая про себя ее шаги.

Досчитав до пяти, он услышал всплеск — Фэн Фэнь Дай упала в воду.

Хотя пруд выглядел не очень большим, он был довольно глубоким. Чтобы коснуться дна, потребовалось бы две таких как Фэнь Дай.

Когда она упала, у нее не было возможности позвать на помощь, и она не могла оставаться наплаву, потому, что ее рука все еще была повреждена. На поверхности воды некоторое время еще были видны пузырьки воздуха, но потом пруд снова стал зеркально-гладким.

Сюань Тянь Мин некоторое время наблюдал за прудом, не желая, чтобы кто-то спасал ее; однако Сюань Тянь Хуа, смотревший представление со стороны, больше не мог спокойно сидеть на месте. В конце концов, это все еще была человеческая жизнь, поэтому он просто не мог оставить девочку под водой.

— Иди и спаси ее! — Сюань Тянь Хуа подозвал к себе дворцового евнуха, которого они взяли с собой, и указал на пруд. Затем, он повернулся к павильону, где сидел Сюань Тянь Мин и закричал: — Семья Фэн уже проводит похороны. Стоит ли заполнять второй гроб?

— Разве это не прекрасно? — услышал он ответ брата, все еще сидевшего в павильоне. — Это сэкономит им усилия на проведение вторых похорон.

Сюань Тянь Хуа потерял дар речи. Это действительно было прекрасно.

— Ваше высочество, служанки уже ушли, чтобы позвать министра Фэн, — громко сказала примчавшаяся в это время Хуан Цюань. — Как ваше высочество хочет позаботиться об этом?

В этот момент евнух вытащил Фэнь Дай, но девушка уже проглотила много воды и была без сознания.

— Просто оставь ее здесь, — взглянул на нее Сюань Тянь Мин. — Пусть об этом позаботится ее отец.

Сюань Тянь Хуа больше ничего не сказал. Его стала немного раздражать семья Фэн. Как вообще этот отец и мать воспитывали своих детей? Одна вешалась на него. Другая покушалась на Мин'эра. Третий поджег траурный зал собственной матери, сжигая попутно и ее труп. Это действительно стало для него откровением.

Они прождали некоторое время, а затем услышали шум, раздавшийся не слишком далеко. Это был женский голос, пронзительно кричащий:

— Фэнь Дай! Фэнь Дай!

Затем раздался глубокий мужской голос, сделавший ей выговор:

— Замолчи!

Сразу после этого, следуя за слугой, Фэн Цзинь Юань вместе с остальными обошли сад камней и быстро оказались подле них.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 113.2. Беда в павильоне Единого Благоденствия**

Плачущая и кричащая Хань Ши почти бежала впереди. Наконец, увидев Фэнь Дай, лежавшую на земле, она всхлипнула и, обретя второе дыхание, помчалась вперед.

Сюань Тянь Хуа отступил на несколько шагов. Глядя на подошедшего Фэн Цзинь Юаня он сказал:

— Министр Фэн, потрудитесь дать объяснение.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что у него голова пухнет. Что он мог объяснить? Как он мог знать, что Фэнь Дай делала, придя сюда? Служанка, которая позвала его, сказала, что четвертая молодая госпожа пришла в павильон Единого Благоденствия, чтобы найти девятого принца. Может ли быть, что Фэнь Дай чувствовала что-то к Сюань Тянь Мину?..

Тут Фэн Фэнь Дай начало рвать грязной, мутной озерной водой, после чего она заторможено открыла глаза.

Она вспомнила, что пришла повидать Сюань Тянь Мина и случайно упала в пруд. Здесь, кроме служанок, которых она привела, не было других. Что касается мужчин, то был только Сюань Тянь Мин.

Так вот, перед ней сидел именно мужчина. Ее зрение еще не полностью восстановилось, поэтому она не могла ясно видеть, но знала, что это был мужчина. Тогда это девятый принц, верно? Это девятый принц, который спас ее!

— Ваше высочество! — Фэнь Дай подавилась слезами и обхватила руками шею мужчины рядом с собой. Она плакала, сопли и слезы градом катились по ее лицу. — Фэнь Дай действительно скучала по вашему высочеству августейшему принцу. Фэнь Дай знает, что вашему высочеству тоже нравится Фэнь Дай. Ваше высочество не хочет сейчас вторую сестру. Фэнь Дай выйдет за вас, ваше высочество...

Евнух, которого обняли, почувствовал сильное смущение. Отчаянно отталкивая Фэн Фэнь Дай, он пронзительно крикнул:

— Этот слуга любезно спас вас. Что делает четвертая молодая госпожа Фэн?

Как только прозвучал уникальный тон голоса евнуха, Фэнь Дай немного пришла в себя. Она, запаниковав, замерла на месте и посмотрела на человека, который ее оттолкнул.

Фэн Цзинь Юань уже давно был в ярости из-за слов Фэнь Дай. Он подошел, поднял дочь одной рукой и дважды ударил ее по лицу.

Фэнь Дай получила пощечины, но эти удары заставили ее окончательно прийти в себя. Какое-то время она была так напугана, что не знала, что сказать.

Стоя посреди толпы, Фэн Юй Хэн в это время вышла вперед. Глядя на Фэнь Дай, она в замешательстве спросила служанку, которая охраняла ворота:

— Как четвертая молодая госпожа вошла в павильон Единого Благоденствия? Может ли быть, что кто-то может войти и выйти из моего двора, как им заблагорассудится?

— Четвертая молодая госпожа сказала, что это вторая молодая госпожа послала ее доставить что-то его высочеству августейшему принцу, — объяснила служанка, быстро опустившись на колени. — Она также сказала этой слуге не откладывать дела второй юной госпожи.

— Четвертая сестра, когда это я попросила тебя отнести что-то его высочеству? — неудоменно спросила Фэн Юй Хэн. — После прибытия его высочества, когда я с тобой встречалась?

Лицо Фэнь Дай стало ярко-красным, когда ее сграбастала рука Фэн Цзинь Юаня. Капли воды стекали по ее телу на землю, образуя лужу из воды и водных растений.

Фэн Цзинь Юань бросил Фэнь Дай на землю, и Хань Ши снова подбежала к дочери; но, тем не менее, та отодвинула женщину:

— Держись от меня подальше! Ничтожество!

Хань Ши не посмела заплакать, она могла только шмыгать носом.

У Фэн Цзинь Юаня не было другого выбора. Глядя на Сюань Тянь Хуа, а затем снова на Сюань Тянь Мина, который все еще сидел в павильоне, он просто опустился на колени. Все остальные, кроме Фэн Юй Хэн, также преклонили колени.

— В доме этого чиновника в последнее время не совсем спокойно, и это создало проблемы для ваших высочеств. Этот чиновник ничего не может сделать, чтобы наказать эту злую девушку. Августейший принц, делайте так, как посчитаете нужным.

— Ранее этот принц говорил, что ваша семья может просто провести совместные похороны, — фыркнул Сюань Тянь Мин. — Вы сможете сэкономить усилия на повторных похоронах. Но седьмой брат сказал этому принцу, что ваша семья уже достаточно пострадала и не стоит заполнять второй гроб. Этот принц, однако, все еще чувствует, что легче просто положить их рядом. Что думает министр Фэн?

Сердце Фэн Цзинь Юаня быстро застучало. Сюань Тянь Мин имел в виду, что хотел убить Фэнь Дай. Но, в конце концов, она была его дочерью. Хоть она — непривлекательная дочь наложницы, если об этом узнают, какое достоинство останется у семьи Фэн?

— Этот министр нижайше просит его высочество августейшего принца оставить этой девушке жизнь, — поклонился Фэн Цзинь Юань Сюань Тянь Мину.

— Министр Фэн, если одна и та же ошибка совершена дважды, то это не ошибка, — холодно бросил Сюань Тянь Мин. — Это провокация.

— Этот слуга обещает, что когда похороны будут завершены, эта девушка будет немедленно выслана из поместья, — поспешно сказал Фэн Цзинь Юань. — После этого она больше не будет дочерью семьи Фэн. Выживет она или умрет, это не будет иметь значения для семьи Фэн. Ваши высочества согласятся с этим? — он в очередной раз преклонил колени перед Сюань Тянь Мином, а потом и перед Сюань Тянь Хуа.

— Дети семьи министра Фэн действительно ненормальные, — беспомощно покачал головой Сюань Тянь Хуа, а потом обратился к Сюань Тянь Мину: — Новый траурный зал должен быть уже завершен. Пойдем, зажжем благовония, а потом вернемся.

Сюань Тянь Мин щелкнул по своему инвалидному креслу и немедленно вылетел из павильона, а затем приземлился точнехонько перед Сюань Тянь Хуа:

— Тогда давай сделаем так, как предложил министр Фэн, — повернув голову, он посмотрел на Фэн Юй Хэн и сказал: — У нашей Хэн Хэн действительно сложная жизнь. Над ней издеваются не только старшие родственники, даже ее младшая сестра осмеливается ее ни во что не ставить. Как жалко, что тебе нужно оставаться в этой семье еще целых три года. Я действительно не знаю, сможет ли министр Фэн доставить здоровую и живую принцессу этому принцу.

— Ваше высочество может быть спокойным, — быстро прояснил свою позицию Фэн Цзинь Юань, — семья Фэн определенно позаботится об А-Хэн.

Сюань Тянь Мин невежливо фыркнул и с помощью Чистосердечного правителя направился в передний двор.

Фэнь Дай, однако, не сдавалась. Она была похожа на побитый жизнью глиняный горшок и во все горло кричала:

— Ваше высочество! Ваше высочество не может не хотеть меня!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 114.1. Семья Чэнь разрывает отношения с семьей Фэн**

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что эта дочь действительно нуждалась в хорошей трепке. Сердито отряхнув рукав, он сказал:

— Отправьте четвертую молодую госпожу обратно в ее комнату. Пусть кто-нибудь присмотрит за ней. Не позволяйте ей сделать даже полшага из своей комнаты!

Хань Ши его слова застали врасплох, она вспомнила, как семья Фэн обращалась с Чэнь Ши за несколько дней до этого. На мгновение женщине показалось, что она увидела, как Фэнь Дай встречает тот же конец:

— Муж! — она обняла Фэн Цзинь Юаня за ноги. — Муж, вы не можете так обращаться с Фэнь Дай! Она еще совсем маленький ребенок, который ничего не понимает. Муж, вы не можете убить Фэнь Дай, как главную госпожу!

— Убить? — Фэн Юй Хэн деланно удивилась. — Мать была убита?

— Вздор! — Фэн Цзинь Юань ногой отбросил Хань Ши далеко в сторону, его сердце больше не чувствовало ни капли любви к этой наложнице. — Как у моей семьи Фэн вообще появились такие мать и дочь? Слуги! Заприте их обеих!

Тут же появились слуги и утащили Хань Ши вместе с Фэнь Дай. Наконец, шум утих. Фэн Цзинь Юань обернулся и сказал Фэн Юй Хэн:

— А-Хэн, не волнуйся. Отец исправит все, что произошло сегодня.

Он, очевидно, говорил о беспорядке, вызванном Фэнь Дай. Фэн Юй Хэн улыбнулась и даже поклонилась своему отцу:

— Тогда А-Хэн благодарит отца. Иметь отца, справедливо решающего дела со старшим братом, А-Хэн действительно чувствует себя очень польщенной, — видя, как лицо Фэн Цзинь Юаня становится все белее и белее, она продолжила: — Отец, быстро идите во двор. Не заставляйте их высочеств ждать.

Фэн Цзинь Юань беспомощно кивнул и быстро ушел.

Когда Фэн Цзинь Юань вместе со своей свитой покинул двор, там остались только Яо Ши и Ань Ши вместе с Сян Жун и Цзы Жуем. Который не понял, что именно произошло, и решил спросить об этом у Фэн Юй Хэн:

— Почему четвертая сестра так разговаривала с сиятельным братом?

— Потому что четвертая сестра устала жить, — сказала ему Фэн Юй Хэн, потрепав по голове.

— Не пугай ребенка, — посоветовала ей Яо Ши, а потом сменила тон: — Цзы Жуй когда-нибудь вырастет. Рано или поздно ему нужно будет узнать о проблемах поместья Фэн.

— Поведение Фэнь Дай такое же, как у Чэнь Ши, — Ань Ши была очень зла. — Она столько неприятностей доставила поместью. Я действительно не знаю, какое светлое будущее у нее может быть.

— Кого волнует, светлое у нее будущее или нет? — усмехнулась Фэн Юй Хэн. — Давайте просто наслаждаться нашей жизнью, — сказав это, она схватила Сян Жун и Цзы Жуя, а затем направилась в передний двор. Яо Ши и Ань Ши также быстро последовали за ней.

Траурный зал был построен заново во дворе Пионов. Сюань Тянь Хуа поднялся, зажег три палочки благовоний и начал молиться. Сюань Тянь Мин мог только наблюдать со стороны из-за своих сломанных ног.

Фэн Цзинь Юань не посмел более поднимать шум. То, что два принца пришли выразить свои соболезнования, уже создавало ему репутацию. Если бы не неприятности в этот день, его семья Фэн довольно серьезно повысила бы свой статус. Размышляя об этом, он чувствовал себя крайне разочарованным первым сыном и четвертой дочерью.

— Не скорбите слишком сильно, — сказал основательнице и Фэн Цзинь Юаню Сюань Тянь Хуа, воткнув палочки благовоний в курильницу. Эта парочка матери с сыном быстро поблагодарили его.

Закончив с соболезнованиями, они приготовились уйти. Сюань Тянь Хуа уже развернулся к выходу, но увидел девушку в простом наряде, входящую во двор.

На мгновение он ошеломленно застыл. Когда эта девушка вошла, он обнаружил, что это была Фэн Чэнь Юй, переделавшая макияж и нарисовавшая брови.

Когда Чэнь Юй прибыла в траурный зал, она была слишком занята, чтобы подойти и поклониться Фэн Цзинь Юаню или основательнице. Она направилась прямо к Сюань Тянь Хуа и поклонилась ему. Тонким и нежным голосом она сказала:

— Чэнь Юй благодарит ваше высочество седьмого принца за то, что он пришел выразить соболезнования моей матери. Чэнь Юй будет помнить доброту вашего высочества.

— Старшая молодая госпожа семьи Фэн слишком вежлива, — прямо сказал Сюань Тянь Хуа, покачав головой, не оставляя ей никакой надежды на то, что они пришли ради того, чтобы поддержать их репутацию и достоинство. — Что-то случилось в семье моей сестры. Этот принц сопровождал Мин'эра, это то, что должно быть сделано, — он практически открытым текстом сказал ей: "Я пришел из-за Фэн Юй Хэн. Это не имеет к тебе никакого отношения".

Чэнь Юй была смущена, но ничего не могла сказать в ответ. Она могла только улыбаться и молчать. Подняв свой взгляд, она посмотрела прямо на Сюань Тянь Хуа, ее глаза были наполнены любовью до такой степени, что она почти не могла этого вынести.

— Чэнь Юй, — Фэн Цзинь Юань больше не мог продолжать наблюдать, стоя в стороне, — их высочества хотят вернуться в свои поместья. Оставайся в стороне.

— Ваше высочество уезжает так скоро? — неосознанно спросила пораженная Чэнь Юй. — Вы не останетесь в поместье на трапезу?

— Ваша семья Фэн проводит праздник или похороны? — озадаченно спросил ее Сюань Тянь Хуа. Ему больше нечего было сказать, он повернулся и толкнул коляску Сюань Тянь Мина.

Чэнь Юй застыла на месте, когда услышала, как человек в инвалидном кресле засмеялся и громко сказал:

— Старшая молодая госпожа семьи Фэн, ваши нарисованные брови — одна выше другой!

Фэн Чэнь Юй быстро закрыла лицо руками, но обнаружила, что седьмой принц даже не обернулся, чтобы посмотреть на нее. Она невольно пала духом.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Чэнь Юй и почувствовал легкое негодование из-за ее незрелости. Временами он задавался вопросом, не совершил ли он какой-нибудь грех. Почему ни один из его детей не позволял ему чувствовать себя спокойно? Некоторые, правда, позволяли ему расслабиться, например, Сян Жун и Ань Ши. Эта пара матери и дочери никогда не доставляла ему проблем.

— Чэнь Юй, — Фэн Цзинь Юань продвинулся на два шага и встал рядом с дочерью. Глядя вперед, он понизил голос и заговорил с ней: — ты должна понимать, что должна делать и что не должна. Отец не хочет увидеть такого рода вещи еще раз.

— Мог ли отец выбрать третьего принца? — горестно спросила павшая сердцем Чэнь Юй.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 114.2. Семья Чэнь разрывает отношения с семьей Фэн**

— Да.

— Но у третьего принца уже есть официальная принцесса!

— Официальная принцесса есть официальная принцесса. Пока ты послушна, ты способна стать будущей императрицей.

— Почему это не может быть седьмой принц?

— Ты не понимаешь дворцовых вопросов, но отец определенно не причинит тебе вреда, — беспомощно сказал Фэн Цзинь Юань, нахмурившись. — Избранный для тебя путь — лучший под небом. Чэнь Юй, запомни это. Ты — владелица судьбы Феникса. Ты станешь матерью всей Поднебесной.

Эти слова, "мать всей Поднебесной", были магическим заклинанием, выгравированным в ее душе. Наконец, девушка отбросила свои озорные и весьма бедовые идеи, выражение ее лица успокоилось, и она спокойно ответила Фэн Цзинь Юаню:

— Дочь это запомнит.

Наконец, похороны семьи Фэн были возобновлены. Женщины поместья пошли в траурный зал, чтобы бодрствовать, в то время как Фэн Цзинь Юань и основательница приветствовали гостей.

Когда подошло время обеда, пришли люди из семьи Чэнь. Впереди был Чэнь Ван Лян, с мастером семьи Чэнь, Чэнь Ван Цзинем, а второй мастер, Чэнь Ван Шунь, шел позади.

Основательница наблюдала, как эти трое подходили к ним с угрожающими выражениями лиц. Она мысленно подготовилась к тому, что они не пришли сюда в качестве гостей. Похороны Чэнь Ши один раз уже превратились в хаос. Семья Фэн уже стала посмешищем столицы. Если ее девичья семья доставит еще больше проблем, что за репутация останется у Фэн Цзинь Юаня? Как ему вести дела в дальнейшем?

Основательница тихо напомнила сыну:

— Сделай все возможное, чтобы избежать каких-либо проблем с ними. Позже, когда ворота поместья будут закрыты, можешь спорить с ними сколько угодно. Сделав это сейчас, мы потеряем еще больше репутации.

Фэн Цзинь Юань кивнул. Он понимал ситуацию, но могла ли семья Чэнь просто пройти мимо?

Очевидно, нет.

Они увидели человека, обладающим правом выступать от имени семьи Чэнь, Чэнь Ван Ляна, который быстро пошел вперед. Опустившись на колени перед мемориальной доской Чэнь Ши, он начал стенать в сторону нового гроба:

— Старшая сестра! Ты действительно умерла такой жестокой смертью! — вскричал он, зажигая три палочки благовоний. Когда он встал и посмотрел на Фэн Цзинь Юаня, его глаза наполнились пламенным гневом. — Смерть моей старшей сестры, есть ли у лорда Фэн, что сказать?

Он больше не называл его зятем, напрямую обращаясь как к лорду Фэну. Он ясно дал понять, что дистанцируется от семьи Фэн.

Фэн Цзинь Юань чуть не лопался от гнева. Он ничего не мог поделать с принцем, но все еще мог управлять семьей Чэнь, поэтому немедленно ответил:

— Все присутствовали при этом. Чэнь Ши была тяжело больна. Какое признание вам нужно?

— Серьезная болезнь? — Чэнь Ван Лян стиснул зубы. — Если так и было, то почему вы не позвали врача, чтобы осмотреть ее?

— Откуда вы знаете, что я не позвал? — Фэн Цзинь Юань ответил вопросом на вопрос. — Моя семья Фэн может быть не так богата, как ваша семья Чэнь, но не до такой степени, чтобы не иметь возможности вызвать врача.

Мастер семьи Чэнь, Чэнь Вань Цзинь, наконец, достиг предела своего терпения и начал говорить:

— Моя младшая сестра всегда обладала отменным здоровьем. Как могло случиться, что она внезапно заболела опасной для жизни болезнью? Фэн Цзинь Юань, если вы не дадите мне надлежащего объяснения, то не вините меня за невежливость!

— Наглец! — основательница тоже пришла в ярость и прямо спросила Чэнь Ван Цзиня: — Невежливость? С кем вы разговариваете? Вы угрожаете нынешнему премьер-министру двора! Я говорю вам, если что-то случится с Цзинь Юанем, вся ваша семья Чэнь будет отправлена в тюрьму, основываясь только на одних ваших сегодняшних словах!

Чэнь Ван Лян посмотрел на своего старшего брата, затем повернулся к основательнице:

— Мой старший брат слишком эмоционален и не сдержался. Я прошу прощения у основательницы, но мы действительно не можем принять причину смерти нашей сестры. Я прошу семью Фэн дать объяснение.

В это время Чэнь Юй, которая стояла в стороне, заговорила. Глядя на своих троих дядей, она грустно со слезами на глазах произнесла:

— Дяди, отец не обманул вас. Мать действительно тяжело заболела. Семья звала врачей, даже одного императорского врача, но... Никто из них не мог ее вылечить!

Чэнь Ван Лян смотрел на Чэнь Юй и молчал. Той, что говорила слова, в которые он не верил, была его с детства обожаемая племянница. Чэнь Юй, которая всегда ставила во главу угла свою мать, как она могла внезапно сказать такую ложь с таким серьезным лицом в такое время?

Дела Чэнь Ши, о которых другие не знали, он, Чэнь Ван Лян, знал очень хорошо. Пусть он лично не видел того, что сделала семья Фэн, он был вполне уверен, что мог о них догадаться. Более того, он лично отправился на поиски лекарства для Чэнь Ши. Он даже послал людей доставить его, но его подчиненные погибли в поместье Фэн.

— Ты осознаешь, что говоришь? — не удержался он от вопроса к своей обожаемой племяннице. — Знаешь, кто лежит в том гробу?

— Конечно, я знаю, — выражение лица Чэнь Юй стало еще печальнее. — Это и есть моя мать. Это мать, которая забеременела мной на десятом месяце.

— Тогда почему ты так говоришь?

— Но здесь живет и мой отец! — как только эти слова покинули рот Чэнь Юй, слезы потекли по ее лицу. — Дядя, мать умерла от болезни. Чэнь Юй будет свидетельствовать об этом.

Чэнь Ван Лян закрыл глаза, на глазах у него выступили слезы.

Он знал, что Чэнь Юй должна защитить себя.

Вот именно! Эта племянница всегда была умной. Семья Фэн пообещала ей светлое будущее. Это будущее соблазнило ее, и она отбросила все остальное в сторону. Если, пожертвовав матерью, она сможет защитить свое будущее, почему бы Чэнь Юй не сделать это?

— Забудем об этом, — Чэнь Ван Лян чувствовал себя невероятно уставшим, разбитым. Изначально он намеревался отомстить за свою сестру, но его желание немедленно исчезло. Он обернулся и сказал двум братьям: — Давайте вместе сожжем благовония для сестры. После этого семья Чэнь и семья Фэн... полностью разорвут все отношения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 115.1. Две императорские милости**

Хотя Чэнь Вань Цзинь и Чэнь Вань Шунь были старшими братьями, они уважали Чэнь Ван Ляна. Мало того, что они слушали его по деловым вопросам, они прислушивались к его мнению и в повседневных делах.

Когда эти двое увидели, что Чэнь Ван Лян смягчился, они сделали то же самое. Они поднялись и вместе зажгли три палочки благовоний. А потом Чэнь Ван Лян вновь заговорил с Фэн Цзинь Юанем:

— Могу я спросить министра, как долго гроб старшей сестры будет оставаться здесь?

Обычно гроб выносили через три дня, но семья Фэн всегда принимала большое количество людей. Не было бы странно, если бы он остался в поместье дней на пять-семь.

— Завтра будет третий день, — Фэн Цзинь Юань не собирался долго держать гроб Чэнь Ши дома. — Гроб привезут в старый дом, где ее похоронят.

— Действительно, у министра Фэн не так много времени, чтобы отправить гроб обратно в старый дом, — у Чэнь Ван Ляна не было по этому поводу никаких сомнений, что он и сказал Фэн Цзинь Юаню. — В поместье находятся драгоценные дети, поэтому не стоит перенапрягаться. Как насчет того, чтобы разрешить нам, братьям, проводить старшую сестру в последний путь?

— Хорошо, — кивнул Фэн Цзинь Юань, — тогда я побеспокою вас.

— Помни, что лучше для тебя, — сказал Чэнь Ван Лян, еще раз взглянув на Чэнь Юй, махнул рукой, а затем развернулся и быстро ушел со своими двумя братьями.

Как только они ушли, снаружи раздался крик:

— Прибыла великая княжна У Ян!

Люди семьи Фэн отвлеклись от своих мыслей по поводу семьи Чэнь и обратили свое внимание во двор. Там они увидели великую княжну У Ян, Сюань Тянь Гэ, идущую к траурному залу с тремя другими богато выглядящими девушками.

Они не узнали остальных трех, но их узнала Фэн Юй Хэн. Они были ее хорошими подругами, Фэн Тянь Юй, Жэнь Си Фэн и Бай Фу Жун.

Пришла настоящая великая княжна, так что вся семья Фэн, естественно, должна была пойти и поприветствовать ее. Основательница стала первой, кто сделал шаг вперед, а Фэн Цзинь Юань последовал за ней. Подойдя к Сюань Тянь Гэ, женщины преклонили колени, а Фэн Цзинь Юань поклонился ей:

— Приветствую великую княжну У Ян.

Сюань Тянь Гэ быстро помогла основательнице подняться, очень вежливо сказав:

— Нет необходимости в том, чтобы старейшая госпожа вела себя столь церемонно.

— Прибытие великой княжны У Ян действительно удача семьи Фэн, — с благодарностью сказала основательница.

— О чем говорит основательница? — произнесла Сюань Тянь Гэ и посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн. — Что-то такое всеобъемлющее случилось в семье А-Хэн, как могли мы, хорошие подруги, не прийти? — после сказанного, она представила пожилой женщине девушек, следовавших позади нее: — Это дочь первой жены премьер-министра Фэн, Фэн Тянь Юй, это дочь первой жены генерала Пин Нань, Жэнь Си Фэн. Это дочь придворного ювелира Бай, Бай Фу Жун.

Трое вышли вперед и вежливо поприветствовали ее. После чего Сюань Тянь Гэ сказала:

— Мы пойдем, зажжем благовония для покойной главной госпожи поместья.

Сказав это, она повела подруг в траурный зал. После того как каждая зажгла по три палочки, они вышли и сказали Фэн Цзинь Юаню:

— Лорд Фэн, не скорбите слишком сильно.

— Большое спасибо, великая княжна. Большое спасибо вам, девушки, — выразил благодарность Фэн Цзинь Юань. — Чуть ранее приходили его высочество Чистосердечный правитель и его высочество августейший принцы. Генерал Пин Нань, лорд Фэн и сэр Бай также приходили ранее утром. Теперь, когда вы четверо пришли лично, этот министр искренне благодарен.

— Лорд Фэн обращается с нами, как с посторонними, — Фэн Тянь Юй взяла разговор на себя. — Не говоря уже о нашем отце, с которым вы были коллегами на протяжении многих лет, мы, как сестры, действительно близки с А-Хэн. Как сказала великая княжна: когда что-то такое случилось в семье А-Хэн, мы не могли не прийти.

Ее слова были предельно ясны: "Мы пришли в поместье Фэн, чтобы создать Фэн Юй Хэн репутацию. Это не имеет ничего общего с вашей семьей Фэн".

Фэн Цзинь Юань был немного смущен, но не мог выразить это. Он мог только вежливо раскланяться с ними.

Основательница, однако, чувствовала, что это и им принесло некоторое преимущество. Независимо от того, из-за кого они пришли, они вошли в поместье Фэн. Если, говоря об этом, заглянуть за горизинт, дальше, то это все еще укрепляло репутацию семьи Фэн.

Что касается Фэн Цзинь Юаня, он также поддался какому-то заблуждению. Он как будто вернулся на три года назад. В то время семья Фэн тоже была семьей премьер-министра, но она все еще не могла достичь высот семьи Яо, которая состояла из божественных докторов, приносивших пользу человечеству. Семью Яо вохваляли все: от императора до простого гражданина. В то время, независимо от того, что случалось в поместье Фэн, люди навещали семью Яо. Сейчас, как и тогда, великая княжна У Ян пришла в поместье Фэн ради Фэн Юй Хэн. Сколько же времени утекло с тех пор, как кто-либо из дворца Вэнь Сюань посещал их!

Основательница тоже вздохнула про себя. Вот такой должна быть настоящая дочь первой жены! Это было тем, что требовалось, чтобы вызвать интерес нескольких дочерей первых жен.

Если подумать, то Чэнь Юй всегда находилась в стороне, не было никого, кто заботился бы о ней. Из-за Чэнь Ши у нее не было настоящих друзей. Люди семьи Чэнь все являлись либо купцами, либо низкоранговыми чиновниками, Чэнь Юй не стала бы кем-то по-настоящему важным, если бы связалась с ними.

Она знала, что это не вина Чэнь Юй. Во всем этом можно было винить только Чэнь Ши. Мало того, что она не создала хорошую среду для развития отношений за последние несколько лет, из-за нее Чэнь Юй теперь не в состоянии войти в императорский дворец в течение целых пяти лет. Чэнь Ши действительно стала препятствием, установленным дьяволом, для семьи Фэн!

— Старейшая госпожа, — Бай Фу Жун, стоявшая в стороне, наконец заговорила. В ее руках была маленькая коробочка, которую она передала основательнице, — у нашей семьи Бай не слишком много способностей, и у моего отца нет официального звания. Возможность приехать в поместье Фэн и подружиться с А-Хэн — это удача для Фу Жун. Сегодня я пришла в первый раз, так что эта выражение добрых намерений старейшей госпоже. Это пара сережек, сделанных отцом, я надеюсь, что старейшая госпожа не будет возражать.

Основательница чуть не упала в обморок от такого сюрприза!

Ювелирные изделия ручной работы мастера Бай! За них боролись даже императорские наложницы! Даже замечтавшись во время дневного сна, она не могла и представить себе такую сцену. Теперь же она получила украшения из рук дочери мастера Бай!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 115.2. Две императорские милости**

— Это... — у основательницы не было слов. Дрожа, она взяла коробочку и открыла ее. Заглянув внутрь, она увидела пару золотых сережек. Они, казалось, не обладали сложным дизайном, были без инкрустаций драгоценными камнями, казались очень распространенными вещицами. Однако при ближайшем рассмотрении, она обнаружила, что будь то полировка золота или способ изготовления, было ясно, что они вышли из под рук настоящего мастера. В этом мире, возможно, только мастер Бай мог сделать такие вещи. Никто другой не был способен так передавать блеск золота.

— Если старейшей госпоже нравится, то это хорошо, — Бай Фу Жун была удовлетворена выражением лица основательницы. Она знала, что то, что делал ее отец, никогда никого не разочаровывало.

— Мне нравится! — эмоционально воскликнула старушка. — Мне нравится! Получить что-то, сделанное мастером Бай в этой жизни, — это невероятно большая честь!

— Как и Фу Жун, Си Фэн не могла прийти в поместье с пустыми руками, — Жэнь Си Фэн также вышла вперед. Она забрала что-то из рук своей служанки. — Это плащ из соболя, который на Крайнем Севере нашел дядя моей семьи. Всего существует два таких плаща. Одним владеет мать, а этот будет подарком от Си Фэн старейшей госпоже.

Основательница затрепетала, ее руки снова задрожали. Соболь! Это было чем-то, что было невероятно трудно найти в Да Шунь, но каким-то образом эти потрясающие меха оказались в ее руках.

Не дожидаясь, пока женщина справится с эмоциями, Фэн Тянь Юй также взяла небольшую деревянную коробку и пошла вперед:

— В этой коробке теплое нефритовое сердце. Независимо от времени года, если разместить его рядом с сердцем, то это поможет согреть сердце и легкие. Это невероятно полезно для организма. Оно было вручено нам несколько лет назад вдовствующей императрицей. Мама не могла им воспользоваться, поэтому сегодня я повесила его на шнур и дарю его старейшей госпоже. Надеюсь, старейшая госпожа сможет позаботиться о своем теле и вести здоровый образ жизни.

После того как три богатые девушки закончили дарить подарки, настала финальная очередь Сюань Тянь Гэ.

Ожидания основательницы стали еще более ощутимыми. Предыдущие три девушки преподнесли ей такие замечательные подарки. Мало того, что ей достались серьги, сделанные мастером Бай, она также завладела соболиным плащом и наградой, полученной из рук самой вдовствующей императрицы. Эта великая княжна У Ян имела самое прямое отношение к императорской фамилии, так что же за подарок она могла подарить?

Сюань Тянь Гэ смотрела на основательницу и, казалось, могла прочесть ее мысли. Она улыбнулась:

— Сегодня мы, четыре сестры, пришли в ваше поместье. Одна из причин — выразить соболезнования. Вторая... Я скажу вам правду: чтобы помочь А-Хэн сохранить приличия. Три года назад моя мать начала чувствовать себя подавленной из-за того вопроса с тетей Яо. С тех пор, когда мы встретились на дороге в храм Всеобщей Терпимости, она стала испытывать еще больше горечи. Мы не знали, какой жизнью живет А-Хэн в поместье Фэн, но надеялись, что старейшая госпожа сможет больше позаботиться об А-Хэн и тетушке Яо. Это не просто дружба между нами, сестрами, это желание наших семей. Ранее генерал Пин Нань получил тяжелые ранения в бою. Если бы не помощь божественного доктора Яо, возможно, он бы давно погиб. Премьер-министр Фэн и семья Бай также неоднократно получали милость семьи Яо, поэтому мы все надеемся, что А-Хэн сможет жить хорошо. Это также можно рассматривать как заботу наших семей, накопленную за последние несколько лет.

Услышав слова Сюань Тянь Гэ, Фэн Цзинь Юань не мог не вспомнить. Конечно же, он вспомнил, как Яо Сянь отвоевал генерала Пин Нань у самой смерти, утащив его из-под самого ее носа. Семья Фэн, семья Бай, да каждая семья, известная в столице, включая императорскую, кто не получал лечения от Яо Сяня? Деньги и власть — это не то, чего стоит бояться. Врач, способный вернуть умирающего к жизни, вот, кто был самым страшным человеком!

Размышляя так, он подумал о Фэн Юй Хэн. Если бы Яо Ши все еще оставалась главной женой, оказалась бы семья Фэн в такой ситуации?

Чэнь Юй поняла, что мысли Фэн Цзинь Юаня изменились, и тихонько позвала его:

— Отец.

Фэн Цзинь Юань внезапно обернулся и посмотрел на Чэнь Юй, его душевное состояние нормализовалось. Что бы ни случилось, он должен беспокоиться о будущем Чэнь Юй. Людям всегда нужно принимать решения, он свой выбор уже сделал и больше не мог передумать: он останется на стороне Чэнь Юй.

— Великая княжна, пожалуйста, не волнуйтесь, — основательница, однако, была тронута словами Сюань Тянь Гэ и ясно выразила свою позицию: — Не волнуйтесь, пожалуйста, и вы, молодые госпожи. Эта старшая не будет плохо относиться к А-Хэн. Семья Фэн также не будет плохо обращаться с Яо Ши и ее детьми.

Яо Ши стояла в стороне и держала за руку Цзы Жуя. Когда она услышала слова Сюань Тянь Гэ и увидела выражения их лиц, к ней пришли воспоминания о прошлом, и из глаз потекли слезы.

— Хорошо, — кивнула Сюань Тянь Гэ, — эта великая княжна не принесла подарков, но принесла две императорские милости. Я не знаю, захочет ли их старейшая госпожа и лорд Фэн.

— Конечно, мы хотим их! — быстро заговорила основательница. Что за шутка? Милость великой княжны У Ян не то, что можно так легко получить.

Фэн Цзинь Юань также быстро сложил ладони вместе и поклонился:

— Этот чиновник благодарит великую княжну.

— Очень хорошо, — Сюань Тянь Гэ кивнула и медленно, чеканя слова, сказала: — Первая императорская милость присуждена Фэн Цзы Жую.

Услышав эти слова, Яо Ши быстро вывела сына вперед. Как только она собиралась встать на колени, ее остановила Сюань Тянь Гэ:

— Тетя Яо, нет необходимости быть вежливой с Тянь Гэ. Эта императорская милость была чем-то, о чем мать просила для Цзы Жуя, — сказав это, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: — Мой дедушка по материнской линии уже запросил разрешение у руководителя академии Юнь Лу в Сяо Чжоу. Когда семья Фэн закончит проводить похороны, отвезите Цзы Жуя в Сяо Чжоу, где он будет принят в качестве личного ученика моего дедушки по материнской линии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 116.1. Младший соученик императора**

Услышав эти слова, даже Фэн Юй Хэн была шокирована.

Она жила в этой эре уже довольно давно и не могла не слышать об императорском наставнике Е Жуне. Это был человек талантливый как в академических, так и в боевых искусствах. Хотя он был в весьма преклонном возрасте, с ним вряд ли смог посоперничать даже мужчина в самом расцвете сил. Нынешний император почитал его как учителя, и бесчисленные академии Поднебесной поклонялись его учению. Быть в состоянии учиться у Е Жуна — Цзы Жую воистину покровительствовали сами небеса!

Яо Ши не обратила никакого внимания на то, что ее остановила Сюань Тянь Гэ. Она потянула Цзы Жуя вниз, и они оба трижды поклонились ей. Фэн Юй Хэн тоже прошла вперед. Глядя на Сюань Тянь Гэ, она искренне поблагодарила ее.

Поклонились и основательница с Фэн Цзинь Юанем. Неважно, являлся ли Цзы Жуй сыном первой жены или сыном наложницы. То, что семья Фэн могла позволить кому-то стать учеником императорского наставника Е Жуна... Да сам нынешний император поддержал репутацию семьи! Всем было известно, что у Е Жуна был только один личный ученик в этой жизни — император! Фэн Цзы Жуй с этого момента станет истинным младшим братом императора по учителю, никто другой не сможет это оспорить.

Фэн Цзинь Юаню стало очень неуютно. Если вспомнить тот год, когда семья Яо была понижена в ранге, то семья Е не вмешивалась. Теперь, когда они на самом деле забрали Цзы Жуя под свое крыло, они дали понять всему миру, что отношения обеих семей все еще крепки. Не только это, они озвучили позицию всей семьи Е нынешнему императору!

Основательнице внезапно пришла в голову неплохая идея: теперь, когда Чэнь Ши умерла, если Яо Ши вернется на должность главной жены, это было бы весьма неплохо для семьи Фэн.

— Что касается второй императорской милости... — продолжила говорить Сюань Тянь Гэ, предварительно оглядев присутствующих, сделав несколько шагов вперед и схватив Яо Ши за руку. — Тетя Яо, мой императорский отец сказал, что члены семьи Яо смогут участвовать в имперском экзамене осенью.

— Правда? — эта новость была чем-то, во что Яо Ши даже не смела поверить. Семья Яо совершила такое большое преступление, что даже ее выгнали из поместья Фэн прямо посреди ночи. Она долгое время верила, что ее семья никогда не воспрянет, но никогда не думала, что молодое поколение сможет присутствовать на имперских экзаменах.

— Конечно, это правда, — улыбнулась Сюань Тянь Гэ. — Императорский отец специально рассказал мне эту новость, чтобы я пришла и подбодрила тетю Яо. Что касается Сяо Чжоу, то сегодня был издан императорский указ, — девушка сделала паузу, а потом продолжила, глядя на Фэн Цзинь Юаня: — Хотя эта императорская милость не имеет прямого отношения к семье Фэн, но, думаю, лорд Фэн тоже должен быть счастлив за семью Яо. Верно?

Мысли Фэн Цзинь Юаня хаотично метались по его черепушке. Он действительно не мог понять, что происходит. Как ситуация вдруг стала такой после этих трех лет?

Фэн Цзы Жуй был принят в ученики императорским наставником Е Жуном, а внукам семьи Яо разрешили участвовать в имперских экзаменах. Что происходит? Семья Яо пытается вернуться?

Он взял свои мысли под контроль и быстро ответил Сюань Тянь Гэ:

— Естественно, этот чиновник счастлив. Большое спасибо великой княжне за эту новость. Этот чиновник обязательно пойдет в императорский дворец, чтобы поблагодарить императора за его милость.

— Мы, сестры, уже пробыли здесь некоторое время, так что больше не будем беспокоить вас, — Сюань Тянь Гэ кивнула. — Подарки, которые мы принесли сегодня, все были для старейшей госпожи, потому что все мы девушки. Думаю, лорд Фэн не будет винить нас, правильно?

— Конечно, не буду, — сказал Фэн Цзинь Юань.

— Тогда мы не будем задерживаться, — она кивнула Фэн Юй Хэн и приготовилась уйти со своими подругами; однако слуга громко сообщил:

— Прибыл его высочество принц Сян!

Подобные заявления звучали в семье Фэн в этот день одно за другим. Фэн Цзинь Юань был чиновником первого ранга, так что люди, которые пришли выразить свои соболезнования ранее, все были крайне выдающимися личностями. Все они были достойны такого уведомления о прибытии; однако третий принц отличался от других. Его приход для Фэн Цзинь Юаня и основательницы, которая знала о положении дел, значил очень многое.

Услышав, что прибыл принц Сян, Чэнь Юй почувствовала укол в сердце.

Этот человек — ее будущее, пара, союз с ним означал, что она проведет с ним всю жизнь. Тем не менее до этого момента она понятия не имела, как выглядел этот принц Сян. Ее разум был полонен Чистосердечным правителем.

Из-за прихода принца Сян все преклонили колени посреди двора. Кроме Сюань Тянь Гэ, конечно же.

Сюань Тянь Гэ нашла, что наблюдать за семьей Фэн было забавно. Как она могла не знать, о чем думал Фэн Цзинь Юань, но ее третий брат...

— Вы можете подняться! — пока она думала, Сюань Тянь Е уже вышел вперед. Подняв руку, он позволил подняться всем в поместье Фэн.

Сюань Тянь Гэ махнула рукой и поприветствовала его:

— Третий брат.

— Тянь Гэ стала довольно разумной, раз пришла в поместье Фэн, — кивнул Сюань Тянь Е. — Несколько дней назад третьему брату прислали фрукты с юга. Я попрошу кого-нибудь отправить их в твое поместье позже.

— Благодарю тебя, третий брат. Тянь Гэ нравятся эти южные фрукты.

Двоюрдные брат с сестрой поболтали некоторое время, прежде чем Сюань Тянь Гэ ушла вместе со своими подругами. Сюань Тянь Е прошел в траурный зал и зажег благовония, а затем посмотрел на Чэнь Юй.

Чэнь Юй не смела смотреть прямо на него, но не могла не чувствовать, как ее сердце трепещет.

Люди семьи Сюань были прекрасны, даже девятый принц с его израненным лицом все еще выглядел невероятно привлекательным.

Но Сюань Тянь Е... Чэнь Юй не чувствовала, что он какой-то особенный. Его телосложение и внешность были довольно обычными, но его внешняя холодность придавала ему определенное достоинство.

Это заставило ее вновь задуматься о седьмом принце, Сюань Тянь Хуа. Она подумала, что он действительно был лучшим мужчиной в этом мире. Его изысканная элегантность и теплая улыбка, тон его голоса казался весенним ветерком, заставляя окружающих подсознательно хотеть стать ближе к нему.

Взгляд Сюань Тянь Е все еще скользил по Чэнь Юй, пока ее мысли блуждали где-то очень далеко отсюда.

Сюань Тянь Е холодно фыркнул, тряхнул рукавом и ушел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 116.2. Младший соученик императора**

Основательница внимательно следила за обстановкой все это время и взглядом отправила Фэн Цзинь Юаня лично проводить его.

На самом деле основательнице не нужно было ничего говорить. Фэн Цзинь Юань, конечно, сам хотел проводить принца Сян.

Они вместе пошли к выходу из поместья. Когда эти двое достигли ворот, Сюань Тянь Е холодно сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Я слышал, что сын лорда Фэн вызвал еще один беспорядок сегодня.

Фэн Цзинь Юань был абсолютно беспомощен в том, что касалось этого вопроса. Действительно, хороших новостей приходится ждать по три года, а плохие распространяются со скоростью света. Идиотские действия Фэн Цзы Хао видели слишком многие, вполне возможно, что на эту тему уже вся столица шутила.

Увидев это, Сюань Тянь Е почувствовал внезапный всплеск гнева:

— Если министр Фэн не может контролировать детей своей семьи, то как вы планируете помочь этому принцу?

— Ваше высочество, пожалуйста, не волнуйтесь, — быстро поклонился Фэн Цзинь Юань. — Этот чиновник, безусловно, решит все вопросы в доме и не создаст для вашего высочества никаких проблем.

— Тогда, лорд Фэн, приложите еще немного усилий. Вы должны поддерживать внутреннюю стабильность, сопротивляясь внешнему давлению. Это не должно требовать от этого принца дальнейших объяснений. Не допускайте, чтобы ваш сын от первой жены разрушил какие-либо планы. Кроме того, — он остановился на мгновение и оглянулся на поместье Фэн, прежде чем сказать: — это была Чэнь Юй?

— Да, — кивнул Фэн Цзинь Юань.

— Ох, действительно потрясающая. Этот принц сейчас обрисует министру Фэн ситуацию. Ваша дочь не обязана любить, но должна делать все ради этого принца. Она должна быть осторожной и не мешать амбициям этого принца из-за своих желаний.

После того как эти слова были произнесены, Сюань Тянь Е ушел со своими слугами.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как по его спине прошелся холодок. Принц Сян видел желания Чэнь Юй? Когда похороны закончатся, он обязательно должен прочитать лекцию этой дочери и Цзы Хао. Он должен убедиться, что все пройдет, как сказал принц Сян, а Чэнь Юй и Цзы Хао не разрушат его планы.

В этот день с утра до ночи семья провожала и встречала гостей. На пороге дома семьи Фэн побывали почти все ожидаемые гости, из-за чего они поужинали почти на четыре часа позже.

После ужина уставшая основательница первой пошла отдыхать. Лишь несколько слуг присматривали за гробом, остальные же вернулись во внутренние дворы. Семья Чэнь послала людей, сказать, что они приедут на рассвете, чтобы забрать Чэнь Ши.

Яо Ши была так тронута императорской милостью Сюань Тянь Гэ, что не могла уснуть. Фэн Юй Хэн пришла к ней в комнату и составила ей компанию. Они болтали до самого рассвета, и только потом уснули. Но спали они недолго, вскоре их разбудила Хуан Цюань:

— Госпожа, юная госпожа, пора вставать. Люди семьи Чэнь уже у ворот поместья Фэн.

Похороны Чэнь Ши семьей Чэнь спасли бы поместье Фэн от многих неприятностей. Когда пришло время переносить гроб, вся семья встала на колени, пока к ним обращался сопровождающий. После этого гроб вынесли из усадьбы и уложили в конный экипаж.

Фэн Цзы Хао с помощью слуг пришел попрощаться с Чэнь Ши. Увидев, что гроб положили в экипаж, он заплакал.

Видя его слезы, Чэнь Юй тоже начала плакать.

Видя, как плачут двое детей, Чэнь Ван Лян растрогался и хотел сказать несколько утешительных слов, но затем он услышал завывание Фэн Цзы Хао:

— Теперь, когда мать покинула нас, у кого я буду просить деньги?

Одно это предложение едва не заставило Чэнь Ван Ляна вырвать кровью.

Повернувшись, он взял Фэн Цзинь Юаня за руку и сказал:

— Министр Фэн, семья Чэнь никого не винит. Это все из-за отсутствия дисциплины у моей сестры по отношению к своим детям. Я надеюсь, что министр Фэн должным образом обучит этих двоих. Помимо этого моя семья Чэнь выведет свой бизнес из столицы. Вся семья вернется... Боюсь, мы вряд ли встретимся снова.

Фэн Цзинь Юань был очень тронут. Ведь прошло много лет. Независимо от сказанного, Чэнь Ши с самого начала оказывала большую помощь семье Фэн.

— Берегите себя и будьте осторожны, — вздохнул он. — Никто не может предвидеть будущее. Если в старом доме возникнут какие-то проблемы, пришлите весточку. В конце концов, вы все еще дядя Цзы Хао и Чэнь Юй.

Чэнь Ван Лян больше ничего не сказал. Махнув рукой, он ушел к гробу.

После этого испытания он посмотрел в сторону наложниц-матерей семьи Фэн и почувствовал, как дрогнуло его сердце.

После смерти достойной жены главы дома, в семье Фэн не было ни одного человека, который принимал бы участие в отправке гроба. Гроб унесла материнская семья жены, чтобы похоронить в старом доме. Что это за ситуация такая?

Если это случилось с главной женой, то что будет, если что-то подобное случится с наложницами?..

Хань Ши находилась под наблюдением. Чтобы проводить Чэнь Ши, ей пришлось взять своих служанок и слиться с толпой. Изначально она хотела просить Фэн Цзинь Юаня о снисхождении, о прощении для Фэнь Дай; однако, видя, как убого все было сделано для Чэнь Ши, она не чувствовала, что может хоть как-то помочь дочери.

Как тообралась вернуться во двор, она услышала, как Фэн Цзинь Юань внезапно позвал ее:

— Хань Ши!

Она вдруг почувствовала прилив радости. А поверив, что Фэн Цзинь Юань наконец-то перестал игнорировать ее, быстро подняла голову и надела на лицо свою обычную маску подобострастности.

Но у Фэн Цзинь Юаня сейчас голова была забита официальными вопросами. Как он мог быть в настроении, чтобы заметить ее кокетливые взгляды? Он только холодно сказал ей:

— Возвращайся в свой двор и собери вещи Фэнь Дай. Сегодня до полудня ее отправят в деревню в пригороде столицы.

— Что? — Хань Ши была шокирована. — Муж, это...

— Не говори больше ни слова, — Фэн Цзинь Юань был совершенно измучен, — она должна пожать те ядовитые плоды, что посеяла сама, — сказав это, он посмотрел в сторону других наложниц. — Вы тоже должны помнить произошедшее сегодня. Несмотря на то что вы все не первые жены, молодые мастера и госпожи все еще воспитываются вами. Не позволяйте им уподобиться Фэнь Дай и разбить мне сердце.

Наложницы-матери понимающе кивнули, а Фэн Юй Хэн в это время потерла подбородок и спросила Фэн Цзинь Юаня:

— Отец, что насчет того, что вы сказали мне вчера?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 117.1. Странное письмо**

Услышав Фэн Юй Хэн, все вспомнили, как Фэн Цзы Хао преследовал ее, размахивая мечом направо и налево.

— Цзинь Юань, Цзы Хао должен извиниться перед А-Хэн, — основательница решила высказаться первой. — Кроме того, этим не может все закончиться!

— Я не буду извиняться! — громко закричал Фэн Цзы Хао. — Почему я должен извиняться перед ней? Она убила мать!

Фэн Юй Хэн не рассердилась. Вместо этого она беспомощно смотрела на Фэн Цзинь Юаня, да так, что у того аж голова заболела.

Недавняя ситуация казалась немного странной. Чэнь Ши умерла, а семья Яо, похоже, начала возвращаться. Он должен был защитить Чэнь Юй, при этом не оскорбляя Фэн Юй Хэн. Снова посмотрев в сторону Цзы Хао, Фэн Цзинь Юань вдруг почувствовал, что больше нет смысла считать этого сына сыном первой жены. Он был слишком расточительным, не говоря уже о том, что никоим образом не мог продолжить семейную линию Фэн. А сегодня он превратил семью в посмешище для всей столицы, создав очередные проблемы. Какой мерзкий сын! По какой такой причине он должен продолжать защищать его?

— Так как ты не намерен извиняться, то отец не будет настаивать, — внезапно сказал Фэн Цзинь Юань, посмотрев на Цзы Хао. Затем он позвал эконома Хэ Чжуна: — Подготовь карету. Отправь молодого мастера вслед за людьми семьи Чэнь. Скажи им, что он хочет вернуться домой и присматривать за гробом своей матери, — сказав это, он снова взглянул на Фэн Юй Хэн и, ничего не говоря, пошел в сторону Соснового двора.

Фэн Цзы Хао ошарашенно застыл. Он собирался присматривать за гробом матери? Ему даже не разрешили ходить в школу?

Он хотел закричать Фэн Цзинь Юаню, чтобы тот вернулся и передумал, но, повернув голову, наткнулся на сострадательный взгляд Фэн Чэнь Юй. Потом сострадание в ее глазах сменилось отчаянием. Спустя короткое мгновение, растянувшееся на вечность, девушка поклонилась основательнице и ушла.

— Бабушка, я... — и тут Фэн Цзы Хао действительно испугался, почти начиная молить основательницу о помощи.

— Не говори больше ни слова, — пожилая женщина прервала его. — Делай, как сказал твой отец. Хэ Чжун, иди, подготовь карету.

После этих слов она с помощью бабушки Чжао ушла в свой внутренний двор. За нею медленно разошлись и другие женщины семьи, во дворе осталась стоять только Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзы Хао, наконец, вспомнил об извинениях и поспешно сказал Фэн Юй Хэн:

— Вторая сестра, я был неправ. Я признаю, что ошибался. Ты можешь поговорить с отцом и попросить его не отправлять меня присматривать за гробом матери?

Фэн Юй Хэн внезапно обнаружила, что наблюдать за таким Фэн Цзы Хао действительно интересно. Он и правда был сыном Чэнь Ши. Он просто не хотел учиться.

— Старший брат, ты сможешь проследить за гробом своей собственной матери, это ведь так славно! Может быть, ты не скучаешь по той, что родила тебя и вырастила? Не забывай, это ведь ты устроил пожар, который сжег половину ее тела. Младшая сестра посоветует тебе сжечь еще призрачных денег, когда будешь заботиться о ее могиле. Может, хоть так ее дух не станет преследовать тебя по ночам.

Закончив с советами, она холодно фыркнула, развернулась и ушла.

Позади нее Фэн Цзы Хао изо всех сил кричал, но он все еще был серьезно ранен. Разве бы ему удалось вырваться из захвата сильных слуг? Так что вскоре после этого разговора его запихнули в карету. Фэнь Дай, по крайней мере, успела привести себя в порядок, но у Фэн Цзы Хао не было шанса взять даже расческу из поместья Фэн.

Возвращаясь в павильон Единого Благоденствия, Фэн Юй Хэн никак не могла расслабиться. Чэнь Ши больше не было на этом свете, Фэн Цзы Хао уже послали далеко и надолго, да и Фэнь Дай тоже покидает поместье. Так почему она нервничала все сильнее?

Фэн Цзинь Юань не сразу вернулся в Сосновый двор, вместо этого по пути он зашел к основательнице во двор Изящного Спокойствия.

Когда он прибыл, та еще не вернулась. Он успел выпить полчашки чая, когда увидел мать, входившую в зал с помощью бабушки Чжао.

Фэн Цзинь Юань быстро встал и помог ей сесть. Женщина понимала, что он хочет о чем-то поговорить. Она махнула рукой, и все слуги вышли из комнаты. Бабушка Чжао последней закрыла за собой дверь. Только оставшись с сыном наедине, старушка спросила:

— Отправил Цзы Хао обратно в старый дом, чтобы присмотреть за могилой матери, кажется, ты что-то придумал, я права?

— Даже если нет, я ничего не могу сделать, — Фэн Цзинь Юань только беспомощно вздохнул и кивнул. — Сейчас ситуация изменилась. Если Цзы Хао продолжит вести себя так же, как до этого, будет трудно иметь дело с его высочеством третьим принцем.

— После кончины Чэнь Ши поместье осталось без главной жены, — основательница подняла важный вопрос. — Что ты думаешь по этому поводу? Принять новую или повысить кого-нибудь?

Фэн Цзинь Юань помолчал некоторое время, а затем ответил:

— На данный момент у сына нет каких-либо соображений по этому поводу.

— Не торопись, понаблюдай некоторое время за происходящим, это тоже хорошо, — основательница не стала заставлять его, но помогла проанализировать ситуацию: — Чэнь Ши скончалась и не была понижена в должности. В будущем независимо от того, кого ты приведешь или повысишь, Чэнь Юй останется дочерью первой жены. Единственное, что меня беспокоит — это семья Яо.

— Сын тоже беспокоится по этому поводу, — он вообще не мог понять, о чем думал император!

— Независимо от ситуации, интересы Чэнь Юй не должны находиться под угрозой, но я выступаю за защиту А-Хэн, — заговорила, размышляя, основательница. — Хотя для девятого принца это больше невозможно, это не значит, что для седьмого принца такой возможности нет. Пусть он когда-то четко заявил императору, что не хочет трона, кто может сказать наверняка, что произойдет в будущем? Кроме того, Цзы Жуй отправится в Сяо Чжоу и станет единственным младшим соучеником императора! Да, — она торжественно посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, — пока нет необходимости рассматривать вопрос о главной жене. Обдумай перспективы семьи Яо. Если им действительно позволят вернуться, ты должен будешь еще раз повысить Яо Ши.

Фэн Цзинь Юань долгое время не издавал ни звука, но его разум не переставал думать ни на секунду.

Основательница очень тщательно все проанализировала. Он думал примерно так же. Как только семья Яо получит какую-либо милость, он снова повысит Яо Ши до главной жены. Таким образом, Фэн Цзы Жуй станет сыном первой жены, и у него будет связь с девятым принцем.

— Сын запомнит все это. Мама, сначала отдохните. Сын подумает об этом еще немного, — Фэн Цзинь Юань попрощался с основательницей и быстро ушел.

Основательница подняла руку и дотронулась до золотых серег, которые надела сегодня утром. Затем поднесла другую руку к груди и почувствовала тепло, исходящее от нефрита. На самом деле она действительно начала надеяться, что холода придут в Да Шунь раньше в этом году, потому что ей очень хотелось поносить соболиный плащ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 117.2. Странное письмо**

В последнее время она больше не боялась проблем с поясницей, которые обычно приносила зима. Пока есть Фэн Юй Хэн, какую болезнь нельзя было вылечить? Она не могла не радоваться от этих мыслей. Делая подобные вещи, ни одна из сторон не окажется обиженной. Так она могла сохранить отношение Чэнь Юй и избежать разочарования Фэн Юй Хэн. Она действительно убивала двух зайцев одним выстрелом.

В тот день в полдень слуги связали рыдающую Фэнь Дай и бросили в карету. Но когда экипаж тронулся с места, Фэн Фэнь Дай стиснула зубы и поклялась про себя, что обязательно вернется в семью Фэн! Что все унижения, которые они заставили ее перенести, она вернет сторицей. Особенно эти ее еще даже не сформулированные планы по возмездию касались Фэн Юй Хэн. Она последует ее примеру и заставит почувствовать, что жизнь в унижении хуже смерти.

После смерти Чэнь Ши и последовавшими за ней отъездами Цзы Хао и Фэнь Дай в семье Фэн воцарились мир и покой.

Фэн Юй Хэн чувствовала, что некоторые вопросы достаточно долго оставались без ее внимания, и пришло время их решить.

Пока Яо Ши наблюдала за полуденным сном Цзы Жуя, она позвала кормилицу Сунь в свой собственный двор. Под деревом зизифуса она протянула той маленький сундук с серебром.

Старушка на мгновение ошеломленно застыла и, казалось, совершенно не понимала, что происходит. Глядя на Фэн Юй Хэн, она опустилась на колени.

— Эта старая слуга благодарит вторую молодую госпожу за то, что ее не убили, — она знала, что не сможет скрыть это от Фэн Юй Хэн. Она поняла это с того момента, как увидела шпильку; более того, после возвращения из храма Всеобщей Терпимости Фэн Юй Хэн следила за ней. Тем не менее она не прогнала ее. Эти дни, с точки зрения кормилицы Сунь, было труднее пережить, чем сам ад. Она каждый божий день думала, что он станет для нее последним, но на следующий все равно видела восход солнца. Ничего удивительного, только страх.

— Я не убила тебя только в память о длинных отношениях с моей мамой, — ответила Фэн Юй Хэн, посмотрев на кормилицу Сунь, — я также знаю, что ты делала это ради своей внучки, но ты больше не можешь оставаться в семье Фэн. Эти деньги можешь считать моей доброй волей. Возьми их и уходи сейчас же. Нет необходимости прощаться с моей матерью. Я расскажу ей об этом позже.

Слезы потекли из старых глаз кормилицы Сунь, она трижды глубоко поклонилась Фэн Юй Хэн. А потом, вытерев слезы, повернулась и ушла.

— Молодая госпожа не убила ее, но у семьи Чэнь нет причин оставлять ее в живых, — прошептала Ван Чуань, когда кормилица Сунь была уже далеко. — Более того, как только они узнают о ее неудаче, то, естественно, пошлют кого-нибудь позаботиться об этом.

— Это еще одна причина. Почему мы должны пачкать руки? — кивнула Фэн Юй Хэн, затем встала и глубоко вздохнула. Дело не в том, что она была безжалостна, а в том, что в некоторых ситуациях нелогично проявлять сочувствие. — Ах, да, пойдем со мной в медицинский кабинет.

Хозяйка со служанкой вошли в медицинское хранилище. Фэн Юй Хэн взяла рукописную книгу и отдала ее Ван Чуань со словами:

— Это книга, которую я написала сама. В ней подробно рассказывается о том, как ухаживать за различными пациентами. Там также есть некоторая основная информация о лекарственных травах и диагнозе. Через пару дней Цзы Жуй отправится в Сяо Чжоу, и ты будешь его сопровождать. Найди тем двенадцати девушкам учителя-медика, пусть научит их читать и писать, и передаст им свои медицинские знания. Из двенадцати девушек выбери одну, которая будет учиться стабильно, и отдай ей эту книгу. Когда они более или менее поймут все, что здесь написано, они могут пойти практиковать свои знания. Если у меня появится шанс в будущем, я отправлюсь в Сяо Чжоу. И лично пойду и посмотрю на них.

— Дорога туда и обратно, праздник середины осени уже пройдет, — начала рассуждать Ван Чуань, получив в руки книгу. — Если эта слуга не сможет вернуться вовремя, молодая госпожа должна взять Хуан Цюань, когда пойдет во дворец. Бань Цзоу не может войти в императорский дворец, поэтому юная госпожа должна быть очень осторожна.

— Я, молодая госпожа твоей семьи, совсем не легкая добыча, — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Более того, не является ли банкет середины осени банкетом, на котором собираются и мужчины, и женщины? Сюань Тянь Мин тоже будет там!

После ее слов Ван Чуань расслабилась и больше не говорила об этом.

Вечером Сюань Тянь Гэ отправила людей напомнить Цзы Жую, чтобы они направились в Сяо Чжоу как можно скорее. Императорский наставник Е Жун планировал принять Цзы Жуя в ночь на банкет середины осени и объявить об этом всей академии.

Услышав это, Яо Ши быстро принялась за работу, собирая вещи сына.

Фэн Юй Хэн не понимала школьных правил древней эпохи. Не в состоянии помочь, она могла только стоять в стороне и держаться за Цзы Жуя, пока Яо Ши делала всю работу.

— Наконец-то вы двое позволили мне хоть немного успокоиться, — Яо Ши собиралась, вздыхая. — У А-Хэн есть девятый принц, жаждущий ее, поэтому тут, естественно, нечего обсуждать. Теперь у Цзы Жуя тоже большое будущее. Если бы ваш дедушка по материнской линии услышал об этом, он определенно был бы очень счастлив.

Впечатления Цзы Жуя о дедушке по материнской линии были очень расплывчатыми. В конце концов, он был еще очень мал в то время; однако он всегда слышал, как Яо Ши и Фэн Юй Хэн упоминали его, так что определенные ожидания по поводу отношений с дедом по материнской линии у него имелись.

— В будущем, когда Цзы Жуй добьется успехов, я определенно очень хорошо буду относиться к дедушке по материнской линии, — ребенок поднял голову в сторону Фэн Юй Хэн и сказал: — Если у старшей сестры появится время, не забудь приехать ко мне в Сяо Чжоу. Цзы Жуй, безусловно, хорошо покажет себя. В будущем, независимо от того, что будет со старшей сестрой, Цзы Жуй сможет о тебе позаботиться.

У Фэн Юй Хэн защипало в носу от его таких по-детски непосредственных слов.

По сравнению с теплым и полным надежд павильоном Единого Благоденствия, некогда процветающий Самоцветный двор теперь был похож на оживший труп. Даже Чэнь Юй съехала оттуда.

Чэнь Юй же, пока павильон Единого Благоденствия стоял на ушах, держала в руке письмо и спрашивала свою служанку И Юэ:

— Кто это послал?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 118.1. Женщины с общими судьбами**

Чэнь Юй той ночью ужинала за пределами поместья.

Письмо оказалось приглашением в отдельную комнату на втором этаже ресторана Мин Юэ в столице. Однако в нем не был указан отправитель.

И Юэ только сказала Чэнь Юй, что письмо отдал ей один из слуг, которые охраняли ворота в поместье. Его принес ребенок. После того как письмо было доставлено в поместье Фэн, он сразу же убежал.

И Юэ не одобряла выход Чэнь Юй в это время. В конце концов было уже поздно. Более того, неизвестно, с кем они встретятся. Что если это какая-то ловушка? Тогда им лучше не искать неприятностей.

Но Чэнь Юй была непреклонна. По какой-то причине она была уверена, что письмо пришло от союзника; кроме того, этот союзник внесет некоторые изменения в ее жизнь.

И Юэ ничего не могла сделать. У нее не оставалось выбора, кроме как сопровождать Чэнь Юй. Карета с ними подъехала к ресторану Мин Юэ. Когда они прибыли на второй этаж, там уже стоял официант, который, увидев их, быстро подошел и спросил:

— Вы молодая госпожа по фамилии Фэн?

Фэн Чэнь Юй прежде чем покинуть поместье использовала вуаль, чтобы прикрыть лицо. Услышав вопрос официанта, она кивнула и последовала за ним в отдельную комнату.

Когда она вошла, там уже кто-то сидел и пил чай. Это была худая девушка в обычной одежде и бамбуковой шляпе.

Она приказала И Юэ остаться снаружи и зашла в комнату одна. Войдя, она услышала, как эта девушка сказала:

— У старшей молодой госпожи Фэн действительно есть мужество, чтобы прийти на назначенную встречу.

Услышав эти слова, Чэнь Юй сразу поняла, кто перед ней. Она поприветствовала ее:

— Так это была княжна Цин Лэ.

Другая девушка отставила чашку и слегка кивнула, сказав Чэнь Юй:

— Садитесь.

Только тогда Чэнь Юй села напротив нее и сняла вуаль, закрывающую лицо. Затем она сказала Цин Лэ:

— Здесь только мы, почему вы не снимаете бамбуковую шляпу?

Цин Лэ, слегка вздрогнув, сжала кулаки, а потом процедила сквозь стиснутые зубы:

— Я не могу ее снять. Боюсь, что в этой жизни я никогда больше не смогу ее снять.

Чэнь Юй ошеломленно застыла, а потом вспомнила, что дворец этой семьи сожгли:

— Ваше лицо обожжено? — сразу после того, как она спросила об этом, она почувствовала, что что-то не так. Цин Лэ была в шляпе, но ее лицо скрывал невероятно тонкий шелк. Сидя напротив нее, она могла ясно видеть, что внешность Цин Лэ такая же, как и раньше. Чэнь Юй поняла, что что-то не так, и быстро задала другой вопрос: — Что именно произошло?

Цин Лэ стиснула зубы и злобно сказала:

— Спасибо твоей второй сестре, мои волосы были полностью сожжены! — когда она сказала это, то внезапно сняла с головы бамбуковую шляпу.

Чэнь Юй была шокирована. Оказалось, что бамбуковая шляпа скрывала полностью лысую голову Цин Лэ. На ее голове, когда-то покрытой блестящими волосами, теперь не осталось ни единой пряди. Теперь вместо волос на ней были шрамы, некоторые из них с твердой корочкой, а некоторые с пятнами крови. Это было действительно слишком отвратительно.

Чэнь Юй затошнило, она еле сдержалась.

— К этому нужно просто привыкнуть, — резко ответила Цин Лэ. — Когда я впервые увидела, что случилось с моей головой, то чуть ее не отрезала. Вы знали? Мои волосы больше никогда не вырастут. Мой королевский отец приводил много врачей, но все они сказали, что они никогда не вырастут снова.

Глаза Цин Лэ начали краснеть. Для девушки, обожженной до такой степени, не оставалось никакой надежды в этой жизни.

Но изначально-то она была княжной! Хотя ее отец — бессильный лорд, ее происхождение все еще более благородно, чем у других девушек, но сейчас она пала до такой степени...

— Это все из-за Фэн Юй Хэн. Я непременно должна убить ее!

Фэн Чэнь Юй была очень умной. Она знала, что Цин Лэ не позвала бы ее, чтобы просто пожаловаться. Отношения этих двоих не были настолько хорошими, чтобы обсуждать что-нибудь приятное. Если бы другая сторона хотела пожаловаться, ее бы не искали. А значит, Цин Лэ хотела обсудить союз с врагом своего врага и скинуть Фэн Юй Хэн вниз с ее сиятельной позиции.

Чэнь Юй знала, что услышав о секрете другой стороны, она должна будет раскрыть свой собственный. Только так их товарищество могло перейти на следующий уровень.

Поэтому она налила себе чашку чая, но не стала пить его. Вместо этого она окунула в жидкость носовой платок. После того как ткань намокла, она начала стирать свои брови прямо перед Цин Лэ. Через некоторое время обе ее брови полностью исчезли, остался только чистый высокий лоб без единого волоска.

Цин Лэ поразилась. Лицо Фэн Чэнь Юй всегда было чем-то, что заставляло других девушек завидовать. Образ, который никак нельзя было соотнести со странным существом перед ней!

Чэнь Юй увидела выражение лица Цин Лэ и поняла, что ее собственное откровение возымело определенный эффект. Затем она быстро сдвинула челку вниз, чтобы прикрыть брови и сказала:

— Благодаря Фэн Юй Хэн я похожа на княжну Цин Лэ.

— Как это случилось? — Цин Лэ стало любопытно — Она их побрила?

— Княжна должна была слышать о том, что произошло на похоронах моей матери, не так ли? — Чэнь Юй горько улыбнулась.

— Дело в том, что ваш брат устроил пожар?

— Ох, — Фэн Чэнь Юй кивнула, — но что могло заставить ее собственного сына нарочно разжечь огонь? Не потому ли, что брат знал, что Фэн Юй Хэн убила мать? Только тогда он потерял над собой контроль и захотел ее убить, а потом, промахнувшись, поджег траурный зал, тот огонь и спалил мои брови. Княжна, скажите мне, мой долг с Фэн Юй Хэн, должна ли я попросить брата заплатить его?

— Естественно, вы должны расплатиться с Фэн Юй Хэн, — Цин Лэ согласилась с ее образом мышления. — Ваш брат поступил правильно. Если бы на его месте оказалась я, то тоже захотела бы разорвать ее на тысячи кусочков. Только тогда моя ненависть смогла бы утихнуть. Ваши брови могут вырасти снова?

— Я спросила врача, — Чэнь Юй горько улыбнулась. — Хотя они могут вырасти, процесс роста достаточно долог. Нет никакой надежды, что они вырастут в течение одного года. Если я хочу, чтобы они выросли такими, какими были раньше, это займет не менее двух-трех лет. От двух до трех лет, знаете ли. В этом году мне четырнадцать, а через три года я уже давно перешагну брачный возраст, — она намеренно сделала так, чтобы ситуация звучала хуже, чем она была на самом деле, чтобы облегчить настроение Цин Лэ. На самом деле ее брови должны были начать расти через полгода и вернуться в норму через семь-восемь месяцев.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 118.2. Женщины с общими судьбами**

Чем больше Цин Лэ слышала, тем злее становилась:

— По крайней мере, ваши отрастут. Я останусь такой до конца своей жизни.

Чэнь Юй чувствовала, что они пришли к консенсусу, и, не дожидаясь дальнейших объяснений Цин Лэ, сказала:

— На самом деле у Чэнь Юй и княжны изначально не было никаких реальных связей, но сейчас у нас общий враг. Так как насчет сотрудничества, чтобы забрать вещи, которые мы потеряли?

Цин Лэ чувствовала, что Чэнь Юй права, так что ей больше не нужно было самостоятельно подавать эту идею. Кивнув, она сказала:

— Я искала вас сегодня именно по этой причине. В конце концов, вы с ней обе живете в семье Фэн, так что должны лучше понимать ее повседневную жизнь. Со своей стороны я не просто так столько лет носила титул княжны. У меня есть некоторые силы снаружи. Поскольку мы действуем вместе, нет необходимости бояться, что Фэн Юй Хэн создаст нам проблемы.

Чэнь Юй была безумно счастлива тому, что у нее появился сообщник, которого заботит Фэн Юй Хэн, поэтому она поспешно кивнула и сказала:

— Княжна, не волнуйтесь. В будущем, если княжне понадобится Чэнь Юй для сотрудничества, просто дайте мне знать. Вопрос только в том, как мы будем общаться? Нельзя дальше отправлять письма в усадьбу.

Цин Лэ подумала и сказала Чэнь Юй:

— Этот ресторан Мин Юэ находится под нашим покровительством. Если у меня будут новости, я пришлю сюда слугу. Вы также должны послать надежного слугу. Если у вас появятся какие-либо планы, вы можете оставить их у лавочника.

В этот момент Цин Лэ и Чэнь Юй сформировали самый настоящий альянс, и это, очевидно, оставалось неизвестно Фэн Юй Хэн. В настоящее время она помогала Яо Ши готовить вещи, необходимые Цзы Жую в Сяо Чжоу.

Яо Ши решила отослать сына как можно скорее. Во-первых, показать академии, что они делают все возможное. Во-вторых, она хотела, чтобы Цзы Жуй покинул такое спорное место, как семья Фэн, опасаясь, что в этом совершенно не мирном месте произойдет что-нибудь неприятное.

В этом отношении Фэн Юй Хэн была с ней согласна. Она чувствовала, что смерть Чэнь Ши, отъезд Фэнь Дай и Цзы Хао не приведут к тому, что поместье Фэн превратится в мирное место. Что Чэнь Юй не была кем-то, кто мог просто взять и перестать дергаться. С ее матерью и братом так поступили, если она ничего не сделает, то она не будет Фэн Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн, очевидно, не боялась действий Чэнь Юй, направленных на нее, но беспокоилась о том, что Яо Ши или Цзы Жуй могли стать мишенями. По правде говоря, она действительно хотела, чтобы Яо Ши сопровождала Цзы Жуя в поездке в Сяо Чжоу, но Цзы Жуй сказал, что он — храбрец. Как он мог везде ходить со своей матерью? Для того чтобы обучить его самостоятельности, она могла только принять его образ мышления.

На следующее утро после завтрака члены семьи Фэн снова собрались у ворот поместья Фэн.

Причиной на этот раз стал праздничный вопрос. Фэн Цзы Жуй был принят главным учителем академии Юнь Лу, императорским наставником Е Жуном в качестве личного ученика. Этот вопрос оказался настолько радостным событием, что даже Фэн Цзинь Юань светился, похлопывая Цзы Жуя по голове.

В конце концов, он вел себя как отец. С теми его детьми, которые имели прекрасное будущее, это было гораздо важнее, чем его собственное официальное положение. Он крайне эмоционально поддерживал голову Цзы Жуя и давал ему советы и предупреждения:

— Когда доберешься туда, обязательно слушайся старшего учителя. Не стоит лениться. Не учись плохим вещам у плохих детей. Ты будешь личным учеником, так что не просто будешь учиться у него, ты будешь заботиться о его повседневной жизни. Учитель на день — это отец на всю жизнь, поэтому ты не должен походить на других учеников и просто просить что-то у своего учителя. Ты должен и сам многое отдавать взамен.

Цзы Жуй кивнул, не совсем понимая. Затем он повернул голову в сторону Фэн Юй Хэн.

— Ты должен сделать все возможное, чтобы запомнить то, что сказал отец, — сказала она. — Даже хорошо, если ты не понимаешь эти слова прямо сейчас. Рано или поздно наступит день, когда ты поймешь, — Фэн Юй Хэн была в значительной степени согласна с тем, что сказал Фэн Цзинь Юань. На самом деле она чувствовала, что эти его слова были самыми надежными словами из всех, что сказал ее отец вообще. — Цзы Жуй, ты уже большой мальчик и не сможешь часто возвращаться домой, так что будь очень осторожен снаружи. С этого момента твой учитель станет тебе отцом. Независимо от того, что происходит, обращение к мастеру за помощью — лучший вариант развития событий.

Цзы Жуй серьезно кивнул, а затем поклонился Фэн Юй Хэн и Фэн Цзинь Юаню:

— Цзы Жуй запомнил все это. Спасибо отцу и старшей сестре за наставления. Отец, пожалуйста, позаботься о себе, — сказав это, он повернулся к основательнице: — Цзы Жуй не сможет выполнять свои родственные обязанности перед бабушкой и надеется, что бабушка не станет винить меня.

Из глаз основательницы потекли слезы. Два раза она провожала внуков в академию Юнь Лу, но на этот раз все было гораздо более трогательно и достойно, чем в тот год, когда они отправляли Цзы Хао.

Яо Ши обняла Цзы Жуя и заплакала, некоторое время Фэн Юй Хэн было очень трудно разделить их. Она также пообещала брату, что навестит его в Сяо Чжоу после того, как банкет середины осени закончится. Только тогда она помогла ребенку сесть в экипаж.

Наблюдая за уезжающим все дальше и дальше экипажем, Фэн Цзинь Юань еще раз задумался над словами, которые основательница произнесла вчера. У него действительно появилась надежда. Надежда, что с семьей Яо все в порядке, чтобы он мог еще раз повысить Яо Ши. После подобной перестановки Цзы Жуй и Фэн Юй Хэн станут его сыном и дочерью первой жены. При этом его вторая дочь от первой жены станет официальной августейшей принцессой, а его второй сын от первой жены будет младшим учеником нынешнего императора. Как это было бы славно!

Обернувшись, он обратил внимание на основательницу. Фэн Цзинь Юань знал, что у них были похожие мысли.

После проводов Цзы Жуя все приготовились вернуться в поместье, когда увидели медленно приближающуюся карету.

Основательница издала испуганный крик, а затем узнала внешний вид кареты. Она быстро сказала:

— Подождите-ка! Кажется, это императорская карета!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 119.1. Приглашение на дворцовый банкет**

Люди из поместья Фэн повернули головы и оглянулись. Конечно же, экипаж направился прямо туда, где они стояли, и затормозил перед воротами в поместье Фэн.

После этого занавес экипажа подняли, и из него неторопливо вышла молодая девушка в дворцовых одеяниях.

Причина, по которой основательница узнала эту карету, состояла в том, что дворец посылал такую к каждому из великих домов в столице. В каждой карете была группа красивых, как на подбор дворцовых служанок. Они доставляли приглашения на банкет в честь середины осени, который проводила императрица.

Как правило, такие приглашения были личными. Обычно приглашались бабушка семьи, старшая жена, сын и дочь первой жены.

Что касается семьи Фэн: в предыдущие годы их представляла только основательница. До отъезда в горы на банкет отправлялась еще и Яо Ши. В этом году, однако, было неизвестно, кого пригласят.

Основательница слегка дрожала, когда двинулась вперед. Она взяла на себя инициативу и первой поприветствовала приехавшую:

— О, значит та, что послана в семью Фэн в этом году, — эта девушка. Прошел год с нашей последней встречи, ты действительно становишься красивее каждый раз, когда мы встречаемся.

Девушка сразу же ослепительно улыбнулась и вышла из кареты. Затем она повернулась к основательнице и поклонилась:

— Эта слуга приветствует старейшую госпожу Фэн и приветствует лорда Фэн.

— Не нужно быть такой учтивой, — основательница быстро подошла и остановила ее.

— Семья Фэн просто празднует радостное событие сегодня, — улыбнулся и кивнул Фэн Цзинь Юань. — Мы только что отправили второго сына в Сяо Чжоу, чтобы он стал учеником старшего учителя Е Жуна. Так как эта девушка приехала, чтобы доставить приглашение, как насчет посидеть и выпить чаю перед отъездом?

Служанка дворца, услышав эти слова, быстро поздравила Фэн Цзинь Юаня:

— Старший учитель Е — уважаемый мастер нынешнего императора! Второй молодой господин семьи Фэн действительно удачлив. Кажется, ежедневные наставления лорда Фэн принесли правильные плоды. Я искренне поздравляю лорда Фэн.

Все любили слушать сладкие речи. Особенно от слуги дворца, которая не могла не уметь читать ситуацию и действовать соответственно. Всего несколько слов заставили людей поместья Фэн широко улыбнуться.

Однако девушка отказалась войти в поместье и провести время за чашкой чая. Она только передала приглашение основательнице:

— Это приглашение, врученное лично императрицей. В этом году в списке приглашенных на банкет от семьи Фэн имеются еще несколько имен. Старейшая госпожа должна начать готовиться раньше, — затем она повернулась к Фэн Цзинь Юаню и продолжила: — В соответствии с установленным порядком императрица включила только имена приглашенных женщин. Милорд будет приглашен самим императором при дворе.

Основательница приняла приглашение и сказала еще несколько слов служанке дворца, прежде чем та уехала.

Когда карета скрылась из виду, основательница подавила свое любопытство и не стала открывать приглашение сразу. Она повернулась ко всем и сказала:

— Все вы, идемте со мной во двор Изящного Спокойствия. Цзинь Юань, займись своими делами. Тебе не нужно беспокоиться о проблемах женщин.

Фэн Цзинь Юань кивнул и направился в сторону Соснового двора. Что касается всех остальных, они последовали за основательницей во двор Изящного Спокойствия.

Только после того, как они вошли и расселись по местам, основательница вскрыла приглашение.

Три года назад на банкет были приглашены только основательница и Яо Ши, потому что Фэн Юй Хэн еще не исполнилось и десяти лет, так что ей было бы затруднительно присутствовать на дворцовом банкете.

В последние три года приглашались основательница и Чэнь Юй. Чэнь Ши была кем-то, кого все игнорировали, а Чэнь Юй скрывалась семьей Фэн, поэтому она так и не побывала во дворце.

Правила остались все теми же. Императрица называла человека, которого пригласят, и тот находил предлог, чтобы не идти. В любом случае императрица просто проявляла вежливость и позволяла чиновникам не терять лицо. Что касается того, пришли ли приглашенные, из-за такого количества людей у нее не было времени беспокоиться о каждом. Однако если человека не пригласили, он определенно не смог бы войти. Даже если он попадет во дворец и его поймают, то это будет считаться очень серьезным преступлением.

Сегодня же основательница вскрыла приглашение и была немного ошеломлена написанными именами.

Помимо нее самой были написаны имена Фэн Юй Хэн и Фэн Сян Жун.

Самое главное, что обе ее внучки были приглашены персонально, в отличие от предыдущих лет, где просто говорилось: "Приглашения бабушке и дочери первой жены поместья Фэн для участия в банкете в императорском дворце".

Обычно в приглашении пишут бабушку, старшую жену и дочь первой жены. Сегодня, однако, оно гласило: "Приглашения бабушке поместья Фэн, второй дочери Фэн Юй Хэн и третьей дочери Фэн Сян Жун для участия в банкете в императорском дворце". Это означало...

Основательница обратила внимание на двух своих внучек. Надо сказать, она не слишком удивилась тому, что пригласили Фэн Юй Хэн, однако даже Фэн Сян Жун была приглашена. Что это значит? Когда Сян Жун стала известна во дворце?

Никто не понимал, почему основательница рассматривала обеих девушек. Если бы она посмотрела только в сторону Фэн Юй Хэн, они бы не нашли это странным, думая, что в приглашении было имя Фэн Юй Хэн. Но затем Ань Ши увидела, что пожилая женщина обратила внимание и на Сян Жун, так что она начала чувствовать себя немного неловко и попробовала разузнать ситуацию:

— Свекровь, что сказано в приглашении?

— Как и в предыдущие годы, эта старуха была приглашена на банкет, также... — сказала основательница, отведя взгляд. — В нем указаны имена А-Хэн и Сян Жун.

— Персональные приглашения? — человеком, который это спросил, была Чэнь Юй. Она чувствовала неуверенность из-за подобного приглашения. — Было ли сказано, что дочери наложниц войдут во дворец?

Основательница не ожидала ее вопросов, поэтому вместо ответа передала приглашение бабушке Чжао со словами:

— Передай его всем, пусть убедятся сами.

Бабушка Чжао показала приглашение каждой из присутствующих женщин и девушек. Увидев удивленные выражения их лиц после прочтения, она вернула официальную бумагу основательнице.

— Вы все поняли?

Окружающие кивнули. Хотя некоторые чувствовали себя вполне счастливыми, были и недовольные.

Счастливыми, естественно, были Яо Ши, Ань Ши и Сян Жун. Цзинь Чжэнь просто посчитала, что эта ситуация кажется освежающей. В конце концов, это ее не касалось. Что касается недовольных, это определенно были Чэнь Юй и Хань Ши.

Из-за Чэнь Ши Чэнь Юй была наказана отлучением от дворца на пять лет. Чтобы сохранить таинственность, она никогда не ходила на предыдущие банкеты. В этом году, однако, она действительно хотела бы его посетить, но было слишком поздно.

— А-Хэн и Сян Жун должны подготовиться, — основательница отбросила все сомнения, которые у нее были. Она обратила внимание на реакцию Ань Ши и Сян Жун и обнаружила, что они также не знали, почему пригласили Сян Жун. Подумав еще немного, она вспомнила, что Фэн Юй Хэн и Сян Жун были очень близки, так что возможно, та попросила девятого принца замолвить за девочку словечко. Если это так, тогда все понятно. То, у что семьи Фэн имелась еще одна дочь, ценимая дворцом, было, в конце концов, хорошо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 119.2. Приглашение на дворцовый банкет**

Думая так, основательница почувствовала себя намного спокойнее. Ее новый взгляд, брошенный на Сян Жун, стал еще добрее.

Но затем она снова посмотрела в сторону Чэнь Юй и увидела пораженный взгляд ее глаз. Все великолепие, которое когда-то принадлежало ей, теперь разделилось между дочерьми двух наложниц, как она могла быть к такому готова?

Основательница видела чувства Чэнь Юй, но ничего не могла сделать. Ей оставалось только утешить ее:

— Ради Чэнь Юй в будущем я попрошу твоего отца придумать другое решение. Пусть он посмотрит, возможно ли наладить отношения с императорской наложницей Юнь, — чем больше она говорила, тем тише становился ее голос. У нее не было никакой уверенности в успехе. Желание восстановить отношения с императорской наложницей Юнь? Даже сам император не мог понять, как восстановить свою связь с этой императорской наложницей после стольких лет! Что же могла придумать семья Фэн?

Чэнь Юй выдавила пару слез. Встав, она поклонилась:

— Спасибо бабушке, что беспокоитесь за меня.

Основательница кивнула, позволив Чэнь Юй сесть. Затем она повернулась к Яо Ши:

— Ты уже присутствовала на таком банкете, поэтому должна понимать правила и этикет. Дай А-Хэн и Сян Жун пару советов и позаботься о них. Не позволяй обеим дочерям не знать надлежащего этикета.

Такие вещи были обязательными для Яо Ши. Она быстро встала и приняла ее указания.

Глядя на нервничающую и возбужденную Сян Жун, Фэн Юй Хэн почувствовала, что это было довольно интересно. Глядя на Чэнь Юй, сидевшую напротив, и ее удрученный вид, она почувствовала себя еще и развлеченной. Поэтому она решила подпитать ее удрученность еще сильнее:

— Я слышала, что на этом банкете будут присутствовать не только госпожи и чиновники, но и все принцы. Я также слышала, что не будет разделения между гостями-мужчинами и женщинами, и все будут сидеть вместе?

— Верно, — начала объяснять основательница, — потому что праздник середины осени — это день единства, обычные правила не действуют. Как и на новогоднем празднике, гости не разделены на две группы.

— Я никогда не видела других принцев, кроме августейшего и Чистосердечного. Их-то я вижу регулярно. А! И еще принц Сян появился на похоронах матери! — очень сплетничающим тоном сказала Фэн Юй Хэн, внимательно выслушавшая пояснения основательницы.

Сян Жун больше не могла терпеть и присоединилась к разговору, тихо спрашивая:

— А сколько всего принцев во дворце?

— Я знаю сколько, — Фэн Юй Хэн повысила голос: — августейший принц — самый молодой, так что всего должно быть девять принцев. А вот принцесс — нет. Великая княжна У Ян — единственная дочь семьи Сюань.

— А-Хэн права, — основательница кивнула. — Ты отправишься во дворец. Будет лучше иметь определенное представление об императорской семье. Так ты не будешь застигнута врасплох и не заставишь семью Фэн потерять лицо.

— Бабушкины наставления верны, — Сян Жун быстро встала и поклонилась. — Сян Жун обязательно узнает как можно больше от второй сестры и наложницы-матери Яо. Сян Жун не уронит репутацию семьи Фэн.

— Тогда нам стоит закончить, — довольная основательница махнула рукой. — Возвращайтесь и хорошо подготовьтесь. Ведь осталось не так много дней.

Все встали и поклонились старушке.

Пока Фэн Юй Хэн шла во двор, она сплетничала с Сян Жун; однако ее голос был немного громче обычного:

— Сян Жун, ты знала? Это, действительно, смешно. Не смотря на то, что его высочество Чистосердечный правитель всегда носит белые или светлые одежды и изысканно выглядит, на самом деле — как я слышала, конечно, — его любимый цвет — красный! Особенно ему нравятся девушки в красном. Они всегда могут заставить его остановиться и обратить на них внимание.

Сян Жун была очень серьезным ребенком. Она почувствовала, что Фэн Юй Хэн сказала правду, поэтому не могла не поддержать разговор.

Две сестры шли и разговаривали, и их слова долетели до Фэн Чэнь Юй.

Красный, седьмой принц любит красный цвет!

В этот самый момент ее разум был порабощен этими словами, которые медленно начали укореняться в ее сознании. В возбуждении она послала И Юэ в ресторан Мин Юэ и назначила встречу с княжной Цин Лэ на поздний вечер этого дня.

Фэн Юй Хэн притащила Сян Жун и Ань Ши в павильон Единого Благоденствия. Вместе с Яо Ши она провела их во внутренний двор.

Хуан Цюань достала два комплекта одежды, и несколько служанок держали их, чтобы показать во всей их красе.

Одно было длинным платьем из изысканного облачного шелка, а другое — из обыкновенной парчи. Осеннее солнце светило, заставляя ослепительно сиять и эти два заветных предмета одежды, мгновенно превращая маленький дворик в великолепную сцену. Зрелище было слишком ослепительным, чтобы смотреть прямо на него, но окружающим совершенно не хотелось отводить свои взгляды.

Не говоря уже об Ань Ши и Сян Жун, даже Фэн Юй Хэн чувствовала, что это слишком красиво. Недаром древние люди считали эти ткани национальным достоянием. Когда они были просто рулонами, скатанные, как самая простая ткань, они не казались чем-то особенным, но теперь, когда из них пошили одежды, они на самом деле просто ослепляли.

Под солнечным светом изысканный облачный шелк казался чем-то мимолетным. Неважно, что он напоминал, — дым иль туман — он выглядел слишком мистическим, как нечто не от мира сего. Хуан Цюань сказала:

— Под светом Луны он сияет, как водная гладь.

Обыкновенная же парча при дневном свете поражала прямо в сердце. Независимо от того, в каком раздраженном состоянии пребывал человек, посмотрев на эту одежду, он немедленно успокоится. Хуан Цюань высказалась и по ее поводу:

— Как только наступит ночь, любой, кто посмотрит на эту одежду, будет счастлив сделать все, что пожелает ее владелица. Если это странное желание, то оно родит желание в их сердцах, но не вызовет ничего лишнего.

Это было национальное достояние.

Ань Ши не знала, как отблагодарить Фэн Юй Хэн. Она просто потянула Сян Жун и сказала:

— Вторая молодая госпожа слишком добра. У нас, матери и дочери, нет возможности отплатить за это. В будущем, что бы ни случилось, мы всегда будем рядом с молодой госпожой и сделаем все возможное.

Фэн Юй Хэн не была слишком вежлива и просто сказала Хуан Цюань аккуратно упаковать одежду, а платье из изысканного облачного шелка было передано служанке Сян Жун. Затем она сказала:

— Когда Сян Жун выйдет замуж, то старшая сестра, естественно, подарит еще один комплект одежды.

В тот вечер Чэнь Юй и Цин Лэ сидели напротив друг друга в отдельной комнате в ресторане Мин Юэ. Можно было услышать Чэнь Юй, умолявшую Цин Лэ:

— Я прошу княжну придумать способ помочь мне войти во дворец в ночь банкета.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 120.1. Вхождение во дворец**

Цин Лэ знала, что Чэнь Юй запретили посещать дворец; однако не понимала, почему именно сейчас та так настойчиво рвалась туда.

— Хотя банкет середины осени во дворце будет грандиозным, это не то, что нужно посещать. Вы не посещали его все предыдущие годы, так почему должны идти в этом году?

— Это также и первый раз, когда Фэн Юй Хэн будет присутствовать на дворцовом банкете, — Чэнь Юй уже придумала оправдание своей настойчивости. — Даже если она очень хорошо подготовится, будут области, в которых ей не хватит знаний. Более того, этим недостатком мы сможем воспользоваться. Или княжна не хочет видеть, какой дурой она может себя выставить?

Слова Фэн Чэнь Юй успешно пробудили ее интерес. Цин Лэ задумалась на некоторое время, а затем на самом деле придумала кое-какую идейку:

— В день банкета затемните лицо и ведите себя как моя служанка. Я могу рискнуть и привести вас во дворец.

— Княжна, не стоит волноваться, — быстро кивнула осчастливленная Чэнь Юй. — Естественно, я буду осторожна.

— Не рассчитывайте на мою защиту, если вас кто-то узнает, — предупредила ее Цин Лэ.

— Я определенно не буду впутывать княжну, — кивнула Чэнь Юй.

Они договорились, что Чэнь Юй отправится в деревню лорда Дин Ань в пригороде и будет ждать ее там.

Прямо перед отъездом Цин Лэ немного подумала и сказала Чэнь Юй:

— Императрица невероятно боится кошек.

Чэнь Юй замолчала на некоторое время.

И вот наступил день банкета. Пока Фэн Юй Хэн думала, когда у нее появится шанс вылечить ноги Сюань Тянь Мина, Яо Ши сказала ей, одновременно забирая у Цин Лин два комплекта одежды:

— Сегодня ночью банкет середины осени. Одежды, которые вы с Сян Жун собрались надеть, очень красивы, но, в конце концов, не так давно скончалась Чэнь Ши. Такие прекрасные наряды не очень подходят этой ситуации. Эти два комплекта были изготовлены после обсуждения с наложницей-матерью Ань. Один светло-бирюзовый, как вода, другой — бледно-голубой. Они идеально подходят вам обеим.

Фэн Юй Хэн ошеломленно сосчитала дни. Ну, конечно же: сегодня было пятнадцатое число восьмого месяца.

— Дворцовый банкет пройдет ночью, так что семейный праздник в поместье будет в полдень, — сказала ей Яо Ши. — Я видела, что основательница не готовилась к приему. Кажется, она не намеревается присутствовать на нем в этом году, так что на банкете будете только ты и Сян Жун. Ты помнишь все правила дворца, о которых я тебе говорила? — Яо Ши была встревожена и еще раз напомнила ей: — Вы с Тянь Гэ хорошо ладите, так что, как только окажешься во дворце, просто оставайся рядом с ней. Если столкнешься с какими-либо проблемами, ваша тетя Лань сможет помочь.

Услышав, как Яо Ши упомянула принцессу Вэнь Сюань, Фэн Юй Хэн вспомнила кое-что и решилась посоветовать Яо Ши:

— Мама, вам стоит почаще покидать дом. Теперь, когда Цзы Жуя здесь нет, вам не придется заниматься столь многими делами. Как насчет того, чтобы Хуан Цюань сопровождала вас во дворец Вэнь Сюань? Думаю, тетя Лань тоже скучает без вас.

— В конце концов, теперь я наложница, — Яо Ши горько улыбнулась. — Разве я могу покидать поместье по своему желанию?

— Матушка, можете сказать, что собираетесь проверять магазины, или просто выложить все начистоту. Боюсь, основательнице слишком хочется, чтобы вы как можно чаще посещали дворец Вэнь Сюань.

— Мы поговорим об этом после банкета Середины осени, — кивнула Яо Ши.

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала, пока они ждали Сян Жун. Две сестры примерили одежду, прежде чем отправиться во двор Изящного Спокойствия.

Праздник в тот день был организован во дворе у основательницы, потому что та сказала, что хочет быть как можно дальше от траурного зала Чэнь Ши, возведенного во дворе Пионов. Так что они просто сбежали оттуда.

Все заняли свои места, а Фэн Цзинь Юань посмотрел на стол, наполненный хорошей едой, и сказал:

— Почему эти блюда кажутся хуже той пищи, приготовленной с лекарствами, которые подготовила А-Хэн в тот день?

— Как насчет того, чтобы А-Хэн снова приготовила подобное в другой день? — согласилась основательница.

— В тот день А-Хэн была только помощником, — Фэн Юй Хэн нашла их слова весьма забавными. — Все те блюда приготовлены императорскими поварами и господином Мо. Кроме того, то меню использовалось императором и императрицей. Как это может быть чем-то, что мы можем легко поесть?

— Если бы не вмешательство Чэнь Ши, мы смогли бы насладиться тем празднеством должным образом, — основательница, услышав ее слова, не удержалась и начала жаловаться на Чэнь Ши. — Один раз в жизни нам представилась такая возможность, и она была нами упущена.

— Это все в прошлом, — ответил Фэн Цзинь Юань. — Как бы то ни было, господин Мо не сообщил об этом императору, иначе, боюсь, семья Фэн пострадала бы и была бы наказана.

— Сегодня праздник середины осени, — наложница-мать Ань быстро начала сглаживать углы, потому что основательница несколько раз вздохнула. — Давайте не будем говорить о таких вещах.

— Это верно, — пришла в себя старушка. — Двое детей войдут во дворец сегодня вечером. Мы не можем влиять на их настроение, — сказав это, она обратилась к Фэн Юй Хэн: — Ты готова?

— Не волнуйтесь, бабушка, — ответила Фэн Юй Хэн. — Наложница-мать Яо рассказала мне и Сян Жун о правилах дворца. Подарки для императрицы, императорской наложницы Юнь и семей хороших друзей этой внучки уже подготовлены.

Фэн Юй Хэн проявила в этом отношении всю свою дотошность. Войти во дворец и не навестить императорскую наложницу Юнь было бы неправильно. Кроме того, ранее во время похорон Чэнь Ши Сюань Тянь Гэ и ее подруги пришли в поместье Фэн, и каждая принесла щедрые дары. Все те вещи были подарены основательнице, но они сделали это ради того, чтобы поддержать Фэн Юй Хэн. Их отдали в надежде на то, что старейшая госпожа Фэн будет относиться к ней чуть лучше. Поэтому она не может встретиться с ними снова без подготовки.

Конечно, она не могла принести такие же восхитительные вещи. Семья Фэн ни обеспечивала ее чем-то особенным, а то, что у нее было, пришло от Сюань Тянь Мина.

Фэн Юй Хэн чувствовала, что может конкурировать с тем, что они подарили, поэтому решила пойти нестандартным путем. Она будет делать то, что знает лучше всего.

— А-Хэн действительно дотошна, — услышав, что девушка не только приготовила подарок для императрицы, но и для императорской наложницы Юнь и ее четырех подруг, основательница была чрезвычайно довольна. Она не могла не спросить: — Может быть, А-Хэн воспользовалась подарками из приданого? Такими вещами должно заниматься поместье, так что тебе следовало прийти ко мне раньше.

— Бабушка слишком беспокоится, — Фэн Юй Хэн улыбнулась. — Чего раньше не видели такие персоны как императрица или императорская наложница Юнь? Правильно, А-Хэн подготовила несколько лекарственных трав для улучшения состояния организма. Это было самым простым решением. Уверена, что императрице это понравится, — разве это могли быть обычные лекарства? Пройдя через руки Фэн Юй Хэн, а затем преподнесенные в качестве подарка, разве могли эти люди понять все это? А рассказывать об этом жителям поместья Фэн она не хотела.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 120.2. Вхождение во дворец**

Основательница всегда была невероятно скупа. Фэн Юй Хэн не нуждалась в ее подарке, чтобы показать себя с лучшей стороны во дворце, иначе ей пришлось бы снова потратить крупную сумму денег.

Семья болтала и смеялась, готовясь к приему пищи. Основательница огляделась и вздохнула:

— Чэнь Юй все еще не хочет выходить на улицу?

Недавно Чэнь Юй начала скрываться и отказывалась выходить. Основательница спрашивала, но все говорили, что старшая молодая госпожа в плохом настроении.

Основательница подумала и решила, что та грустит из-за того, что не может войти во дворец. Это походило на правду. Две ее младшие сестры, рожденные наложницами, были упомянуты в приглашении, но она, дочь первой жены, вообще не упоминалась. Кто бы обрадовался такой ситуации?

— Чэнь Юй тоже стала испорченной девочкой, — Фэн Цзинь Юань был немного недоволен.

— Отец, не вините старшую сестру, — Фэн Юй Хэн, однако, попыталась успокоить его. — Это все результат беспорядков, вызванных предыдущей матерью. Даже если проигнорировать тот факт, что старшая сестра была вовлечена без видимых причин, и сегодня банкет середины осени... Думая об этом... Она, должно быть, поминает свою мать.

После этого Фэн Цзинь Юаню было трудно высказать что-либо еще. В конце концов, Чэнь Ши родила Чэнь Юй. Желать ей счастья вскоре после смерти Чэнь Ши было слишком бессердечно.

Поэтому он больше не говорил об этом, семья приступила к трапезе.

Пока они обедали, основательница снова немного взгрустнула и спросила Фэн Юй Хэн:

— Блюда, приготовленные с помощью лекарств, разве А-Хэн не знает, как их приготовить?

— Не то чтобы я не знала как, — ответила с улыбкой Фэн Юй Хэн. — Более простые вещи я могу приготовить, особенно если есть рецепт. Если бабушке нравится подобное, тогда А-Хэн специально пойдет и поищет повара, который поможет мне, как императорские повара помогали господину Мо, а я приготовлю еду с лекарствами для бабушки. Хорошо?

— Хорошо! — основательница была невероятно рада услышать это. — Конечно, это замечательно! — затем она посмотрела в сторону Цзинь Чжэнь и сказала: — И сделай что-нибудь для Цзинь Чжэнь, чтобы восстановить ее тело. Она еще молода, поэтому ей нужно будет дать семье Фэн третьего молодого мастера.

— У наложницы-матери Цзинь Чжэнь только что случился выкидыш, поэтому ей нужно как следует восстановиться, — Фэн Юй Хэн услышала, как основательница беспокоится о Цзинь Чжэнь, и небрежно начала говорить: — Однако одного физического восстановления недостаточно. Ее настроение тоже должно быть положительным, — когда она сказала это, то посмотрела в сторону Фэн Цзинь Юаня: — Наложница-мать была служанкой матери. Вместе с ней, кажется, были еще трое, верно?

— Две из них были проданы, а еще одна осталась присматривать за внутренним Самоцветным двором, — подумав, ответил Фэн Цзинь Юань.

— Оставшаяся это Мань Си? — основательница тоже вспомнила о ней.

Фэн Цзинь Юань кивнул.

— Эти четверо выросли вместе, — Фэн Юй Хэн начала давать рекомендацию. — Они должны быть довольно близки. Как насчет того, чтобы Мань Си стала заботиться о наложнице-матери Цзинь Чжэнь? Она сможет больше общаться с наложницей-матерью в течение дня, и настроение наложницы-матери значительно улучшится.

Основательница задумалась над этой идеей, а затем сразу же согласилась.

Цзинь Чжэнь, сидевшая за столом, послала Фэн Юй Хэн благодарный взгляд. Затем она поблагодарила основательницу и Фэн Цзинь Юаня.

Семейный праздник середины осени прошел в радостной атмосфере.

К вечеру Фэн Юй Хэн и Фэн Сян Жун все в поместье Фэн уже замучили постоянными непрекращающимися советами и предупреждениями. Такие вот заморенные они и сели в карету. Фэн Цзинь Юань тоже сел в свой экипаж. Гости-мужчины и гости-женщины заезжали во дворец через разные ворота, поэтому их пути, естественно, отличались друг от друга.

Обе привели своих служанок. Фэн Юй Хэн взяла Хуан Цюань, а Сян Жун — Мин Чжу.

Только после того, как экипаж отъехал от поместья Фэн, Сян Жун, наконец, вздохнула:

— Изначально я не слишком нервничала, но после всех этих лекций и советов я волнуюсь все больше и больше. Ах да, — она что-то вспомнила, — вторая сестра, Сян Жун не готовила подарок для императрицы. Наложница-мать Ань сказала, что основательница ничего не говорила по этому поводу, а мы сами не так богаты и не можем позволить себе подготовить что-нибудь приятное. Я могу только присоединиться к отцовскому подарку.

— Подарка, который я приготовила для императрицы, достаточно для нас обеих, — Фэн Юй Хэн похлопала Сян Жун по руке. — Я подготовила его с расчетом и на тебя.

— Спасибо, вторая сестра, — Сян Жун облегченно вздохнула. — За обедом бабушка подняла вопрос о подарке, так что я переживала по этому поводу. Я боялась, что, когда отец преподнесет свой дар, он не будет иметь в виду и нас.

— Не волнуйся, — Фэн Юй Хэн улыбнулась. — Даже если мы ничего не приготовим, отец обязательно нас включит. Он не беспокоится о том, что мы потеряем лицо, но он беспокоится о репутации семьи Фэн.

По дороге они болтали и очень скоро прибыли во дворец.

Женщины входили через западные ворота. Так было каждый год. Когда они прибыли, около них уже собралось много дам и молодых госпож, проверяющих их приглашения, прежде чем войти во дворец.

Когда Фэн Юй Хэн и Сян Жун вышли из кареты, на них практически не обратили внимания. В конце концов, люди, которые могли присутствовать на этом банкете, все были из семей соответствующих чиновников. Было ли это личным достижением или достижениями, полученными в заботе о стране, они все сильно отличались от тех, что присутствовали на банкете по случаю дня рождения принцессы Дин Ань.

Потянув за собой Сян Жун, она направилась к группе людей, высматривая Жэнь Си Фэн и остальных. Сюань Тянь Гэ не была той, кого она могла бы надеяться увидеть здесь. В ней текла кровь здешних правителей, так что ей не приходилось стоять в очереди, чтобы войти во дворец.

Пока они осматривались, по дороге довольно быстро проехал экипаж, поднявший целую тучу пыли.

Нежные молодые госпожи тут же прикрыли рты и носы носовыми платками. Нахмурившись, они все оглянулись и увидели, что карета остановилась перед воротами. Когда занавесь поднялась, из нее вышла девушка с головой, завернутой в шелк, а за ней следовала служанка в красной одежде.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 121.1. Семья Бу**

Все узнали ее. "Шелковой" головой была княжна Цин Лэ. Неудивительно, что она вела себя так высокомерно. Хотя дамы и молодые госпожи происходили из семей чиновников, их положение было ниже, чем положение Цин Лэ. Однако, если говорить начистоту, император не примет сторону бездворцовых лорда и княжны. Но у таких особ было врожденное достоинство, и те, у кого это достоинство имелось, не обращали никакого внимания на тех, у кого его не было.

Поэтому все посмотрели в ее сторону, а потом отвернулись и продолжили заниматься своими делами.

Но Фэн Юй Хэн продолжала смотреть на девушку позади Цин Лэ. Несмотря на то что та все время держала голову опущенной, а ее кожа казалась немного темнее, и все посчитали ее служанкой Цин Лэ, она знала, что это была Фэн Чэнь Юй.

Она понимала, что Фэн Чэнь Юй придумает способ попасть во дворец, но изначально думала, что та пройдет с помощью третьего принца. Она не предполагала, что та на самом деле заявится на прием на пару с княжной Цин Лэ.

После того как Цин Лэ вышла из экипажа, она не встала в очередь, а направилась прямо к воротам и приготовилась войти во дворец, но ее остановила какая-то бабушка.

— Какая наглость! — нахмурилась Цин Лэ.

Эта старая дворцовая слуга не была труслива. Она провела много лет во дворце, работая в присутствии императора и императрицы, как могла какая-то дрянная княжна внушить ей страх? Услышав вскрик Цин Лэ, старушка рассмеялась и сказала:

— Княжна Цин Лэ, императрица приказала этой старой слуге проверить приглашения у входящих во дворец дам. Если княжна хочет проникнуть внутрь, то эта старая слуга может только послать кого-нибудь сообщить императрице.

Цин Лэ нахмурилась и хотела продолжить спорить, но Фэн Чэнь Юй уже вынула приглашение и передала его этой пожилой женщине.

Она больше ничего не сказала. Лучше иметь на одну проблему меньше, чем на одну больше. То, как Фэн Чэнь Юй оделась, уже подтолкнуло ее к краю, но в этот момент, ей больше всего не хотелось поднимать этот вопрос.

Видя, что есть служанка, которая вручила ей приглашение, дворцовая старушка прощающе взглянула на Чэнь Юй, а затем задумалась на некоторое время (надо сказать, было над чем): служанка была одета в более привлекательную одежду, чем хозяйка.

— Обычно княжна должна стоять в очереди, — проверив приглашение, сказала она Цин Лэ. — Оглянитесь назад, там так много ждущих дам и молодых госпож. То, что эта старая слуга просмотрела ваше приглашение первым, слишком несправедливо. Но раз вы княжна, то мы забудем об этом. Я надеюсь, что в следующем году княжна сможет приехать немного раньше, чтобы избежать очередей, — сказав это, она вернула приглашение, и Цин Лэ холодно фыркнула. Взяв с собой Фэн Чэнь Юй, она быстро прошла через ворота.

Фэн Юй Хэн увидела, что они идут дальше, и отвела взгляд. Фэн Сян Жун тихо спросила:

— Почему княжна Цин Лэ обернула голову? Смотрится ужасно уродливо.

— У нее нет выбора, кроме как обернуть ее, — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Я слышала, что пожар во дворце сжег все ее волосы. Разве они могли так быстро отрасти?

Сян Жун услышала это и вспомнила то, как выглядели волосы Цин Лэ. И не смогла удержаться от смеха.

В это время Фэн Юй Хэн, наконец, увидела Жэнь Си Фэн и быстро потянула Сян Жун в ту сторону.

Жэнь Си Фэн, Фэн Тянь Юй и Бай Фу Жун стояли вместе. Увидев подходящую Фэн Юй Хэн, они стали еще счастливее. Фэн Юй Хэн увидела этих троих, но нахмурилась:

— Вы, трио, стоящее вместе, кажется, вы специально это придумали. Почему не позвали меня?

— Как это могло быть специально? — улыбнулась Бай Фу Жун и протянула ей руку. — Мы выстроились в очередь, чтобы держаться вместе, — сказав это, она обернулась и улыбнулась даме позади нее: — Тетя Мэй, мы можем добавить еще двух человек?

Та, кого звали тетей Мэй, была явно хорошо знакома с Бай Фу Жун, она быстро отступила на полшага, позволив Фэн Юй Хэн и Сян Жун присоединиться к очереди. Обе быстро поблагодарили даму, а затем поприветствовали людей позади нее и поблагодарили и их тоже.

Все были вежливы, а сама атмосфера — спокойной.

Фэн Юй Хэн познакомила трех подруг с Сян Жун и сказала ей:

— Когда мы войдем во дворец, ты сможешь увидеться с великой княжной У Ян. Ты раньше видела ее несколько раз.

Это был первый раз, когда Сян Жун встретила так много людей. Каждая из них принадлежала к какой-либо зажиточной семье, поэтому она немного нервничала. Ничего не говоря, она просто покорно кивнула.

Фэн Юй Хэн ничего не могла с этим поделать:

— Моя третья сестра просто застенчива и на самом деле редко выходила из дома. Не обращайте внимания!

Группа подруг болтала и смеялась. Они оказались у ворот, прежде чем поняли это. Именно в это время по дороге промчалась еще одна карета. Ее скорость была намного выше, чем у кареты Цин Лэ, так что поднялось довольно много пыли. Это заставило бабушку, проверявшую приглашения, пару раз вздохнуть.

Но до сих пор не было никого, кто бы пожаловался на это. Фэн Юй Хэн чувствовала, что это странно. Легко ли ладить с дамами и молодыми госпожами из семей чиновников в столице?

— Это карета семьи Бу, — тихо сказала Бай Фу Жун, легко дернув ее за рукав.

— Семья Бу? — не поняла Фэн Юй Хэн.

— А-Хэн вернулась в столицу не так давно, так что, естественно, что ты не знаешь о произошедших за эти несколько лет изменениях в столице, — обернулась Жэнь Си Фэн. — Семья Бу изначально была небольшой чиновничьей семьей. Высший ранг, который у них тогда имелся в наличии — шестой. Тем не менее три года назад дочь семьи Бу сменила положение любимой красавицы на положение драгоценной императорской наложницы. Из-за этого семье Бу тоже удалось довольно-таки неплохо подняться.

— Отец драгоценной императорской наложницы Бу недавно стал высокопоставленным чиновником, стандартным чиновником второго ранга, — добавила Фэн Тянь Юй.

Как только они обсудили это, карета семьи Бу остановилась там, где до этого остановилась карета княжны Цин Лэ. Открыв занавес, из экипажа неторопливо вышла девушка. Она была облачена в развевающийся по ветру фиолетовый наряд, ее длинные волосы водопадом ниспадали по спине. Она должна была выглядеть как красивая женщина, сделанная из воды из-за невероятно гладкой и сияющей кожи и аккуратно подведенных бровей, но холодное выражение лица делало ее ледяной красавицей.

Бай Фу Жун спокойно объяснила Фэн Юй Хэн и Сян Жун:

— Она племянница драгоценной императорской наложницы Бу, Бу Ни Шан.

Дворцовая старушка увидела Бу Ни Шан и приняла ее намного теплее, чем Цин Лэ. Мало того, она не просто взяла на себя инициативу выйти вперед, чтобы поприветствовать ее, но даже не стала смотреть на ее приглашение, а только поспешно впустила прибывшую во дворец.

Однако Бу Ни Шан не обратила на нее внимания. Вместо этого она оглядела толпу, остановив взгляд на Фэн Юй Хэн.

Она неторопливо моргнула и прошествовала в сторону Фэн Юй Хэн. Только оказавшись перед ней, она остановилась и долго разглядывала ее, а затем спросила:

— Это вы позаботились об этой шлюхе Цин Лэ?

Фэн Юй Хэн продолжала смотреть, в ее глазах не мерцал холод. Вместо этого ее взгляд казался дьявольским взглядом Сюань Тянь Мина. Все ее тело излучало ауру царственной лени.

— Госпоже стоит задать этот вопрос Сюань Тянь Мину, — ответила Фэн Юй Хэн, заставив Бу Ни Шан нахмуриться: она даже не называла его августейшим принцем, вместо этого используя его имя. Выражение лица Бу Ни Шан не изменилось, но только Фэн Юй Хэн видела, как ее зрачки сократились дважды.

— Отлично, — Бу Ни Шан внезапно улыбнулась, невероятно высокомерно вздернув подбородок, выражение ее лица стало еще более властным.

Но чувство разочарования все еще жило в ее сердце. Она хотела уйти, брезгуя окружающими, но гордость не позволила ей пройти мимо беззаботной Фэн Юй Хэн. Более того, услышав ее обращение к этому мужчине, как к Сюань Тянь Мину, она почувствовала себя побежденной.

Сердце Бу Ни Шан было в смятении. Отвернувшись, она вошла во дворец.

Девочки были немного смущены. Фэн Тянь Юй тихо спросила Фэн Юй Хэн:

— Я слышала, что Бу Ни Шан и Цин Лэ не ладят друг с другом. Как так вышло, что она считает тебя своим врагом?

— Кто знает, — пожала плечами Фэн Юй Хэн.

Пока они болтали, дворцовая старушка уже повернулась к ним и попросила их пригласительные. Бабушка, казалось, узнала остальных троих, когда они обменялись парой слов. Когда дело дошло до Фэн Юй Хэн, она подумала некоторое время, а затем посмотрела на приглашение. И неожиданно воскликнула:

— Ав-вгустейшая п-принцесса? О, боги! — эта бабушка была невероятно расстроена: — Это вина этой слуги, чьи глаза так слепы. Как я посмела заставлять так долго ждать августейшую принцессу! Эта старая слуга заслуживает смерти. Я прошу принцессу простить эту старую слугу, — сказав это, она попыталась опуститься на колени.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 121.2. Семья Бу**

Фэн Юй Хэн быстро остановила ее. Она могла сказать, что эта старая бабушка безумно расстроена. Она не могла мысленно не проклинать Сюань Тянь Мина. Учитывая его репутацию, когда люди слышали о нем какие-либо упоминания, они начинали вести себя так, как будто увидели призрака.

— Бабушка, вставай. Я просто помолвлена с его высочеством августейшим принцем. Я еще не вышла замуж.

— Женитьба — это то, что рано или поздно произойдет, — улыбаясь, сказала бабушка: — Кто не знает о принцессе, на которую положил глаз его высочество августейший принц! Это известно всем во дворце. Нет необходимости для принцессы скромничать, — договорив, она лично повела группу девушек через ворота дворца. Затем она подозвала служанку-проводницу: — Быстро проведи августейшую принцессу и молодых госпож во двор Хрустального сада.

Услышав об августейшей принцессе, служанка испугалась. Быстро подойдя, она бухнулась на колени и начала кланяться. Фэн Юй Хэн никак не могла остановить ее. Подождав, когда та закончит, она сказала:

— Ну что же, тогда веди нас.

Наконец, покинув ворота, Бай Фу Жун улыбнулась и сказала:

— Так удивительно! Конечно, рядом с А-Хэн всегда будет мясо, которое можно поесть.

— Мяса нет, но есть лекарства, — беспомощно сказала Фэн Юй Хэн. — Будешь?

— Какие лекарства? — глаза подруг одновременно загорелись. С точки зрения медицины Фэн Юй Хэн была представительницей семьи Яо, а их лекарства когда-то очаровали весь двор.

— Я оставила их в карете, — сказала им Фэн Юй Хэн. — Когда мы выйдем, я отдам вам ваши порции. Заберите их в свои поместья. Я приготовила чай, который питает кожу. Есть еще один, который уменьшает внутренний жар. А еще чай, который хорош для глаз и улучшает волосы. Пейте их каждый день, как обычный чай. Вкус хорош, а сами они эффективны.

Услышав это, девочки были очень счастливы. Они никогда не слышали о подобном и в душе начали надеяться на что-то необычное.

Затем Фэн Юй Хэн сказала Жэнь Си Фэн:

— Я слышала, что ноги и ступни генерала Жэнь болят в холодную погоду. Я приготовила ему лекарства и передам их тебе позже. Если генерал снова почувствует себя плохо, я могу пойти и лично взглянуть. Теперь, когда мой дед по материнской линии больше не живет в столице, а я, может, и незрела, но все же считаю, что мое мастерство не так уж плохо.

Услышав это, Жэнь Си Фэн, естественно, была очень благодарна. Держа Фэн Юй Хэн за руку, она ответила:

— Я не буду говорить слишком много благодарных фраз. Что касается нашей семьи, травмы отца — самая большая наша проблема. Если отец услышит слова А-Хэн, он определенно будет очень счастлив.

Фэн Тянь Юй снова начала размышлять о Бу Ни Шан:

— Говоря о битвах, старший брат принцессы Бу, похоже, контролирует четверть армии Да Шунь. В эти годы он дислоцировался на востоке и не возвращался в столицу целых два года.

— Тот, на кого полагаются в семье Бу, не стандартный лорд второго ранга, — кивнула Жэнь Си Фэн. — Это генерал Бу Цун на востоке. Кстати говоря, А-Хэн, у тебя с этим человеком есть кое-что общее в происхождении…

Фэн Юй Хэн отчаянно рылась в воспоминаниях первоначальной владелицы тела. Она не знала, что за общее происхождение может быть у нее и у семьи Бу.

— На самом деле я сама ничего не знала об этом. Но несколько дней назад моя мать рассказала мне следующее: когда ты родилась, божественный доктор Яо лечил брата Бу Бай Пин — Бу Бай Ци — отца Бу Ни Шан. Тогда Бу Цун тоже там присутствовал. Он старше тебя на семь лет, и, по слухам, невероятно красив. Божественный доктор Яо был очень счастлив после того, как помог твоей матери с родами, поэтому он отдал большое количество лекарств Бу Бай Ци. В то время Бу Цун был еще мальчишкой, поэтому, увидев божественного доктора Яо счастливым, он тоже почувствовал себя счастливым. Тогда он вопил во все горло, что женится на тебе, когда вырастет, — разрешила ее сомнения Жэнь Си Фэн.

Фэн Юй Хэн уронила голову в руки. Как, черт возьми, это можно считать происхождением? Это явно была несчастная влюбленность.

Женщины всегда любили посплетничать. Слова Жэнь Си Фэн очень заинтересовали остальных, и они заставили ее продолжить:

— Божественный доктор Яо посчитал это просто шуткой, но кто бы мог подумать, что Бу Цун примет это близко к сердцу? Когда тебе исполнилось шесть, он умолял отца позволить ему жениться на тебе, однако в то время ты была дочерью семьи Фэн от первой жены. В глазах семьи Фэн семья Бу ничего не значила, так что твой отец, естественно, не согласился бы. Бу Цун в течение долгого времени был подавлен, пока семья Фэн не выслала тебя из столицы. Тогда же семья Бу внезапно поднялась, и Бу Цун, попросив у императора лошадь, бросился охранять восточную границу.

Фэн Юй Хэн щелкнула языком. Это тоже было увлечение?

— Этот вопрос лучше больше не поднимать, — напомнила всем Фэн Тянь Юй. — Кто теперь не знает, что А-Хэн и девятый принц обручены? Пусть семья Бу мечтает и дальше. Скорее всего, они видели, что все эти годы девятый принц не относился к этому браку всерьез. Только поэтому они нашли в себе смелость выйти вперед.

— Ох, прошлое должно остаться в прошлом, — кивнула Фэн Юй Хэн. — В любом случае я этого не помню. Но Сюань Тянь Мин, не воспринимающий меня всерьез... Похоже, мне придется должным образом урегулировать с ним этот вопрос.

Фэн Тянь Юй закрыла рот. Она доставила неприятности?

Следуя указаниям дворцовой служанки, они направились во двор Хрустального сада, где должен был состояться банкет. Но на полпути Фэн Юй Хэн остановилась и, подтолкнув Сян Жун к своим спутницам, сказала:

— Отведите мою сестру. Я пойду отдать дань уважения императорской наложнице Юнь. Так как я очень редко прихожу во дворец, было бы нехорошо не навестить ее.

Все понимающе кивнули. Бай Фу Жун первой притянула Сян Жун к себе. Затем она сказала дворцовой служанке:

— Проводи юную госпожу Фэн во дворец Зимней Луны. Мы знаем дорогу во двор Хрустального сада и можем просто следовать за толпой.

Служанка на самом деле не хотела идти во дворец Зимней Луны. Даже если проигнорировать тот факт, что люди из него всегда были довольно вспыльчивыми, нормальные люди, посещавшие его, чувствовали себя неловко. Кроме того, из-за характера императорской наложницы Юнь все на самом деле страшились того, что могли стать случайной жертвой.

Однако Фэн Юй Хэн хотела сходить туда, так что она ничего не могла поделать. Это была будущая августейшая принцесса. Прийти во дворец и сходить в гости к будущей свекрови абсолютно нормально. Она могла только смириться и кивнуть, готовясь проводить Фэн Юй Хэн в направлении дворца Зимней Луны.

Фэн Юй Хэн, естественно, видела чувства этой девушки. Она не собиралась доставлять этой дворцовой служанке неудобства и сказала:

— В этом нет необходимости. Просто отведи моих подруг во двор Хрустального сада. Моя служанка следовала за девятым принцем, так что знает дорогу во дворец Зимней Луны.

Услышав ее слова, дворцовая служанка обрадовалась, но потребовала, чтобы Хуан Цюань подтвердила, что она действительно знала путь, прежде чем отвести Бай Фу Жун и остальных в нужный двор.

Фэн Юй Хэн последовала за Хуан Цюань и поспешила в сторону дворца Зимней Луны. Хуан Цюань спросила ее:

— Юная госпожа, вы взяли подарок, который приготовили для императорской наложницы Юнь?

— Он у меня в рукаве, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Это совсем небольшая вещица.

Хуан Цюань почувствовала себя непринужденно:

— Все слуги в императорском дворце боятся императорской наложницы Юнь. Но на самом деле она довольно милая. Она особенно добра к двум принцам. Единственное, она сама по себе немного холодна и не любит встречаться с императором.

Фэн Юй Хэн ощутила беспомощность. Как может императорская наложница Юнь быть холодна? Это ситуация откровенно странная. Какая императорская наложница, не встречавшаяся с императором, не находилась в подвешенном положении? Кроме того, несмотря на то, что это продолжается на протяжении многих лет, она все еще любима. Кажется, дело не только в императорской наложнице Юнь, император тоже был странным. Она вспомнила некоторые прописные истины из своей прошлой жизни. Может ли быть правдой, что недостижимость всегда лучший вариант?

— Это верно, — она вспомнила, что только что сказала Жэнь Си Фэн. — Что касается семьи Бу, сколько ты знаешь?

Хуан Цюань немного задумалась, а затем сказала:

— Не очень много. Знаю только, что Бу Цун охраняет восточные границы Да Шунь, что под его командованием четверть армии. Внезапный подъем семьи Бу связан с тем, что Бу Бай Пин стала драгоценной императорской наложницей. Теперь, однако, именно она полагается на Бу Цуна. Единственная возлюбленная императора — императорская наложница Юнь, даже императрица ничего не может с этим поделать. С драгоценной императорской наложницей Бу, однако, не обращаются плохо. Все, что у нее должно быть, как у драгоценной императорской наложницы Бу, у нее есть, за исключением детей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 121.3. Семья Бу**

— Нет ребенка — значит, будущего тоже нет, — Фэн Юй Хэн так понимала эту ситуацию. — Бу Ни Шан — кровная сестра Бу Цуна. Глядя на нее, она должна быть примерно того же возраста, что и Фэн Чэнь Юй. Были ли разговоры о браке?

— Были, — сказала Хуан Цюань. — Бу Ни Шан помолвлена с четвертым принцем, Сюань Тянь И. Я считаю, что брак будет заключен в начале весны в следующем году.

За этими разговорами они прибыли ко дворцу Зимней Луны.

Фэн Юй Хэн посмотрела на этот дворец, казавшийся отчужденным и пустынным, но вне всякого сомнения, красивым. Она не могла не почувствовать себя немного тронутой.

Она не знала, что именно произошло между императорской наложницей Юнь и императором, и не собиралась спрашивать об этом Сюань Тянь Мина. Просто наложница императора смогла прожить более десяти лет, не встречаясь с ним, но император все еще до такой степени любил ее. Это можно было считать чудом.

Когда она и Хуан Цюань прибыли к воротам дворца Зимней Луны, служанка стоявшая на страже, казалось, не слишком удивилась их приходу. Она просто вышла вперед и сказала:

— Эта слуга отдает дань уважения принцессе.

Фэн Юй Хэн привыкла, что люди вокруг Сюань Тянь Мина называли ее принцессой, поэтому не остановила ее. Она только сказала:

— Я пришла сегодня отпраздновать банкет Середины осени во дворце. Прежде чем празднество начнется, я хотела бы отдать дань уважения императорской наложнице Юнь. Не знаю, удобно ли сделать это сейчас или нет.

— Конечно, это удобно, — ответила, выпрямившись, служанка дворца. — Императорская наложница давно знала, что принцесса придет, поэтому утром приказала этой слуге поприветствовать вас.

Фэн Юй Хэн была ошеломлена. Императорская наложница Юнь знала, что она придет? Но, когда она подумала об этом еще раз, это не показалось ей чем-то странным. Все, без исключения, у которых имелся хотя бы намек на здравый смысл, пошли бы навестить свою будущую свекровь, чтобы отдать дань уважения, после прибытия во дворец.

Она последовала за дворцовой слугой и вошла. Императорская наложница Юнь все еще находилась на своей любимой смотровой площадке. Служанка вошла и доложила о ее прибытии, прежде чем сказать Фэн Юй Хэн:

— Принцесса, пожалуйста, войдите, — а затем она добавила, с некоторым смущением глядя на Хуан Цюань: — девушка Хуан Цюань, не могла бы ты подождать вместе с этой слугой?

Ранее Хуан Цюань была частой гостьей дворца Зимней Луны. Более того, она в течение двух лет была скрытой охранницей императорской наложницы Юнь. Во дворце не было ни одной слуги, который не узнал бы ее. Она, естественно, понимала правила императорской наложницы Юнь, поэтому кивнула и больше ничего не сказала.

Фэн Юй Хэн вошла на лунную смотровую площадку и увидела императорскую наложницу Юнь в хлопковом розовом платье. Она все еще выглядела отчужденной, как и Сюань Тянь Мин. Сидя на ступеньках лунной смотровой площадки, она держала чашу и что-то пила.

У Фэн Юй Хэн было острое обоняние. Вдохнув пару раз, она поняла, что это вино.

Она сделала несколько шагов и опустилась на колени перед императорской наложницей Юнь:

— Невестка отдает дань уважения императорской наложнице-матери. Прошло много дней с тех пор, как я в последний раз видела императорскую наложницу-мать, у вас все было хорошо?

Она обращалась к ней так же, как и в прошлый раз. Сразу чувствовалось, что они знакомы.

Императорская наложница Юнь была очень довольна этим. Кивнув, она протянула руку:

— Не стой на коленях все время. Здесь нет посторонних. Садись.

Фэн Юй Хэн послушно подошла. Засунув руку в рукав, она вытащила заранее подготовленный подарок — спасибо ее подпространству:

— Это подарок, подготовленный принцессой-дочерью для императорской наложницы-матери. Надеюсь, императорской наложнице-матери он понравится.

Императорская наложница Юнь слышала, что Сюань Тянь Мин высоко отзывался о медицинских способностях Фэн Юй Хэн и о ее причудливых вещах. Она также знала, что когда-то та была ученицей персидского мастера-эксцентрика. Теперь, когда Фэн Юй Хэн вытащила какую-то странную вещь, она не могла не почувствовать любопытство.

— Что это? — императорская наложница Юнь взяла подарок в руку. Открыв деревянный ящичек, она обнаружила, что там была круглая вещица размером с ее ладонь. Она держала ее в руке, но не могла сказать, из какого материала она сделана. Сверху располагалось множество красивых драгоценных камней, чьи названия она не знала. Вещь была настолько красивой, что ей совершенно не хотелось выпускать ее из рук. — Что это за драгоценные камни сверху? — всегда отчужденная императорская наложница Юнь не смогла вынести своего незнания и все же задала свой вопрос, ладонью оглаживая отполированную и гладкую поверхность с четкими краями.

— Здесь многие камни, — сказала Фэн Юй Хэн, а затем продолжила называть каждый, указывая на них: — Императорская наложница-мать, посмотрите. Это розовый кварц, зеленая бирюза, желтый и фиолетовый кварцы, а также золотая и серебряная гравировка. Тот, что посередине — это кошачий глаз, — она сделала паузу, а потом показала на определенное место и закончила: — Императорская наложница-мать, нажмите сюда.

Императорская наложница Юнь была удивлена. После нажатия маленький круглый предмет в ее руке внезапно открылся. А затем она обнаружила, что изнутри на нее смотрит, сияя, маленькое красивое лицо.

Императорская наложница Юнь почти отбросила подарок от удивления, но почувствовала, что красивое лицо было ей очень знакомо. Она не могла не посмотреть на него еще раз, прежде чем окончательно все понять:

— Разве это не... я? — взволнованная, она даже забыла сослаться на свою позицию. — Это... зеркало?

Фэн Юй Хэн кивнула. Это было обычное круглое зеркало из двадцать первого века. Снаружи оно было украшено россыпью мелких полудрагоценных камней, а внутри располагались два круглых зеркала. Одно из них показывало реальное отражение, а другое — увеличенное. Когда-то ей показалось, что такие вещицы довольно красивы, поэтому она купила парочку, а затем бросила их в один из своих личных ящиков в аптеке. Перед входом во дворец она решила отдать это императорской наложнице Юнь. Женскому вкусу лучше угождать; тем более, что в эту эпоху не существовало подобных зеркал. Бронзовые зеркала давали расплывчатые и неясные отражения, которые не могли даже сравниться с отражением на водной поверхности.

— Невестка когда-то была знакома с эксцентричным мастером родом из Персии. Перед возвращением на родину он оставил мне немного хороших вещиц. Невестка нашла это зеркало маленьким и изысканным, так что я решила отдать его императорской наложнице-матери, — Персия была страной, которая существовала только в сказках, поэтому она использовала ее, чтобы объяснить свои странности. Этот метод уже неоднократно и с успехом использовался ею.

Императорской наложнице очень понравился подарок. Затем она обнаружила зеркало с увеличением и не могла не вздохнуть:

— Персидские ремесленники действительно превосходны, раз могут изготовить такую вещь. Если подумать об этом, в Да Шунь не должно быть много людей, у которых есть что-то подобное, не так ли?

— Эта вещь есть только у императорской наложницы-матери, — осмелилась гарантировать Фэн Юй Хэн.

Императорская наложница Юнь была невероятно счастлива и схватила Фэн Юй Хэн за руку:

— Если Мин'эр будет запугивать тебя в будущем, просто приходи ко мне во дворец и расскажи о нем. Или ты можешь рассказать своему седьмому брату. Он будет слушать только нас двоих.

Фэн Юй Хэн закрыла рот и легко рассмеялась. Женскую дружбу действительно нужно поддерживать подарками.

— Большое спасибо, императорская наложница-мать, — поблагодарила она ее, а затем вспомнила, что отношение императорской наложницы Юнь к семье Яо было как к близким людям, поэтому она рассказала ей о том, что Цзы Жуй принят в ученики императорским наставником Е Жуном, а молодому поколению семьи Яо разрешили участвовать в имперском экзамене.

Она не думала, что наложница Юнь едва слышно фыркнет, а затем скажет:

— Люди семьи Яо не станут участвовать в этом имперском экзамене. Если ты мне не веришь, просто подожди и увидишь все сама.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 122.1. Юный императорский внук**

Фэн Юй Хэн удивилась:

— Почему семья Яо не будет участвовать?

Императорская наложница Юнь погладила ее по тыльной стороне руки и сказала:

— Ты все узнаешь в будущем, — эти ее слова вызвали некоторое раздражение у Фэн Юй Хэн, но настаивать на более подробном ответе она не стала. — Ах, да, раз ты пришла на банкет Середины осени во дворце в этом году, тебе, естественно, придется встретиться с племянницей Бу Бай Пин.

— С Бу Ни Шан?

— Именно, — кивнула императорская наложница Юнь, а на губах ее сверкнула ленивая улыбка, когда она продолжила: — эта девушка с самого детства изучала боевые искусства вместе со своим братом. Она действительно на всех смотрит свысока. Даже если не ты инициируешь конфликт, она будет искать тебя, чтобы посоревноваться. Это изюминка ежегодного банкета.

Покидая дворец Зимней Луны, Фэн Юй Хэн не могла не спросить Хуан Цюань:

— Соревнование боевых искусств считается изюминкой банкета?

— Не просто соревнование по боевым искусствам, — сказала ей Хуан Цюань. — Это соревнования на все. Так называемый банкет — это просто возможность для дам, юных госпож и молодых мастеров каждой семьи познакомиться друг с другом. Молодое поколение проявляет свои таланты, поэтому старшие могут выбрать невестку и зятя.

— Тогда мне не нужно ничего делать, верно? Я ведь уже помолвлена! — Фэн Юй Хэн сморгнула, и, наконец, на самом деле почувствовала, что помолвка — это действительно хорошо.

— Надеюсь, что никого не спровоцируют! Эти молодые госпожи и молодые мастера могут казаться обычными людьми, но все они невероятно вспыльчивы, — вздохнула в ответ Хуан Цюань.

Пока они шли, Фэн Юй Хэн внезапно остановилась. Хуан Цюань замерла, когда услышала какой-то легкий звук, а затем вдруг посмотрела вверх и налево.

Обе услышали движение в этом направлении и стали оглядываться. Сначала они подумали, что рядом с ними был какой-то недоброжелатель, но это оказался всего лишь ребенок, висевший на дереве. Мальчик лет четырех-пяти. Весь такой кругленький, пухленький и абсолютно невинный. Настоящий милашка. Сейчас же он висел на ветке, раскачиваясь взад-вперед, и девушкам со стороны показалось, что он вот-вот упадет.

— Иди, спаси его, — Фэн Юй Хэн отдала приказ Хуан Цюань, но как только эти слова прозвучали, и прежде чем Хуан Цюань успела двинуться с места, ветка обломилась. Ребенок упал на землю и тут же заплакал.

— О, нет! Он упал, — Хуан Цюань немного встревожилась. Ей отчаянно казалось, что этот ребенок ей знаком.

— Давай подойдем и посмотрим, — сказала Фэн Юй Хэн, первой делая шаг вперед и подходя к этому мальчику. Вообще-то она практически никогда не вмешивалась в чужие дела. Она определенно была не из тех людей, которые помогают старушкам переходить дорогу, даже если они умирают, но она совершенно не могла сопротивляться детям. Особенно таким милым.

Хуан Цюань подбежала к месту катастрофы следом за Фэн Юй Хэн. Только когда они приблизились, она смогла разглядеть внешность ребенка, его наряд и пайцзу, свисавшую с талии.

— Юный внук императора? — Хуан Цюань узнала этого мальчишку и забеспокоилась еще сильнее: — Почему вы здесь один? Почему с вами нет даже слуги?

Ребенок явно повредил ногу, от боли у него все личико побледнело. Он не мог даже собраться с силами, чтобы закричать или заплакать. Все, на что его хватило — отчаянно вцепиться в Фэн Юй Хэн.

— Давай сначала посмотрим на его травму, — Фэн Юй Хэн больше ничего не спрашивала у Хуан Цюань. Независимо от статуса этого дитя, она была врачом. Ее главный приоритет — спасение жизней людей и их исцеление.

Фэн Юй Хэн держала ребенка за руку и утешала его:

— Не бойся, старшая сестра — врач. Позволь старшей сестре посмотреть, где ты пострадал.

— Молодая госпожа, это неправильно, — Хуан Цюань, беспокоясь, поднесла руку ко лбу.

— Ну-у-у... — значит, вот как обстоят дела. — Ну, что же, тогда пойди, посмотри поблизости, может, есть слуги, которые следовали за ним. Пусть кто-нибудь из них позовет императорского врача.

Хуан Цюань посмотрела на Фэн Юй Хэн, продолжая нервничать из-за того, что вынуждена оставить ее здесь одну, но внук императора не мог остаться без лечения:

— Молодая госпожа, позаботьтесь о себе, — не имея другого выбора, она быстро ушла.

Только после этого Фэн Юй Хэн начала прощупывать его ногу в поисках повреждения. Однако как только она коснулась поврежденной конечности, мальчишка начал плакать. Разобравшись, что это травма кости, она просто залезла в рукав и вытащила из своего пространства ножницы и обезболивающее.

— Будь умницей, старшая сестра разрежет штанину и распылит лекарство, чтобы утишить боль, — уговаривая этого ребенка, она начала разрезать ткань, а затем опрыскала ногу анестетиком. Через пять секунд он немного притих. — Боль прошла?

— Да, — мальчишка жалобно кивнул, его ладошки все еще держали рукав Фэн Юй Хэн, — старшая сестра, ты богиня? Почему мне не больно после того, как ты распылила эту штуку?

Она улыбнулась и ущипнула своего маленького пациента за щечку, заставляя его захихикать.

— Замечательно, старшей сестре нужно взглянуть на твою травму, — сказав это, она наклонилась, пропальпировала ногу мальчика и пришла к следующему выводу: — Нога не сломалась, но в кости определенно появилась трещина, — беспомощная, она вновь посмотрела на ребенка: — Ты разве не внук императора? Почему за тобой не следует слуга? Кроме того, как ты забрался так высоко на дерево?

Ребенок поднес указательный палец к губам, жестом призывая ее помолчать:

— Тихо, никому больше не говори. Я тайком пришел сюда посмотреть на Луну.

— Посмотреть на Луну? — Фэн Юй Хэн совершенно не понимала, о чем думал этот ребенок. — Проделал весь этот путь сюда, что же за Луну ты хотел увидеть?

— Все говорят, что лунная смотровая площадка императорской наложницы Юнь — лучшее место для любования Луной, — ребенок ответил так, как будто это было самой естественной вещью в мире. — Это место ближе всего ко дворцу императорской наложницы Юнь, так что если я заберусь на самую высокую точку, то смогу увидеть очень красивую Луну.

Это еще что за логика такая?

— Луна выглядит одинаково, независимо от того, откуда ты на нее смотришь. В будущем не делай ничего такого же опасного, — беспомощно сказала Фэн Юй Хэн и решила закончить с обработкой травмированной конечности. — Старшая сестра сначала зафиксирует твою ногу в одном положении. Ты не должен резко двигаться. Подождем некоторое время, императорский врач унесет тебя, чтобы ты мог отдохнуть. Остальное вопросы лучше оставить ему. Имей в виду, что из-за этой травмы ты снова сможешь ходить только спустя три месяца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 122.2. Юный императорский внук**

Она раздумывала, что у этого ребенка определенно будут проблемы с тем, чтобы никуда не ходить в течение трех месяцев, но не знала, что этот юный императорский внук будет смотреть на Фэн Юй Хэн широко раскрытыми глазами и спрашивать:

— Старшая сестра, твой рукав — это коробка с сокровищами? Как ты это делаешь? — он ведь своими глазами видел, как эта замечательная старшая сестра достала ножницы, маленькую бутылочку и, наконец, жесткую доску с тканевыми бинтами... — Могут ли рукава всех девочек содержать так много вещей?

Фэн Юй Хэн на мгновение ошеломленно застыла. Она только думала о ноге этого ребенка, поэтому совершенно забыла об этом пункте...

— Ты разве не сказал, что старшая сестра богиня? — она просто решила немно-ожечко солгать. — Эти вещи созданы старшей сестрой! Но об этом никому нельзя рассказывать. Если расскажешь, заклинание старшей сестры развеется, — сказав это, она вытащила кусочек шоколада и засунула его прямо в рот этого любопытного мелкого представителя императорской фамилии, подумав про себя: — "Ох, давай-ка я просто заткну тебе рот".

— Как вкусно! — ребенок подержал шоколад во рту и удивленно кивнул: — Фэй Юй никому не расскажет об этом. Старшая сестра, не волнуйся! — говоря все это, он параллельно размышлял о том, что это за сладости такие. Они правда очень вкусные. — Фэй Юй защитит этот секрет ради старшей сестры. Сможет ли старшая сестра дать Фэй Юю такие вкусные конфеты в будущем?

— Пока ты никому не рассказываешь, старшая сестра часто будет давать тебе конфеты, — кивнула она. Видя, что ребенок торжественно согласился с этим условием, она спросила: — Тебя зовут Фэй Юй? Сюань Фэй Юй?

— Д-да, я... — ребенок вытянул пальцы, — я и второй принц Юань... Я сын принца Юаня. Старшая сестра, а кто ты?

Фэн Юй Хэн мысленно проанализировала эту информацию. Она не встречала принца Юаня раньше:

— Я... Если ты так говоришь, то больше не можешь называть меня старшей сестрой.

— Почему?

— Потому что я невеста твоего девятого дяди, которая еще не вышла за него.

— Чего? — ребенок явно был ошеломлен свалившимся на голову откровением. — Старшая сестра, ты не намного старше меня. Сколько лет моему девятому дяде, что это еще за поведение?

Фэн Юй Хэн немного задумалась и выдала:

— Старая корова любит жевать молодую траву.

— Тогда, старшая сестра, ты не должна выходить замуж за эту старую корову! Ведь это ненормально! Когда Фэй Юй вырастет, ты должна выйти замуж за Фэй Юя! Не забывай, у нас есть общий секрет!

Фэн Юй Хэн обреченно прикрыла глаза ладонью. Он действительно не разочаровывал, как представитель семьи Сюань. В таком юном возрасте он уже умел угрожать людям.

— Тихо, — она вдруг остановила ребенка и сказала: — кто-то идет. Помни, секрет богини не может быть никому рассказан!

Сюань Фэй Юй обеими своими маленькими пухлыми ручками прикрыл рот, страстно кивая в ответ.

Очень быстро на другом конце узкой тропинки, показалась группа людей. Впереди неслась Хуан Цюань, остальные мчались позади. В этой группе была пара не старше тридцати лет, императорский врач, евнух, дворцовые слуги и няни.

Дама в богатых одеждах бежала и плакала. Увидев Сюань Фэй Юя, она заплакала еще громче:

— Мой Юй'эр!

Фэн Юй Хэн же быстро тормознула обеспокоенную женщину:

— Принцесса, вы не должны как-либо воздействовать на ногу императорского внука. Он получил травму!

Прибежавшая женщина была никто иная как принцесса Юань. Услышав эти слова, она, наконец, заметила Фэн Юй Хэн. Скорее всего, Хуан Цюань рассказала ей о ситуации по дороге сюда, так что та сразу признала ее:

— Так вы и есть девятая сестра? Я искренне благодарю вас за спасение моего Фэй Юя.

Фэн Юй Хэн подумала про себя: вот, еще одна, которая с самого начала ведет себя с ней, как с доброй знакомой, ничего не объясняя, но она только сказала:

— Он хоть и был спасен, но травму получить успел. Когда мы обнаружили этого юного непоседливого императорского внука, он только что упал с дерева. Я предприняла лишь некоторые экстренные меры, оставив остальное императорскому врачу, — проговорив это, она начала объясняться уже с пришедшим доктором: — Я осмотрела ногу. У него трещина в кости. Я использовала обезболивающее и твердую доску, чтобы стабилизировать конечность. Пусть слуги понесут императорского внука в паланкине. Держите его ногу распрямленной на протяжении всего лечения.

Императорский доктор был сообразительным человеком. Прослушав объяснения, он подошел проверить травмы Сюань Фэй Юя. Поглядев на травму, он даже испугался слегка и спросил:

— Дорогая девочка, какое обезболивающее лекарство вы использовали? Почему оно такое загадочное? Трещина в кости не менее болезненна, чем сломанная кость!

Услышав это, все пошли посмотреть на раненую ногу Сюань Фэй Юя. Мальчик же в это время попытался успокоить взбудораженных людей вокруг себя:

— Это совсем не больно. Она просто сильно онемела. Нога ничего не ощущает.

— Как только онемение пройдет, будет больно, — сказала ему Фэн Юй Хэн. — Когда придет время, ты не должен плакать.

Сюань Фэй Юй хихикнул. Это заставило принца Юаня, Сюань Тянь Лина, который стоял рядом с Фэн Юй Хэн, расслабиться. Он не смог удержаться и церемонно сложил руки, благодаря Фэн Юй Хэн:

— Большое спасибо за помощь. Этот принц очень благодарен. Если придет время, когда вам что-то потребуется от этого принца, молодой госпоже Фэн не нужно будет скромничать.

Фэн Юй Хэн оглядела этого мужчину. Она почувствовала, что у второго принца нет испорченности девятого принца. Он не выглядел и так яростно, как третий принц, и определенно не был таким неземным существом, как седьмой принц. Он оказался послушным и добрым человеком. Он казался добродушным и искренним, что заставляло всех людей чувствовать определенную близость с ним.

Фэн Юй Хэн также ответила любезностью, сказав:

— Ваше высочество второй принц слишком добр. Юный императорский внук такой милый, что его просто невозможно было оставить одного.

Императорский врач не получил желаемого ответа и был совершенно этим недоволен. Не заботясь о том, что два мастера все еще беседуют, он нетерпеливо спросил Фэн Юй Хэн:

— Какое именно лекарство вы использовали?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 123.1. Шпилька Феникса**

Фэн Юй Хэн знала, что это обычная проблема для врачей, поэтому она протянула ему спрей в руке:

— Это бутылка, которая распыляет обезболивающее лекарство. Это то, что я получила от персидского эксцентрика несколько лет назад. Я только что использовала его на юном императорском внуке. Пожалуйста, позаботься об этом. Одного применения достаточно для двух часов обезболивания. После просто распыли его снова. Внук императора слишком юн, поэтому, если его не использовать, он может не справиться с болевыми ощущениями.

Сюань Фэй Юй наблюдал, как Фэн Юй Хэн использовала его ранее, и сказал императорскому врачу:

— Просто распыли его вот так! Нажми на эту штучку сверху и распыли на мою ногу. После распыления она больше не будет болеть.

Принц и принцесса Юань были очень благодарны Фэн Юй Хэн. Принцесса Юань даже сняла браслет с запястья, желая отдать его ей. Та вежливо попыталась отвергнуть дар, и принц Юань посоветовал своей принцессе:

— Когда Юй'эру станет лучше, мы сможем лично навестить ее, чтобы поблагодарить, но сейчас давай вернем нашего сына в поместье.

Группа людей немедленно начала собираться вокруг Сюань Фэй Юя. Даже после того, как ребенка разместили в паланкине, и он был готов вернуться в поместье, мальчик все еще вытягивал шею и звал Фэн Юй Хэн:

— Божественная старшая сестра! Ты должна навестить меня во дворце Юань! Ты должна!

Принцесса Юань не могла не рассмеяться:

— Ты должен называть ее тетей.

— Зачем мне называть ее тетей? Я хочу, чтобы она вышла за меня в будущем! — воскликнул мальчик.

Фэн Юй Хэн беспомощно смотрела вслед этим людям. Затем она повернула голову и сказала Хуан Цюань:

— Ты не должна рассказывать Сюань Тянь Мину, что сказал этот ребенок! В любом случае он его дядя. Я не хочу, чтобы он сошел с ума и начал драться с ним.

Хуан Цюань выглядела еще более беспомощной:

— Его высочество не хулиган. Он бьет женщин, но не детей, и он определенно не станет избивать ребенка из своей собственной семьи.

Только тогда Фэн Юй Хэн почувствовала облегчение:

— Сюань Фэй Юй тоже довольно милый.

— Если я ничего не скажу, то это не значит, что другие ничего не скажут. Боюсь, его высочество уже знает об этом, — сказала Хуан Цюань, а потом указала на дворец Зимней Луны позади них: — Такое произошло прямо за пределами дворца императорской наложницы Юнь, молодая госпожа, разве это может остаться тайной?

Фэн Юй Хэн думала точно также, поэтому не стала продолжать спор. Следуя за Хуан Цюань, она быстро направилась на банкет во внутренний двор Хрустального сада.

Изначально они приехали во дворец одними из первых, но теперь они немного опаздывали после всей этой суматохи. Когда Фэн Юй Хэн прибыла, двор Хрустального сада уже был полон людей. Мужчины сидели слева, а женщины — справа. Некоторые мужчины уже поднимали свои чаши, произнося тосты, в то время как некоторые из дам были заняты сплетнями.

Фэн Цзинь Юань постоянно смотрел на вход. Увидев Фэн Юй Хэн, он быстро вынырнул из толпы и, оказавшись, рядом, спросил:

— С юным внуком императора не случилось ведь ничего серьезного, верно?

— Ничего серьезного, — Фэн Юй Хэн покачала головой. — Похоже, новости разлетелись очень быстро.

— Хорошо, что ничего не случилось. — Фэн Цзинь Юань облегченно вздохнул. — Императору очень нравится сын второго принца. Ты оказалась в состоянии помочь ему сегодня. Это настоящая удача для тебя. Быстро заходи и садись. Отец видел, как Сян Жун последовала за великой княжной Тянь Гэ.

— Дочь также пойдет туда, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Отец может вернуться, — сказав это, она поклонилась и ушла.

Фэн Цзинь Юань смотрел вслед уходившей дочери и внезапно почувствовал, что Фэн Юй Хэн действительно похожа на людей семьи Яо. Говорят, что дети немного больше походят на отца, но казалось, что эта дочь была выплавлена из той же формы, что и Яо Сянь, как внешне, так и внутренне.

В те годы Яо Сянь так же спасал людей и избавлял их от мучений. В Да Шунь многие получили его помощь. Теперь Фэн Юй Хэн каким-то образом начала идти по тому же пути, что и ее дед по материнской линии. Сегодня она спасла внука императора. Если она продолжит в том же духе, то со временем количество спасенных ею людей будет только возрастать. Фэн Юй Хэн увенчала бы себя такой же славой, как и Яо Сянь. Фэн Цзинь Юань не знал, должен ли он беспокоиться из-за этого или просто расслабиться и получать удовольствие, живя спокойно и счастливо.

Когда Фэн Юй Хэн подошла к Сюань Тянь Гэ, она на пару с Бай Фу Жун дразнила Сян Жун тем, что лицо девочки стало ярко-красным, когда она увидела седьмого принца. Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась, Сюань Тянь Гэ быстро привела ее, чтобы допросить Сян Жун, отчего маленькое личико ее третьей сестры стало настолько красным, что, казалось, еще чуть-чуть и прольется кровь.

В это же время Фэн Тянь Юй собрала их вместе и тихо начала новую сплетню:

— Каждый год император приносит что-то в качестве награды для женщин-гостей. Приз этого года — шпилька Феникса.

— Как происходит награждение? Каждая получает одну? — не поняла Фэн Юй Хэн.

— Разве могут они существовать в таком количестве! — посмеялась над ней Бай Фу Жун. — Каждый год на банкете проводятся соревнования, верно? Только та, что займет первое место, будет вознаграждена.

Сюань Тянь Гэ добавила еще больше информации, медленно раскрывая происхождение шпильки:

— Эта шпилька Феникса передавалась через многие поколения. В общей сложности ею владели шесть императриц. Все говорят, что та, что получит ее, почти наверняка станет будущей императрицей.

— Так что по сути это самый настоящий императорский указ! — провозгласила Жэнь Си Фэн.

— Если это действительно так, то разве другие люди не охотились бы на девушку, которая получит шпильку Феникса? — немного заволновалась Сян Жун.

Эти слова подняли еще одну волну обсуждений среди девушек.

Фэн Юй Хэн, однако, не заботила эта несчастная шпилька Феникса. Ее взгляд, как приклеенный, остановился на девушке в красном, тихо разговаривавшей с Цин Лэ.

Фэн Чэнь Юй очень умно расположилась. Стоя близко к колонне, она оказалась вне поля зрения Фэн Цзинь Юаня. Цин Лэ и так уже не ладила с другими, но ее дворец Дин Ань снова был сожжен девятым принцем. Теперь, когда она присутствовала на большом дворцовом банкете, ни один человек на подошел, чтобы поговорить с ней. Чэнь Юй опустила голову и продолжила беседовать с Цин Лэ. Она время от времени смотрела на гостей-мужчин, и ее взгляд всегда замирал на Сюань Тянь Хуа.

Когда она взглянула на принцев, то обнаружила, что присутствовали все девять, ни один из них не отсутствовал сегодня. Сюань Тянь Мин все еще сидел в инвалидном кресле и носил свою золотую маску. В руке у него была чаша с вином, но он не пил. Он просто лениво откинулся назад, приподняв уголки губ. Фиолетовый цветок лотоса на его лбу был едва заметен, но все еще казался невероятно очаровательным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 123.2. Шпилька Феникса**

Сюань Тянь Хуа был облачен в белое и сидел рядом с Сюань Тянь Мином. В настоящее время он разговаривал с принцем, которого она никогда раньше не видела. Он казался равнодушным и отстраненным.

Третий принц, Сюань Тянь Е, со своим обычным сердитым выражением лица заставлял людей в пределах трех шагов от него потеть.

Второй принц, Сюань Тянь Лин, все еще был добропорядочен и скромен. Перехватив взгляд Фэн Юй Хэн, он поднял свою чашу вина и искренне кивнул, а затем опустошил ее.

Фэн Юй Хэн подняла свою чашу и сделала маленький глоток, чтобы ответить на приветствие. Затем она глянула в сторону Сюань Тянь Мина и увидела, что его губы улыбаются, а сам он смотрит на нее. Она невольно впилась в него своим кинжальным взглядом. Эти их короткие переглядывания вызвали смех у Сюань Тянь Гэ и ее подруг.

Наконец, прибыл и хозяин банкета.

После объявления евнуха на сцену взошел император. За ним следовала группа наложниц. Была и драгоценная императорская наложница Бу, выглядевшая так же высокомерно, как и Бу Ни Шан. Присутствовали почти все императорские наложницы, которых редко можно было встретить, не было только императорской наложницы Юнь.

Все присутствующие немедленно встали и преклонили колени перед императором и императрицей, воскликнув:

— Да здравствует император! Да здравствует императрица!

Император Сюань Жань оглядел присутствующих и поднял руку:

— Все, пожалуйста, встаньте!

— Благодарим вас, ваше величество! — только после разрешения все встали.

Фэн Юй Хэн никогда не видела императора и императрицу. Осторожно подняв глаза, она обнаружила, что император тоже смотрел на нее. Их взгляды встретились, и Фэн Юй Хэн непроизвольно нахмурилась. Он действительно не позорил императорский трон. Если бы она не подготовилась, возможно, она бы потерялась под его взглядом.

Что касается императора, Сюань Жаня, то он был немного удивлен. Он знал только, что девушка девятого — внучка Яо Сяня и, несмотря на юный возраст, обладает удивительными медицинскими навыками. Однако он не ожидал, что эта девушка отважно встретится с ним лицом к лицу и не проиграет. Он не мог не почувствовать себя тронутым, когда слова главы Астрономического совета еще раз повторились в его голове: "Звезда Феникса прибыла в этот мир. Северо-запад. Одна сменяется другой".

Если звездой была названа эта девушка, тогда... Это было бы неплохо.

Император отвел взгляд и прошел вместе с императрицей к трону дракона. Присев, он взмахнул широкими рукавами, и евнух сразу же громко огласил:

— Дворцовый банкет Середины осени начинается!

С этими словами начались танцы и всеобщее веселье.

Принцы и чиновники подняли тост за императрицу и императорских наложниц, и те почтительно отплатили тем же, подняв свои чаши.

Фэн Юй Хэн на некоторое время последовала примеру окружающих, и, как только ей стало скучно, Сюань Тянь Гэ ударила ее локтем:

— О! Кое-кто пришел тебя искать.

Подняв голову, она увидела, что к ним подходит с чашей вина второй принц, Сюань Тянь Лин. Поэтому она быстро встала и поприветствовала его, на что он сказал:

— Сестра, вы не должны быть так вежливы. В будущем мы станем одной семьей. Я ваш второй брат. Не надо быть столь церемонной со мной.

— О чем вы говорите, мой принц? — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Несмотря на то что А-Хэн еще не замужем, даже после свадьбы его высочество августейший принц останется вашим младшим братом. Младший брат обычно должен приветствовать старшего.

Сюань Тянь Лин чувствовал, что эта девушка была очень хорошо воспитана и разумна. Добропорядочный и скромный, он не мог не поразиться:

— Сестра спасла Юй'эра сегодня, так что, как старший брат, я не знаю, как отблагодарить вас. А пока я выпью в вашу честь эту чашу легкого вина. В другой раз я обязательно приду в поместье Фэн, чтобы поблагодарить.

— Только что вы сказали, что мы семья, так что нет необходимости быть вежливым, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — А-Хэн спасла собственного племянника, разве это не то, что надо было сделать? Кроме того, я внучка Яо Сяня. Возможно, у меня нет других способностей, но дедушка по материнской линии тщательно учил меня лечить болезни и спасать других.

Сюань Тянь Лин поднял чашу и больше ничего не сказал. Запрокинув голову назад, он за один раз выпил все вино.

После этой сцены с Сюань Тянь Лином, все принцы от старшего, Сюань Тянь Ци, до пятого принца Сюань Тянь Яня (1), все пили с Фэн Юй Хэн. Их рассуждения были очень просты. Они просто хотели узнать свою будущую сестру.

Независимо от личных отношений между этими принцами, и независимо от того, как усердно они сражались за трон дракона, всем было ясно, что самым любимым сыном для императора оставался девятый принц, Сюань Тянь Мин. Поэтому они должны были поддерживать видимость. Более того, для этих старших братьев Сюань Тянь Мин больше не имел никакой надежды унаследовать трон. То, что их отец-император относился к нему хорошо, не оказывало на них никакого негативного влияния. Так что тосты в честь Фэн Юй Хэн были немного более искренними.

Эту сцену заметил император, улыбнувшись, он сказал во всеуслышание:

— Между братьями должны быть дружеские отношения. Старшие в обязательном порядке должны заботиться о младших.

Наконец-то позаботившись о принцах, Фэн Юй Хэн вытерла испарину и уставилась на демонического Сюань Тянь Мина, молча проклиная про себя этого идиота.

Затем она встала и на некоторое время ушла, чтобы поболтать с принцессой Вэнь Сюань.

Приветственные расшаркивания, которые она по статусу должна была сделать, наконец, закончились. Затем на сцене она увидела императрицу, которая до этого все время молчала. После того как песня закончилась, женщина подняла уголки губ в улыбке, достойной матери всей Поднебесной, и сказала:

— Каждый год проводятся только два банкета. В середине осени и на Новый год. Дворец редко видит столь многих представителей молодого поколения, и это делает нас по-настоящему счастливыми. Чем старше мы становимся, тем сильнее надеемся, что у молодых будет светлое будущее, и они создадут идеальные супружеские пары, поэтому на ежегодных банкетах важнее всех именно молодое поколение. Этот год такой же, как и всегда. Пока у вас есть какой-то талант или умение, не стесняйтесь его показывать. Трем лучшим будет вручена награда. Император также выберет победительницу в игре на цитре, шахматах, каллиграфии, живописи, пении, танцах и стрельбе из лука. Победительницу мы наградим специальным предметом.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Изначально Сюань Тянь Янь был восьмым принцем, но далее, в двухсотых главах, он внезапно стал пятым.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 124.1. Провокация Бу Ни Шан**

Что касается этого специального предмета, то многие здесь уже слышали о нем и явно чувствовали себя взволнованными.

Фэн Юй Хэн заметила, что Фэн Чэнь Юй задала Цин Лэ какой-то вопрос. Услышав ответ, выражение ее лица стало невероятно шокированным, она почти закричала. Цин Лэ успела закрыть ей рот, помешав это обнаружить. Но их поспешные движения все же были замечены изрядным количеством людей, их взгляды напугали Чэнь Юй, заставив ее быстро опустить голову.

Фэн Юй Хэн немного отодвинула свой стул назад. Она чувствовала, что эти соревнования совершенно не связаны с ней. Ведь так сказала сама императрица. Они устроены ради того, чтобы молодое поколение разбилось по подходящим парам. Ей-то зачем возиться с ними? Она уже помолвлена.

Но даже если она не захочет присоединиться, обязательно найдется кто-то, кто не позволит ей свободно отдыхать. Цитра, шахматы, каллиграфия, живопись, пение, танцы и стрельба из лука: из этих семи соревнований в первых шести участвовало огромное количество избалованных молодых госпож. Большой двор Хрустального сада разделили на шесть соревновательных зон, каждая из которых была заполнена людьми.

Что касается зоны соревнований по стрельбе из лука, то она располагалась вне двора Хрустального сада и была довольно тихой. Там стояла одна-единственная девушка, кроме нее, там больше никого на было.

И эта единственная девушка, стоявшая в зоне соревнований по стрельбе из лука, повернула голову туда, где сидела Фэн Юй Хэн. Затем она подняла правый указательный палец и невероятно гордым жестом указала на нее:

— Вы! Идите и посоревнуйтесь со мной.

Фэн Юй Хэн посмотрела на эту девушку и вдруг улыбнулась. В этой улыбке было и некое понимание, и доля очаровательного озорства, и вялость, и чуть-чуть безразличия.

Конечно, все случилось именно так, как и предсказывала императорская наложница Юнь. Племянница драгоценной императорской наложницы Бу спровоцировала бы ее, даже если бы она ничего не сделала.

Улыбка Фэн Юй Хэн действительно заставила Бу Ни Шан почувствовать раздражение. Она, показав более свирепое выражение лица, еще раз сказала Фэн Юй Хэн:

— Идите и посоревнуйтесь со мной в стрельбе из лука!

Фэн Юй Хэн решила прикинуться дурочкой. Встав, она сделала несколько шагов в этом направлении, за ней последовала группа людей, которые хотели увидеть что-то занимательное.

— Я слышала призыв этой молодой госпожи Ни Шан из поместья министра Бу. Но только сейчас императрица заявила, что этот конкурс проводится ради того, чтобы дать подрастающему поколению возможность найти партнера для супружества. Если я помню правильно, вы, молодая госпожа, дочь первой жены поместья Бу помолвлены с его высочеством четвертым принцем, верно? Я действительно не понимаю, какого результата надеется добиться молодая госпожа Бу, настаивая на соревнованиях по стрельбе из лука, но я не собираюсь участвовать ни в одном из соревнований. Независимо от того, что юная госпожа Бу чувствует к его высочеству четвертому принцу, А-Хэн должна принимать во внимание достоинство его высочества девятого принца.

Ее голос не был тихим, он оказался достаточно громким, чтобы люди, пришедшие посмотреть спектакль, его услышали. Что касается императрицы, она спустилась со сцены, чтобы добрым словом поддержать молодых конкурсанток. Двор Хрустального сада стал гораздо веселее после этого.

Когда Фэн Юй Хэн сказала то, что сказала, император и императрица тоже стояли не так уж далеко от места событий. Услышав слова Фэн Юй Хэн, императрица улыбнулась:

— Неудивительно, что ему нравится эта девушка. Она действительно похожа на Мин'эра.

— Она не только похожа на Мин'эра. Глядя на нее, мы вспоминаем дни нашей юности, — кивнул император, но потом немного помрачнел: — Мы просто надеемся, что этот ребенок не станет в будущем таким, как мы.

— С ней подобного не случится, — утешила его императрица. — Вы просто слишком человечны. Этот ребенок, как я ее вижу, обладает большой решимостью.

Этих тихих переговоров правящей четы никто не услышал. В это время в области соревнований по стрельбе из лука слова Фэн Юй Хэн заставили Бу Ни Шан стать еще более мстительной. Как и было сказано, ранее она просто пыталась спровоцировать Фэн Юй Хэн, и, если бы та не захотела соревноваться, она бы приняла это за страх. Теперь, однако, Бу Ни Шан была настроена решительно, абсолютно точно собираясь бороться с ней.

Среди зрителей, естественно, были и принцы. Сюань Тянь Хуа толкнул Сюань Тянь Мина, в то время как четвертый принц, Сюань Тянь И, сцепил обе руки за спиной. Понизив голос, он сказал:

— Будущая принцесса девятого брата действительно умеет обращаться со словами!

— Что? — Сюань Тянь Мин, прищурившись, взглянул в сторону зоны соревнований. Толпа, которая мешала ему смотреть, в какой-то момент разошлась в стороны, давая ему хороший обзор на происходящее. — Я чувствую, что сказанное Хэн Хэн — правда. Она просто честный ребенок, как она может уметь обращаться со словами? Четвертый брат, не стоит делать ей слишком много комплиментов. Она станет высокомерной.

Сюань Тянь И фыркнул, но промолчал. Вместо этого он посмотрел в сторону Бу Ни Шан и увидел холод в ее взгляде. Слова Фэн Юй Хэн успешно оставили след в ее сердце.

— Если подумать, те, кто много говорят, плохо владеют своими руками, — Бу Ни Шан тоже улыбнулась. Глядя на Фэн Юй Хэн, она сказала: — Время, потраченное на тренировки со словами, было бы лучше потратить на обучение стрельбе или фехтованию. Посоревнуйтесь с этой молодой госпожой.

Жэнь Си Фэн больше не могла на это смотреть и встала перед Фэн Юй Хэн, сердито глядя на Бу Ни Шан:

— Вы, дочь семьи генерала, смеете запугивать ребенка из семьи чиновника. Вы не чувствуете стыда? Если хотите посоревноваться, то эта молодая госпожа составит вам компанию! — она ведь сама была дочерью генерала Пин Наня. Что касается боевых искусств, она, естественно, не хотела уступать.

Но Бу Ни Шан покачала головой:

— Вы проигрывали мне три года подряд. Хотите потерять лицо в четвертый раз? Жэнь Си Фэн, даже я не могу заставить себя сделать это.

Жэнь Си Фэн покраснела от этих слов. Действительно, она проигрывала три года подряд; однако, когда дело доходило до стрельбы из лука, можно было сказать, что она идеально подходит Бу Ни Шан. Она почти начала думать, что та тренировалась с единственной целью — выступить на этом ежегодном соревновании.

Фэн Юй Хэн, однако, не знала об этом. Взглянув на Жэнь Си Фэн, она могла сказать по ее выражению лица, что Бу Ни Шан говорила правду. Когда она подумала об этом, ей стало немного интересно.

— Ранее его высочество девятый принц спросил меня кое о чем, — улыбаясь, она повернулась, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина. — Его высочество спросил: "Хэн Хэн, помимо медицинских навыков, чем еще ты владеешь?" В то время мой ответ ему был таков: секреты должны раскрываться по одному. Если они все раскрываются сразу, то это уже не интересно, — сказав это, она обернулась к Бу Ни Шан: — Сегодня я изначально не была в настроении участвовать в каких-либо соревнованиях, но от безграничной доброты юной госпожи Бу действительно слишком трудно отказаться. Тогда давайте представим, что я раскрываю один из этих секретов его высочеству девятому принцу, чтобы он мог утолить свое любопытство!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 124.2. Провокация Бу Ни Шан**

— Вы слишком много говорите, — фыркнула Бу Ни Шан, а затем сделала несколько шагов в зону соревнований, где евнух вручил ей лук. Держа оружие, она указала на мишень в двадцати шагах: — По правилам, победу или поражение определяют по трем выстрелам.

Фэн Юй Хэн тоже вышла вперед. Глядя на мишень, она покачала головой:

— Слишком близко.

— Что? — Бу Ни Шан практически подумала, что Фэн Юй Хэн сошла с ума. Дочь премьер-министра соревновалась с дочерью генерала в стрельбе из лука и была так придирчива?

— Тогда просто отодвинем цель дальше! — заговорил четвертый принц, без выражения глядя на Бу Ни Шан. — Раз вы собираетесь соревноваться и обе станете женами семьи Сюань, то как мы можем быть мелочными? — он посмотрел на мишень и громко сказал: — Дальше еще на десять шагов.

— Прекрасно! — Бу Ни Шан тоже была в хорошем настроении. Глядя на четвертого принца, она кивнула, и они достигли молчаливого согласия.

Евнух отодвинул цель на десять шагов, а затем посмотрел на Бу Ни Шан. Увидев ее кивок, он отошел в сторону.

— На этот раз достаточно далеко, не так ли? — Бу Ни Шан в очередной раз бросила вызов Фэн Юй Хэн.

Кто же знал, что Фэн Юй Хэн снова покачает головой:

— Ах, слишком близко. Это действительно слишком близко. Юная госпожа Бу, если вы пригласили меня, чтобы просто поиграть, то А-Хэн действительно не в настроении.

Толпа выпала в осадок.

Тридцать шагов уже было довольно далеко для соревнования между двумя девушками.

Императрица с некоторым беспокойством наблюдала за происходящим и решила обсудить этот момент с императором:

— Девушка семьи Фэн подлила масла в огонь, не так ли? Я слышала, что эта представительница семьи Бу с детства обучалась боевым искусствам, но я никогда не слышала, чтобы у семьи министра Фэн был мастер боевых искусств.

Император улыбнулся и покачал головой:

— Чем возмутительнее кто-то ведет себя, тем более вероятно, что он победит. Ты же должна знать, что эта дочь семьи Фэн была выслана в горы на северо-западе Фэн Цзинь Юанем три года назад. По-видимому, там она признала своим мастером персидского эксцентрика, и тот передал ей медицинские навыки, которые даже лучше, чем у старика Яо. Только боги знают, знал ли тот человек еще и боевые искусства.

Императрица все еще немного волновалась, смотря в сторону зоны соревнований. Она видела, как евнух отодвинул цель еще на десять шагов.

— Сорока шагов достаточно, — императрица была на грани из-за Фэн Юй Хэн. Она действительно волновалась, что если эта вторая дочь семьи Фэн проиграет, то не только она сама потеряет лицо; самым важным будет то, что потеряет лицо Сюань Тянь Мин. Только небеса знали, уничтожит ли девятый принц этот банкет в таком случае!

Бу Ни Шан была в ярости из-за Фэн Юй Хэн. Дело не в том, что она не имела опыта стрельбы с сорока шагов, но она не могла со стопроцентной вероятностью гарантировать свое попадание. Даже если забыть о попадании в красную середину мишени, будет трудно попасть даже по краю.

Свирепо глядя на Фэн Юй Хэн, она была полна сомнений. Дочь наложницы министра могла соревноваться с ней в стрельбе из лука?

Размышляя в этом направлении, Бу Ни Шан подняла свой лук и направилась к середине соревновательной зоны. Она действительно верила, что эти сорок шагов являются абсолютным пределом. Если Фэн Юй Хэн все еще не была удовлетворена, то с ее головой что-то не так.

На самом деле, кроме Сюань Тянь Мина, Сюань Тянь Хуа и императора, у всех присутствующих были те же мысли, что и у Бу Ни Шан. Даже Сян Жун и Сюань Тянь Гэ были на грани. Жэнь Си Фэн украдкой сказала Фэн Юй Хэн:

— А-Хэн, не заставляй себя. Хотя я проиграла ей несколько раз, это нормально. В конце концов, мы же девочки. И вряд ли будем использовать в этой жизни что-то вроде лука. Просто воспринимай это как выступление перед императором. Нет необходимости злиться на нее. Это того не стоит.

Но Фэн Юй Хэн рассердилась!

Она не сердилась на Жень Си Фэн. Вместо этого она злилась на Бу Ни Шан.

Сделав несколько шагов вперед, она гневно огляделась. И указывая на цель, сердито закричала:

— Стрелы используются на поле боя, чтобы убивать врагов! Вы когда-нибудь слышали, чтобы враги стояли так близко, когда вы стреляете? Ваша семья Бу управляет солдатами. Может быть, они учат солдат ждать, пока враг не будет на расстоянии сорока шагов, прежде чем они смогут выстрелить?

Она говорила, задавала вопрос за вопросом, но не давала времени на ответ. Сомнение стало уверенностью, и эта уверенность вылилась в такой выговор. Бу Ни Шан вдруг впала в некое подобие трансового состояния. Как будто это не Фэн Юй Хэн говорила перед ней, а ее брат, который всегда был строгим и дисциплинированным военным, Бу Цун.

Пока она пребывала в этом трансе, Фэн Юй Хэн уже громко сказала евнуху:

— Отодвиньте мишень! Если хотите посоревноваться, то начинайте со ста шагов! В ста шагах победитель определится за один раунд!

Ух ты!

Все сошли с ума. Даже император широко раскрыл глаза. Сюань Тянь Мин поднял бровь, а Сюань Тянь Хуа слегка наклонился и спросил его:

— Сестра действительно на это способна?

Уголки рта Сюань Тянь Мина дернулись:

— Откуда я могу знать?

Императрица вспотела и спросила императора:

— Должны ли мы остановить их, чтобы обе семьи не потеряли лицо?

Император, глядя на Фэн Юй Хэн, довольно долго обдумывал эту ситуацию. Он чувствовал, что эта девушка не только обладала силой отказаться признать поражение, но и, казалось, была способна выполнить то, что сказала. Похоже, у нее очень много секретов. Его действительно стало одолевать любопытство. Какие такие чудеса может показать двенадцатилетняя девочка?

— Хорошо! — внезапно император заговорил. Его одно-единственное слово эхом прокатилось по всему праздничному двору.

Все соревнующиеся остановились, чтобы они ни делали, и начали собираться вокруг области соревнований по стрельбе из лука.

Затем император сказал:

— Изначально мы были готовы наградить победительницу в одной из семи дисциплин специальным предметом. Так как соревнования по стрельбе из лука стали настолько великолепными, мы выбрали дисциплину стрельба из лука!

Императрица поддержала царственного супруга, вынеся шпильку Феникса вперед:

— Дочери семьи Бу и семьи Фэн, кто бы из вас ни выиграл этот раунд стрельбы из лука, эта императрица лично возложит шпильку ей на голову!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 125.1. Способности Фэн Юй Хэн**

Как только была показана шпилька, глаза всех гостей — и женщин, и мужчин — покраснели. Пламя ревности и ненависти горело в них, они от всей души желали сжечь Фэн Юй Хэн и Бу Ни Шан на месте.

Все знали историю этой заколки. Она передавалась из поколения в поколение, ее носили шесть императриц. Кто бы ей ни завладел, разве это не будет похоже на получение императорского указа стать будущей императрицей?

Но только два человека в этом соревновании...

Некоторое время толпа обсуждала это.

Дочь семьи Фэн помолвлена с девятым принцем, в то время как дочь семьи Бу — с четвертым. Все знали, что девятый принц ранен в бою и не имел никакой надежды завести детей. Трон не мог быть отдан такому человеку.

Это, должно быть, способ сказать...

По праздничному двору пронесся удивленный выдох!

Все повернули головы и посмотрели в сторону четвертого принца, Сюань Тянь И.

Может, император благоволил четвертому принцу? Такая возможность была, иначе он ни за что не обручил бы с ним племянницу драгоценной императорской наложницы Бу Бай Пин. Кроме того, кровный брат Бу Ни Шан находился на восточной границе и контролировал четверть армии Да Шунь!

Фэн Цзинь Юань плотно сжал кулаки. Он не думал, что ситуация станет такой. Император никогда не разъяснял свою позицию, мог ли он использовать такой метод, чтобы прояснить свои намерения? Его семья Фэн выбрала третьего принца! Если это действительно так, то как должна поступить семья Фэн?

Он неосознанно посмотрел в сторону третьего принца Сюань Тянь Е и увидел, что у того все еще было его обычное сердитое выражение лица. Тот, казалось, не беспокоился о шпильке, которую дарили император и императрица. На самом деле, когда он оглянулся, то слегка кивнул и обнадеживающе посмотрел на Фэн Цзинь Юаня.

Заботы Фэн Цзинь Юаня были полностью разрешены.

Вот именно! Происходящее слишком взволновало его. Нынешнему императору было лишь немногим больше пятидесяти. Даже если он выбрал наследного принца, у них имелся шанс все вернуть. Так как он принял решение, семья Фэн больше не могла отступать. Так же, как и другие богатые и влиятельные семьи со своими фракциями. Они могли только медленно продвигаться вперед. Даже если проложенной дороги не существовало, у них не было выбора, кроме как попытаться построить ее.

Фэн Цзинь Юань мог обдумать ситуацию. Но некто, однако, был очень встревожен. Этому человеку даос Цзы Ян пророчил судьбу Феникса, это была Фэн Чэнь Юй.

В ее глазах эта шпилька Феникса должна была принадлежать ей. Как она могла попасть в руки другого человека? Она чувствовала такие досаду и разочарование, что хотела устроить истерику, но сейчас она играла роль скромной служанки Цин Лэ. Разве у нее было право на истерику? Кроме того, Бу Ни Шан и Фэн Юй Хэн соревновались в стрельбе из лука, а не в игре на цитре. Даже если бы она смогла поучаствовать, то что с того? Сумела бы она натянуть тетиву, не говоря уже о том, чтобы выпустить стрелу?

Фэн Чэнь Юй так злилась, что ее глаза могли стрелять огнем, а лицо неприглядно исказилось. Цин Лэ своевременно напомнила ей следить за своим поведением и не выбиваться из роли. После ее замечания Чэнь Юй, стиснув зубы, заставила себя подавить испытываемый гнев. Она могла только снова опустить голову. В этот момент она до смерти ненавидела свою мать, Чэнь Ши. Если бы не эта подлая женщина, оказалась бы она в ситуации, когда не могла войти во дворец в течение пяти лет? Очутилась бы в этих условиях, когда, находясь во дворце, не могла гордо стоять в центре внимания перед всеми? Она, Фэн Чэнь Юй, была самой красивой женщиной под небесами, но ее оттолкнули в сторону. Как раздражающе!

Четвертый принц, Сюань Тянь И изначально чувствовал легкую укоризну по отношению к Бу Ни Шан, услышав, что сказала Фэн Юй Хэн, но кто бы мог подумать, что все так обернется. Простое, самое обычное соревнование на самом деле закончилось тем, что шпилька Феникса стала его центром. Теперь смысл был совершенно другим.

Сюань Тянь И думал прямо подбодрить Бу Ни Шан. Эта девушка действительно была его счастливой звездой! Если Бу Ни Шан на самом деле сможет выиграть шпильку, то его брак с ней будет эквивалентен женитьбе на будущей императрице. Несмотря на то что он никогда не считал, что император когда-либо смотрел на него с большой благосклонностью, Сюань Тянь И теперь чувствовал, что это было своего рода испытанием, которое его отец организовал для него. В противном случае, не было никаких шансов, чтобы шпильку Феникса поставили бы на кон в соревновании между двумя людьми. Девятый принц ранен и не имеет никакой надежды на деторождение. Кажется, отец-император выделял его и на самом деле благоволил ему все это время!

Чем больше думал Сюань Тянь И, тем больше волновался. Его глаза засверкали, а взгляд стал настолько страстным, что еще чуть-чуть и был бы призван дракон! Его надежды на трон достигли пика. После всех своих размышлений он с ободряющей улыбкой посмотрел на Бу Ни Шан.

Но Бу Ни Шан чувствовала только горечь в сердце!

Она не могла контролировать уже сорок шагов, но Фэн Юй Хэн увеличила дистанцию до ста!

Евнух переместил цель назад, теперь она больше не могла видеть ее. Как ей стрелять? Сколько сил вообще может быть у девушки? Даже если она с детства обучалась стрельбе из лука, она ведь не была боевым мастером. Фэн Юй Хэн, могла ли она ни во что не ставить ее и легкомысленно насмехаться над ней?

Она посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн и обнаружила, что та одобрительно кивнула, увидев, что цель переместили. Ее противница с удовлетворением сказала:

— Это больше похоже на правду. В конце концов, это просто соревнование, поэтому я больше не буду озвучивать никаких просьб.

Бу Ни Шан чуть не вырвало кровью от этих слов.

Лучше забыть об этом! Ей не верилось, что Фэн Юй Хэн сможет поразить цель, которую она сама не сможет достать. Может ли молодая госпожа из семьи правительственного чиновника быть сильнее ее? В конце концов, если ни одна из них не попадет в цель, победит та, чей выстрел окажется самым дальним.

Думая так, Бу Ни Шан почувствовала новый всплеск уверенности. Подняв лук еще раз, она сказала Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа Фэн, мы можем начать сейчас, не так ли?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Старшая может пойти первой.

По соревновательной зоне прокатилась волна легких смешков.

Императрица тоже подняла бровь:

— Она действительно похожа на Мин'эра!

Бу Ни Шан чувствовала, что это было не более чем стратегией Фэн Юй Хэн. Она хотела нарушить ее мышление и заставить ее совершить ошибку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 125.2. Способности Фэн Юй Хэн**

Она холодно фыркнула и мысленно прокляла Фэн Юй Хэн за ее поверхностность.

Затем подняла лук и направила его в сторону почти невидимой цели. Сделав несколько глубоких вдохов, она наконец-то привела свой разум в оптимальное состояние. А после натянула тетиву, положила на нее стрелу и отпустила ее. Та вылетела из лука и направилась прямо к цели.

Все затаили дыхание, их взгляды устремились вслед за стрелой.

Бу Ни Шан молча молилась, чтобы стрела летела все дальше и дальше. Она использовала всю свою силу и даже решила проигнорировать прицеливание. Все, что она делала, было только ради увеличения расстояния.

Но стрела все равно приземлилась в пределах шестидесяти шагов.

Только тогда все выдохнули. Несколько императорских стражей подбежали к месту падения. Затем они доложили императору:

— Докладываем вашему величеству, стрела пролетела шестьдесят три шага и отклонилась от цели на тридцать один.

Сюань Тянь Мин издал очень невежливый смех. Сюань Тянь Лин тоже рассмеялся, но так как он выглядел более добропорядочным, его смех не был столь резким, как у Сюань Тянь Мина.

Но независимо от того, насколько невежливо это было, это все-таки был смех. Выражение лица Бу Ни Шан стало не очень хорошим. Сюань Тянь И тоже помрачнел:

— Второй и девятый братья, подождите, пока не увидите, как стреляет девушка семьи Фэн. Тогда не будет слишком поздно смеяться.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Ты прав. Когда Хэн Хэн попадет в цель, у этого принца будет время отпраздновать.

Сюань Тянь И хотел сказать, что он сумасшедший. На таком большом расстоянии даже человеку, обучавшемуся боевым искусствам, будет трудно попасть. Если бы девчонка семьи Фэн смогла, это было бы странно.

Но Сюань Тянь Мин сохранял свой довольный вид. Что касается Фэн Юй Хэн, хотя он чувствовал, что это был риск, эта девушка никогда не преувеличивала. Раз она говорила об этом, значит, могла воплотить свои слова в жизнь.

В этот момент Сюань Тянь Хуа доверял Фэн Юй Хэн. Он тоже решил высказаться, посоветовав Сюань Тянь И:

— Четвертый брат, давай посмотрим. Просто относись к этому как к представлению по стрельбе из лука.

Сюань Тянь И фыркнул, но промолчал. Все обратили свой взор в сторону зоны соревнований по стрельбе из лука. Фэн Юй Хэн уже подняла лук в своей руке.

Она была моложе Бу Ни Шан на два года. В годы взросления даже один год разницы в возрасте означал значительную разницу в силе. Когда дело дошло до простого поднятия лука, со стороны казалось, что Бу Ни Шан издевалась над маленьким ребенком.

Фэн Цзинь Юань волновался, наблюдая за происходящим. Он не переживал, что Фэн Юй Хэн не сможет попасть в цель. Наоборот, что ему делать, если она попадет?

Его скрытые охранники однажды сказали ему, что Фэн Юй Хэн обладает способностями к боевым искусствам и не так уж слаба. Мало того, что она не была слаба, она сумела сохранить свои секреты при себе, не раскрыв их его охране.

Хотя Фэн Цзинь Юань не мог толком понять Фэн Юй Хэн, ему было предельно ясно ее отношение к чему-то подобному текущей ситуации. Эта его дочь никогда не преувеличивала.

Так как Фэн Юй Хэн изложила условия, он полагал, что она определенно сможет поразить цель. Вот почему он пребывал в замешательстве. Если Фэн Юй Хэн преуспеет, то что имел в виду император? Неужели он действительно отдаст трон девятому принцу?

Пока он думал, Фэн Юй Хэн уже собралась забрать стрелу.

Что на самом деле удивило всех, так это то, что вторая молодая госпожа семьи Фэн взяла не одну стрелу, но целых три!

Чем она занималась?

Сюань Тянь Мин, однако, прикрыл глаза. Он, казалось, имел некоторые догадки относительно того, что эта девушка делала.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и обнадеживающе посмотрела на жениха. Затем она взяла лук и некоторое время прицеливалась. Менее чем за пять секунд вылетели три стрелы подряд.

Атмосфера уже была крайне нервной. Бу Ни Шан просто предположила, что Фэн Юй Хэн ожидала своего проигрыша, так что просто решила выстрелить тремя стрелами одновременно, чтобы быть уверенной, что хотя бы одна стрела вообще полетит.

Но люди, которые понимали хоть что-то в искусстве стрельбы из лука, а также Жэнь Си Фэн, усиленно обучавшаяся боевым искусствам с раннего возраста, догадывались, что происходит.

В самом начале три стрелы двигались вместе, но, пролетев двадцать шагов, они внезапно начали лететь одна за другой. Когда они начали разделяться, была лишь небольшая разница в скорости, но смотревшие быстро к этому приспособились.

Глаза императора загорелись, как только три стрелы разделились, и все его тело начало возбужденно дрожать.

Императрица мало что понимала в стрельбе из лука, но на нее повлияла дрожь императора, поэтому она тоже стала нервничать.

Сюань Тянь И чувствовал, что в этой ситуации что-то не так. Три стрелы девушки семьи Фэн были слишком странными. Его накрыло тяжелое чувство отчаяния, а интуиция подсказала, что Бу Ни Шан, скорее всего, проиграет.

В это время прозвучал голос Сюань Тянь Мина. В первый раз за весь вечер он не звучал с ленцой, вместо этого он был полон интереса. После того как стрелы вылетели из лука, мужчина объяснил суть:

— Строенный выстрел. С двадцати шагов три стрелы разделятся. Первая стрела стремительна, вторая преследует первую, а третья — самая свирепая. Так они пролетят еще двадцать шагов. На сорока первая стрела потеряет скорость, вторая догонит ее и толкнет, сохраняя импульс.

У трех стрел Фэн Юй Хэн, казалось, выросли уши, потому что они на самом деле следовали тому, что сказал Сюань Тянь Мин. На сорока шагах вторая стрела ударилась о первую сзади. Первая стрела уже замедлялась, но ее скорость быстро восстановилась. Что касается третьей стрелы, то она сохранила свою скорость.

Сюань Тянь Мин продолжил:

— На шестидесятом шаге первая стрела снова замедлится и будет выдвинута вперед еще на десять шагов второй стрелой. На расстоянии в семьдесят шагов вторая стрела замедлится, но третья будет толкать ее сзади к первой стреле. Скорость первой увеличится еще раз, в то время как вторая и третья — упадут.

Когда он произнес слово «упадут», две стрелы, следовавшие за первой, рухнули на землю. Последняя оставшаяся стрела продолжала сохранять свою первоначальную скорость.

— Восемьдесят шагов, девяносто, попала! — как только прозвучало последнее слово Сюань Тянь Мина, стрела поразила цель. Совсем не отклонившись, она ткнулась прямо в середину мишени!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 126.1. Эта тоже императорская наложница, как насчет того, чтобы ударить меня?**

Все глубоко вдохнули и долгое время не выдыхали. Только чуть не задохнувшись, зрители снова выдохнули. И даже боги не смогли бы сказать, кто первым начал аплодировать!

Некоторое время спустя аплодисменты стали громовыми. Даже сам император не мог перестать довольно щебетать: "Хорошо! Хорошо! Хорошо!" Его слова похвалы напоминали те же слова императорской наложницы Юнь, заставляя Фэн Юй Хэн ощущать себя принятой.

Девушка повернула голову, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина. И увидела, как этот человек поднял кверху большой палец. Она немного гордилась тем, что ее похвалил мужчина, который ей нравился. Радостное чувство, которое нельзя было так просто выразить словами.

Несмотря на то что она восстановила некоторые из своих способностей цигун, это, конечно, не касалось обычной стрельбы стрелами на сотню шагов. Она могла только использовать то, чему научилась у разных инструкторов в прошлой жизни. Хотя это считалось трюком, он был довольно неплох для того, чтобы прийти и выставить его на всеобщее обозрение.

Присутствующие императорские гвардейцы уже подбежали к мишени и просто принесли ее императору:

— Ваше величество, пожалуйста, посмотрите. Молодая госпожа Фэн выстрелила, находясь в сотне шагов от цели, и попала точно в центр.

На лице императора очень редко показывалась улыбка, но сегодня ее причиной была Фэн Юй Хэн. Он довольно кивнул и помахал Фэн Юй Хэн рукой, подзывая ее:

— Девушка, иди сюда.

Фэн Юй Хэн быстро подошла и опустилась на колени:

— Эта скромная девушка, Фэн Юй Хэн, приветствует ваше величество.

Император так улыбался, что почти не мог закрыть рот. Лично выйдя вперед, он помог ей подняться, затем некоторое время рассматривал ее, прежде чем сказать:

— Для чего ты говоришь "эта скромная девушка"? Ты невестка, которую мы выбрали для Мин'эра. Хотя ты еще не замужем, рано или поздно мы станем семьей. Мы слышали, что ты начала называть императорскую наложницу Юнь, императорской наложницей-матерью, а Хуа'эра — седьмым братом. Поэтому нас ты должна называть отцом-императором!

Все, кто пришел сегодня, почувствовали, что их мозги перегружены. Количество информации зашкаливало, а на установку новых жестких дисков у них не было времени! Когда это к императору Да Шунь стало возможным так легко приблизиться? Разве он не был вспыльчив? Разве не был подвержен перепадам настроения? Разве не был он беспощадным и бесчувственным? Почему в эту ночь он совершенно другой?

Конечно, больше всего этому завидовала Бу Ни Шан! Они обе были невестками, которые еще не вступили в брак, но император позволил Фэн Юй Хэн называть его отцом-императором, даже не взглянув на нее. Она искоса посмотрела на четвертого принца, ее пристальный взгляд спрашивал: "Что это значит?"

Четвертый принц, естественно, не мог разрешить ее сомнения. Он был его сыном, и даже он не мог его понять, не говоря уже о Бу Ни Шан. Но император всегда отдавал предпочтение девятому принцу. Когда это девятый принц не получал того, чего ему хотелось? С детства и до сей поры он мог делать абсолютно все. Он убил предыдущую драгоценную императорскую наложницу, хлестнув кнутом, но отец-император даже не отругал его. Снова подумав обо всех этих прецедентах, он не чувствовал, что происходящее сейчас вообще было странно.

Что касается Фэн Юй Хэн, она все еще улыбалась, смотря на императора, и казалась довольно разумной. Как если бы она являлась совершенно другим человеком, отличным от той себя, которая была настолько доблестной, соревнуясь в стрельбе из лука. В этот момент она выглядела всего лишь двенадцатилетней девочкой. Услышав признание старших, она улыбалась счастливой, застенчивой и немного гордой улыбкой.

Фэн Юй Хэн вновь преклонила колени и сказала:

— Невестка благодарит отца-императора за его великую доброту.

На этих словах из толпы выскользнул какой-то человек. Это был премьер-министр Фэн Цзинь Юань.

Его дочь получила столь великую милость. Как ее отцу (раз уж он присутствовал), для него было логично подойти и поблагодарить за эту честь вместе с ней. Поэтому он быстро опустился на колени и склонил голову:

— Этот чиновник благодарит императора за доброту.

Император кивнул, но, посмотрев на Фэн Цзинь Юаня, спросил:

— Насколько мы помним, внучка старика Яо была дочерью семьи Фэн от первой жены, не так ли? Во время дворцовых банкетов прошлых лет дочь семьи Фэн от первой жены так ни разу и не пришла. Изначально мы думали, что министр Фэн считал подобные вещи ниже своего достоинства. Однако сейчас, похоже, мы неправильно поняли министра Фэн. Такую хорошую дочь действительно стоит прятать от людских глаз, иначе, увидев ее, они нагрянут к Мин'эру, что подраться из-за нее.

Эти слова заставили лицо Фэн Цзинь Юаня сделаться сначала ярко-красным, а затем пепельно-белым.

Он действительно не понимал, что имел в виду император. Дело трехлетней давности, когда двор явно перестал жаловать семью Яо. В ту же ночь он ясно изложил свою позицию, и император был вполне счастлив. Теперь, однако, казалось, что он совершенно забыл о том, что произошло три года назад. Как он мог... лгать так нагло?

Фэн Цзинь Юань был не единственным, кто сходил с ума. Стоя за Цин Лэ, Фэн Чэнь Юй все больше и больше теряла над собой контроль. Дочь первой жены, эти три слова были самой настоящей пощечиной! Она, дочь первой жены, вынуждена затемнить лицо и притвориться служанкой, чтобы попасть на этот банкет. Фэн Юй Хэн была дочерью наложницы, но все помнили, что именно она — настоящая дочь первой жены в поместье Фэн. Тогда кто она, Чэнь Юй?

Переполненная ненавистью, она стиснула зубы и спросила Цин Лэ:

— То, что мы приготовили, действительно сработает?

Цин Лэ тоже ненавидела Фэн Юй Хэн. Особенно после того, как она увидела всех остальных девушек с длинными шелковистыми волосами. Тогда она возненавидела ее еще больше. Поэтому она скрежетнула зубами и ответила Чэнь Юй:

— Это должно сработать.

Император долго ждал, но так и не услышал ответа Фэн Цзинь Юаня. Он, не выдержав, усмехнулся и сказал императрице:

— Принесите шпильку Феникса и возложите ее на голову нашей невестки. Память министра Фэн так плоха, он не может вспомнить, кто дочь его собственной семьи от первой жены. Мы не можем быть такими и забывать, кто наша собственная невестка.

Эти слова заставили Фэн Цзинь Юаня покрыться холодным потом. Правитель всегда был человеком вспыльчивым. Он действительно боялся, что этот великий император расстроится и казнит его. Как говорится, император похож на тигра, и этот тигр довольно капризен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 126.2. Эта тоже императорская наложница, как насчет того, чтобы ударить меня?**

Императрица махнула Фэн Юй Хэн, и та послушно подошла, преклонив колени. Царствующая дама воткнула шпильку Феникса в волосы Фэн Юй Хэн и сказала:

— Действительно красиво. Как будто она была сделана для тебя, — эти ее слова позволили воображению окружающих неплохо разыграться.

Фэн Юй Хэн поблагодарила императора и императрицу еще раз. Когда она снова подняла голову, то увидела, что император смотрит на нее взглядом, полным раздумий.

Она задумалась и вдруг улыбнулась. Легко шагнув вперед, она тихо сказала императору:

— Отец-император, не волнуйтесь. Невестка позаботится о защите шпильки Феникса. Я не заставлю отца-императора разочароваться в себе, — произнеся это, она отвернулась, на ее лице была умная и безобидная улыбка.

Что касается теста императора, Фэн Юй Хэн выполнила его на ура.

Шпилька была, разумеется, чем-то хорошим, но в то же время, ее можно было посчитать "горячей картошкой". Она чем-то походила на императорскую нефритовую печать. Владеющий ею в сердцах многих людей будет тем, кто владел миром.

Шпилька Феникса была на голове Фэн Юй Хэн, но она помолвлена с девятым принцем, чье состояние здоровья не позволяло зачать ребенка. В этот самый момент сколько людей были готовы удавить ее за эту золотую шпильку? Подумав об этом, Фэн Юй Хэн почувствовала, что ее голова в очередной раз пухнет.

Император действительно был настоящим правителем. Он не отдал бы что-то без причины. Более того, он не станет принимать никаких решений без веских причин.

Это испытание для нее. Если она сможет справиться, будь то она сама или Сюань Тянь Мин, их будущее было бы безгранично. Если она не сможет, то для императора лучше не иметь такую невестку. Он обожал своего девятого сына, но не хотел использовать свою страну для шуток.

Что касается этого идиотского слуха о том, что Сюань Тянь Мин не мог зачать ребенка, Фэн Юй Хэн не поверила в него ни на секунду. Кроме того, она была врачом из двадцать первого века, мастером китайской и западной медицины. Она также владела подпространством, который люди этой эры посчитали бы самым настоящим раем из лекарств. Какую болезнь она не могла вылечить? Даже если бы Сюань Тянь Мин действительно был ранен, она могла бы своими собственными руками исправить это!

Чего тут бояться?

Чем больше император смотрел на эту понимающую невестку, тем больше она ему нравилась. Он начал мечтать об этой невестке, выходящей замуж за его Мин'эра. Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз чувствовал что-то подобное? Именно о таком личике он думал даже во сне.

Самая важная часть банкета завершилась удивительным делом, которое произвело на присутствующих глубокое впечатление.

У Бу Ни Шан больше не имелось мужества, чтобы оставаться во дворе Хрустального сада, поэтому она просто покинула дворец и вернулась в свое поместье. Но на сцене все еще был человек, который смотрел на Фэн Юй Хэн так, как будто желал вскрыть ее тело вытащить на свет божий ее внутренние органы.

Этим человеком была тетя Бу Ни Шан, драгоценная императорская наложница Бу Бай Пин.

В этот момент она выглядела так, будто кто-то выкопал могилу ее предков, учитывая, насколько зеленым было ее лицо. В это время императорская наложница Хуа села рядом с ней и сказала, поведя себя совершенно по-идиотски:

— Сестре Бу действительно повезло! Племянница семьи Бу в состоянии стрелять так далеко, она действительно девушка исключительных способностей!

Императорская наложница Хуа никогда не умела читать ситуации, особенно ситуации, связанные с Бу Бай Пин. На протяжении многих лет по какой-то причине императорская наложница Хуа ни разу не сказала ничего такого, что могло бы облегчить ее сердце. Бу Бай Пин всегда считала, что эта особа была специально выбрана императрицей, чтобы доставлять ей неприятности.

Так и сейчас, если бы Бу Ни Шан выиграла, слова императорской наложницы Хуа были бы уместны; однако ее ошибкой было то, что Бу Ни Шан проиграла!

Драгоценная императорская наложница рассердилась и внезапно встала. Не заботясь о том, какова была ситуация, она подошла и дважды ударила по лицу императорскую наложницу Хуа.

Императорская наложница Хуа тоже была довольно интересной женщиной. Будучи человеком, которому было почти тридцать, она начала плакать, когда Бу Бай Пин ее ударила.

Этот плач нарушил песню и танец. Танцоры отступили, а людские взгляды устремились на сцену. Как будто драгоценная императорская наложница Бу и императорская наложница Хуа разыгрывали пьесу.

Бу Бай Пин чувствовала себя сегодня до крайности униженной. Императорская наложница Хуа просто стала той, на кого она могла это все выплеснуть. Ее настоящая ненависть была направлена на Фэн Юй Хэн.

Но она все еще была старше, поэтому не могла просто пойти и усложнить жизнь этой девушке в таком месте. Так как она не могла обратить свой гнев на его виновницу, императорская наложница Хуа стала просто несчастной жертвой.

Но императорская наложница Хуа могла плакать. Плача, она горестно говорила:

— Племянница вашей семьи Бу проиграла, и вы несчастны и недовольны, но вы все еще не можете ударить меня! Сестра Бу, что именно я сделала не так? — продолжая рыдать, она начала звать императора и императрицу: — Ваше величество, императрица, с этой поступили несправедливо! Почему сестра Бу может быть такой грубой и бить людей, когда захочет?

Бу Бай Пин ответила первой:

— Потому что я драгоценная императорская наложница, а вы — простая императорская наложница!

Как только она сказала это, она услышала другой голос. Она не знала, откуда он раздался. Он был слабым и невесомым. Он звучал призрачно, но ласкал слух.

— Эта тоже простая императорская наложница. Бу Бай Пин, просто попробуйте ударить меня! — вот, что проговорил этот голос.

Бу Бай Пин была поражена. Удивились даже император и императрица. У императора была самая забавная реакция. Он мгновенно встал и застыл на месте, как будто его пригвоздили к полу. Полностью замерзший, даже его полуоткрытый рот не двигался.

Этот голос... Юнь... Императорская наложница Юнь?

Император немного колебался, не зная, стоит ли ему доверять своим ушам. Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз слышал голос императорской наложницы Юнь? Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел лицо императорской наложницы Юнь? Может ли быть, что эта проклятая бессовестная женщина, наконец, устала от дворца Зимней Луны и захотела выйти на прогулку во время банкета Середины осени?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 127.1. Божественный доктор показывает свои навыки**

Однако очень быстро император понял, что был наивен. Он ждал, долгое время ждал, услышал только голос императорской наложницы Юнь, но не увидел даже ее тени.

Как только все начали считать, что у них были галлюцинации, голос императорской наложницы Юнь зазвучал снова:

— Эта вышла прогуляться во двор Хрустального сада и просто случайно услышала эти замечания. Кажется, за эти годы действительно произошли некоторые изменения! Много лет назад эта женщина была простой благосклонной красавицей, но теперь она смеет бить людей на банкете, — сказала наложница Юнь, потом цыкнула пару раз и продолжила: — Это действительно страшно. Эта не встречалась с императором много лет и изначально хотела поговорить о прошлом, но сейчас я не решаюсь. Эта тоже императорская наложница и не хочет быть избитой. Ваше величество, эта вернется первой.

Не сгорело и половины ароматной палочки после этих слов, но все продолжали ждать, когда голос императорской наложницы Юнь раздастся снова, но было тихо. Сюань Тянь Мин сказал:

— Отец-император, моя императорская наложница-мать уже ушла.

Только тогда император отмер. Недолго думая, он взял свою чашу и швырнул ее прямо в лоб Бу Бай Пин.

Он использовал достаточное количество силы, и та не успела уклониться. После прямого попадания ее голова начала кровоточить, и она упала в обморок.

Чиновники немедленно начали кланяться и молить о прощении:

— Ваше величество, пожалуйста, успокойтесь!

Но как мог император умалить свой гнев? Он каждый день мечтал и надеялся увидеть императорскую наложницу Юнь. Столб в его спальне был почти весь испещрен линиями-метками. Он чувствовал, что больше не может ждать. Сегодня императорская наложница Юнь, наконец, вышла на прогулку, но была напугана Бу Бай Пин.

Сердцем он понимал, что императорская наложница Юнь не боялась эту особу, она не боялась даже его, так почему она должна была испытывать страх перед этой Бу Бай Пин? Но она использовала это в качестве оправдания, поэтому он выплеснул свой гнев именно на эту женщину.

Так же как и Бу Бай Пин, ранее использовавшая императорскую наложницу Хуа в качестве громоотвода своего гнева. Император ненавидел то, что не мог просто взять и начать ее бить. Министр Бу мог молить о прощении сколько угодно, но что толку? Если он не изобьет ее достаточно сильно, то разве сможет усмирить свой гнев, бушевавший в его сердце?

Поэтому Бу Бай Пин не повезло. Она уже была без сознания, но все равно император схватил ее, высоко поднял, а затем яростно бросил в сторону зала.

Фэн Юй Хэн тщательно обдумала ситуацию. Император действительно бросил ее. Даже если Бу Бай Пин не умерла, ее тело весьма сильно пострадало, скорее всего, раскрошились сами кости. Она с уверенностью могла сказать, что император использовал свою внутреннюю энергию.

Внизу на коленях стоял министр Бу. Так случилось, что его дочь падала прямо в то место, где находился он. Он не смог вовремя увернуться, и Бу Бай Пин со всего маха врезалась в него.

Так был убит стандартный чиновник второго ранга из Министерства назначений, его раздавила собственная дочь. Он не успел даже вскрикнуть.

Прекрасный банкет стал местом убийства, а убийцей — нынешний император.

Но кто посмел бы что-то сказать?

На место трагедии для уборки пришли евнухи. Тело министра Бу забрали, а кровь быстро отчистили водой. Зал очень быстро вернулся в исходное состояние. Если бы не две крепкие бабушки, поддерживающие тяжелораненую и потерявшую сознание Бу Бай Пин, все бы подумали, что произошедшее им просто привиделось.

— Ваше величество, — в это время единственной, кто осмелился говорить с императором, была императрица. Она старалась сделать все возможное, хотя выбора у нее и не было. Во время празднования они не могли просто оставить всех в таком подвешенном состоянии. Она сделала свой голос как можно мягче и сказала ему: — Ваше величество, пожалуйста, успокойтесь. Ваше тело не в порядке. Господин Мо предупреждал вас, чтобы вы не использовали внутреннюю энергию, — она подошла ближе и заговорила еще нежнее: — О гареме можно позаботиться позже. Просто закончите банкет. Независимо от произошедшего, это все равно праздник в честь середины осени.

В сердце императора царил гнев, как он мог просто взять и подавить его? Он почувствовал, что его кровяное давление быстро повышается! Его лицо стало ярко-красным, он чуть покачнулся и едва избежал падения.

Люди внизу были шокированы и опустились на колени, снова моля:

— Ваше величество, пожалуйста, успокойтесь!

Неизвестно откуда появился Мо Бу Фан. Поспешив к евнухам, он усадил императора на трон, затем проверил его пульс, прежде чем вытащить медицинскую пилюлю из рукава и положить ее правителю в рот:

— Ваше величество, держите это во рту и не глотайте.

Императорская наложница Хуа больше не плакала. Она закрыла рот, когда услышала призрачный голос императорской наложницы Юнь. Сейчас же она втиснулась в толпу императорских наложниц, окружавших императора.

Эта сцена заставила Фэн Юй Хэн нахмуриться. Симптомы императора были точно такими же, как у основательницы семьи Фэн. Высокое кровяное давление. В критических ситуациях оно быстро поднимается. Теперь же, когда он окружен таким количеством людей, воздуха просто не хватало, и странно было бы надеяться на улучшение его состояния.

Вскоре Мо Бу Фан вышел из толпы и быстро подошел к Фэн Юй Хэн:

— Принцесса, лекарство, которое вы дали старейшей госпоже в тот день, оно у вас с собой?

Фэн Юй Хэн кивнула. Оно у нее было.

Мо Бу Фан быстро просяще сложил руки:

— Принцесса, пожалуйста, используйте его, чтобы помочь.

Фэн Юй Хэн не стала спорить и поднялась на сцену.

Фэн Цзинь Юань наблюдал со стороны, и его посетило неверное предположение. Эта дочь, поднимавшаяся по ступенькам сцены, не собиралась лечить императора, вместо этого... Она была там для коронации нового императора.

Он быстро тряхнул головой и обуздал свои мысли.

В это время, Фэн Юй Хэн уже подошла к толпе и громко крикнула:

— Все назад! — затем она сказала Мо Бу Фану: — Кровяное давление его величества быстро растет. Этот симптом очень опасен. Если мы хотим сохранить его жизнь, то должны сперва обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Мо Бу Фан посмотрел на императрицу и кивнул:

— Молодая госпожа Фэн права.

Императрица быстро отдала приказ:

— Всем отойти назад. Никому нельзя приближаться к императору, — затем она посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн, в ее взгляде отражалось некоторое ожидание. Это была внучка старика Яо! Когда-то член семьи Яо их разочаровал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 127.2. Божественный доктор показывает свои навыки**

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала и быстро подошла к императору. Левой рукой она проверяла пульс, а правой — коснулась родимого пятна в форме феникса и достала быстродействующее антигипертензивное лекарство.

— Отец-император, — она наклонилась ближе и тихо заговорила: — лекарство А-Хэн нужно подержать во рту. Нет необходимости глотать его.

Император еще не лишился сознания и мог понять слова Фэн Юй Хэн, но не мог никак это показать.

Она больше ничего не говорила — видела, что император понял ее слова по его взгляду. Она вложила лекарство ему в рот и некоторое время наблюдала за ним. Видя, что его цвет лица начинает восстанавливаться, она не стала убирать свою руку с его запястья, продолжая следить за состоянием. Она расслабилась только после сгорания палочки благовоний, когда пульс стабилизировался.

— Отец-император, — ее голос стал мягким, очень нежным, — попробуйте повернуть голову, чтобы осмотреться. Голова все еще кружится?

Император последовал ее указаниям и посмотрел налево и направо, вверх и вниз, прежде чем удостоверился, что у него больше не кружится голова. В конце концов, он снова заговорил:

— Чувства, которые мы испытываем к тебе уже не так легки и беспорядочны. Теперь мы обязаны тебе.

— А-Хэн — будущая невестка отца-императора, — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Даже если вы испытываете по отношению ко мне подобные чувства, то они должны быть направлены на его высочество девятого принца.

Эти слова осчастливили императора, и он не мог не рассмеяться.

Видя, что он действительно в порядке, Фэн Юй Хэн и Мо Бу Фан помогли ему распрямиться, правильно усадив его на трон.

Фэн Юй Хэн передала императору маленькую фарфоровую бутылочку. Внутри находилось в общей сложности десять быстродействующих антигипертензивных таблеток. Это были таблетки, которые она обычно держала на своем первом этаже, чтобы суметь легко взять их в любое время и в любом месте.

— Здесь лекарство, которое ты нам дала? — спросил ее император, посмотрев на маленькую бутылочку.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Мастером этой невестки был эксцентрик из Персии, научивший меня многим странным способам изготовления лекарств. Этот тип лекарства уменьшает кровяное давление. Оно действует очень быстро, заставляя кровь прилить к мозгу.

Император толком не понял ее объяснение, но в любом случае, он знал, что это очень хорошее лекарство, поэтому осторожно убрал его.

— У старейшей госпожи семьи Фэн та же болезнь, — добавил Мо Бу Фан. — Ранее этот готовил для семьи Фэн еду с помощью лекарств и лично видел старейшую госпожу, страдающую от этой болезни. Она также была спасена лекарством принцессы.

— Когда-то мы не понимали, как старик Яо мог иметь такие хорошие медицинские навыки, — император в очередной раз был весьма взволнован. — Теперь, как гром среди ясного неба, А-Хэн, в таком юном возрасте не проигрывает дедушке по материнской линии.

Фэн Юй Хэн чувствовала себя немного смущенной похвалами. Все это потому, что у нее было аптечное пространство на левом запястье, откуда она могла вытащить хорошие лекарства. Если бы она не обладала этой аптекой — даже если забыть об имеющихся у нее западных лекарствах — то в этой эре даже сделать традиционные китайские медицинские пилюльки было бы трудно.

Император почти полностью пришел в себя и императрица предложила:

— Как насчет того, чтобы закончить на этом банкет? Вашему величеству следует отдохнуть.

— Продолжайте! — махнул рукой император. — Мы не можем испортить всем веселье!

Тогда императрица неловко спросила:

— Тогда что насчет драгоценной императорской наложницы Бу...

Император жестко хмыкнул, сжал кулак, с усилием контролируя свои эмоции:

— Бросьте ее обратно в ее дворец. Никому не позволено обращать на нее внимание!

Императрица кивнула и жестом приказала слугам сделать это. Что касается покойного лорда Бу, никто не осмелился спросить о нем.

По приказу императрицы все поднялись на ноги и ясно увидели, что император вернулся к своему прежнему состоянию. Казалось, что предыдущая сцена была просто галлюцинацией. Как могла императорская наложница Юнь, которая в течение многих лет не ступала за пределы дворца Зимней Луны, выйти? Как министр Бу мог быть убит собственной дочерью? Как могла внезапно пасть драгоценная императорская наложница Бу, стоявшая на вершине гарема?

Это было галлюцинацией. Это определенно было галлюцинацией; в противном случае, как император в одно мгновение смог выйти из того состояния, когда он почти потерял сознание? Как он мог сидеть теперь на троне, совершенно как обычно?

Только когда они взглянули Фэн Юй Хэн, то поняли, что более ранние события были реальны.

Вторая дочь семьи Фэн, будущая августейшая принцесса, внучка божественного доктора Яо Сяня, даже когда Мо Бу Фан не знал, что делать, у нее было лекарство, которое смогло вылечить болезнь.

И тут все разом заговорили, начав обсуждать случившееся. Одна дама из семьи высокопоставленного чиновника сказала своей дочери:

— Я слышала, что молодая госпожа Фэн открыла в столице Зал Сотни Трав. В нем есть очень быстродействующие пилюли и порошки. Сходи туда завтра, купи немного. Было бы неплохо иметь подобное дома.

Было немало дам и молодых госпож со схожими мыслями. Даже Цин Лэ спросила Фэн Чэнь Юй:

— Скажите мне, сможет ли Фэн Юй Хэн вылечить меня?

Фэн Чэнь Юй от ревности и зависти почти чувствовала себя больной. Разве она могла подбодрить Цин Лэ? Конечно, нет, она даже ударила ее в ответ:

— Даже если бы и могла, она не стала бы вас лечить.

Цин Лэ в ярости сразу забыла, где она находится. Взяв чашу, она бросила ее вперед.

С громким треском это чаша с разноцветной глазурью упала на пол и разбилась.

Все были шокированы этим происшествием. Глядя на нелюбимую княжну, они чувствовали, что то, как она использовала ткань, чтобы покрыть голову, было действительно до смешного уродливо. Уродливый человек, вызывающий проблемы, несмотря на свою нынешнюю внешность, не могла бы просто взять и остаться молчаливым зрителем? Нужно ли использовать такие методы, чтобы напомнить всем о своем существовании?

В это время император тоже обратил внимание на Цин Лэ, вспомнив, что есть еще одно дело, которое нужно решить сегодня вечером. Поэтому он откашлялся и громко обратился ко всему залу:

— Сегодня, на празднике Середины осени, есть еще один вопрос, которым мы должны поделиться со всеми для всеобщего наслаждения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 128.1. Разрешение на брак**

В этот момент Цин Лэ всей душой сожалела о своих необдуманных действиях. Банкет и так уже стал немного беспорядочным, и если бы никто не поднял этот вопрос, император забыл бы о нем. К сожалению, она сама напомнила ему.

— Княжна Цин Лэ, — позвал император, заставив не только Цин Лэ задержать дыхание, но и лорда Дин Ань несколько раз встряхнуть головой.

Даже если она задержит дыхание, ничего не случится. Было трудно ослушаться императорского приказа. У них не было мужества, чтобы сделать что-то, что понравится Сюань Тянь Мину.

Цин Лэ беспомощно встала, вышла вперед, а затем преклонила колени:

— Цин Лэ приветствует ваше величество.

Император посмотрел на эту княжну и усмехнулся про себя. Он не присутствовал на том "празднестве" во дворце Дин Ань, но все же мог более или менее понять, что произошло. Эта Цин Лэ пыталась подставить женщину его самого дорогого сына. В конце концов, Фэн Юй Хэн разгадала ее замысел, и происходящее сейчас было возмездием!

Тянь У был чрезвычайно заинтересован разрешением на брак:

— Пришел ли человек, с которым вы делите чувства? — спросил он, помня, что его императрица специально пригласила этого мужчину.

В это время со стороны гостей мужчин раздался чей-то голос:

— Этот слуга здесь! — из толпы выбежал очень крепкий мужчина, кинулся к сцене и встал на колени рядом с Цин Лэ. — Этот слуга Ван Но приветствует ваше величество!

Цин Лэ яростно посмотрела в сторону этого человека, но не посмела ничего сказать.

Император кивнул и посмотрел на Ван Но, а затем внезапно рассмеялся. Отсмеявшись, он сказал:

— Подходит! Как и ожидалось, это уместно! Кажется, что у Цин Лэ неплохой вкус.

Лорд Дин Ань почувствовал себя так, как будто правитель собственноручно нанес ему пощечину.

Ван Но был мужчиной крепкого телосложения, потому что являлся одним из охранников дворца и имел способности к боевым искусствам. Самая настоящая ерунда, с какой стороны ни посмотри. Его нельзя было назвать уродом, но и писаным красавцем тоже не назовешь. Даже если не упоминать маленький шрам на подбородке, который, по-видимому, остался после обучения боевым искусствам. Независимо от того, что говорили о Цин Лэ, она все еще оставалась женщиной высокого рода. Он, стоящий рядом с ней, разве это уместно?

Но император сказал, что это уместно, разве кто-то посмеет возразить? Поэтому присутствующие в унисон пропели:

— Быть в состоянии получить такого мужа, княжна Цин Лэ действительно удачлива!

Цин Лэ была так взбешена, что чуть не сошла с ума, но что она могла сказать? Если она не признает нормальность этих отношений, то не возникла бы путаница? Тогда это вопрос станет не празднованием, а преступлением.

Император некоторое время понаблюдал за реакцией присутствующих, а затем посмотрел на бледную Цин Лэ. Развлекаясь, он снова заговорил:

— Влюбленная пара детей — это хорошо. Лорд Дин Ань, почему вы не сказали нам раньше?

Услышав свое имя, тот быстро встал на колени рядом с Цин Лэ:

— Этот чиновник... Этот чиновник не хотел доставлять хлопоты вашему величеству.

— Ах! — император махнул рукой. — Как это может быть хлопотно? Вы — императорский лорд, а Цин Лэ — княжна. В нашем сердце эта девушка и Тянь Гэ одинаковы.

Все наблюдали за лгущим с совершенно невозмутимым лицом императором, поэтому решили поддержать его выбор и сказать:

— Одинаковы!

Одинаковы? Было бы странно, если бы они были одинаковыми.

Цин Лэ, однако, отчаянно хотела в последний раз попытаться постоять за себя. Она поклонилась императору и начала умолять его:

— Цин Лэ хотела бы провести еще два года дома, заботясь об императорском отце и принцессе-матери. Ваше величество, разрешите это.

— Что, разве ты слишком юна? — лицо императора стало жестким. — Мы четко помним, что твой день рождения в десятом месяце. Через два месяца тебе исполнится пятнадцать. Брак для любой девушки в Да Шунь, когда они выходят замуж из семьи, — настоящий праздник. Сегодня мы назначаем твой брак на день твоего пятнадцатилетия. Оба празднества будут проходить одновременно! Ты княжна, поэтому, естественно, твой муж войдет в твою императорский семью. Нет причин беспокоиться о том, что не останется никого, кто позаботился бы о твоем императорском отце и принцессе-матери. Хм, лорд Дин Ань, как вы к этому относитесь?

Что мог сказать упомянутый лорд? Император даже выбрал дату, не оставив места для каких-либо переговоров. Он мог только поклониться:

— Этот чиновник благодарит ваше величество за его великую доброту.

Цин Лэ последовала примеру своего отца и тоже поклонилась. Стиснув зубы, она сказала:

— Цин Лэ благодарит ваше величество за разрешение на этот брак.

В общей сложности на коленях в зале стояли три человека, и все ждали продолжения торжества после того, как третий человек поблагодарит его величество; однако в это же время крепкий мужчина воскликнул:

— Этот умоляет ваше величество отозвать приказ!

Эти слова стали шоком для многих.

Еще больше они шокировали Цин Лэ.

В это время девушка просто подумала: — "Давай, иди и создай проблемы. Будет лучше, если их будет столько, что император просто казнит тебя. Эта княжна предпочла бы остаться одинокой на всю жизнь, чем выйти замуж за такого скромного слугу, как ты".

Однако Тянь У не рассердился, как ожидалось. Он только с большим интересом посмотрел на Ван Но и спросил его:

— Ты не хочешь жениться на княжне Цин Лэ?

— Этот слуга не желает, — кивнул Ван Нуо.

— Почему?

— Потому что... — Ван Но взглянул на Цин Лэ и продолжил: — потому что она слишком уродлива!

Цин Лэ не была готова к тому, что Ван Но внезапно протянет к ней руку и сорвет ткань, покрывающую ее голову.

В мгновение ока ее лысая голова обнажилась. На коже головы было много кровавых струпьев, которые оказались выставлены на всеобщее обозрение. Некоторых из более слабых сердцем госпож чуть не стошнило.

Сюань Тянь Гэ начала смеяться и дергать Фэн Юй Хэна за рукав:

— Твой мужчина стал причиной этих ожогов.

— Посмотри внимательно, — Фэн Юй Хэн кивнула, — это почти похоже на произведение искусства, описывающее катастрофу.

Сян Жун больше не могла это слушать. Взяв в руки платок, она прикрыла рот и отвернулась, сдерживая рвотные позывы.

Фэн Юй Хэн придерживала подбородок и восхищалась головой Цин Лэ, а потом ее сосредоточенный на карьере мозг заработал в ином направлении... Хм-м-м, это было бы нетрудно вылечить, но даже если все хорошо обработать, определенный тип дерматита будет преследовать Цин Лэ до конца жизни. Когда придет время, ее кожа головы станет, по крайней мере, толщиной с большой палец. Постепенно болезнь, в конце концов, доканает ее, и раздражение кожи доведет ее до смерти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 128.2. Разрешение на брак**

— Ах! — внезапный крик Цин Лэ поразил всех присутствующих, руками она отчаянно пыталась прикрыть голову, чтобы скрыть уродство. Но разве она смогла бы это сделать? Лысая голова без единой пряди волос давно уже запечатлелась в сознании людей. Такой образ княжны Цин Лэ глубоко укоренился в умах гостей.

— Ваше величество! — Ван Но указал на голову Цин Лэ и сказал: — Я прошу ваше величество о милости! Этого слугу в конечном итоге будут преследовать кошмары от обладания такой женой!

Лорд Дин Ань чуть не взорвался от ярости. Встав, он пнул Ван Но:

— Даже если бы все тело моей Лэ'эр пострадало от ужасных ожогов, она все еще княжна, и ты все равно не имел бы права не любить ее!

Император быстро отказался от своей веселой манеры поведения, снова рассердившись. Яростно глядя на Ван Но, он сказал:

— Простой слуга смеет быть таким наглым. Лорд Дин Ань, с сегодняшнего дня вы должны правильно управлять своими слугами.

— Этот понимает, — лорд Дин Ань снова поспешно опустился на колени.

— Забудем об этом! — император взмахнул своим большим рукавом. — Сегодня праздник Середины осени, и мы устроили брак вашей Цин Лэ. Мы не хотим спорить с вами и портить атмосферу почем зря.

Фэн Юй Хэн закатила глаза: ты сам уже разрушил атмосферу, ясно? Ты забыл, что убил министра Бу?

— День рождения Цин Лэ в десятом месяце станет днем вашей свадьбы. Когда придет время, мы пришлем хороший подарок! — император поставил точку в обсуждении этого вопроса.

Ван Но увидел, что правитель действительно зол и больше не смел спорить. Преклонив колени, он поблагодарил его за милость.

В голове Цин Лэ был полный кавардак, и она неосознанно посмотрела в сторону Сюань Тянь Мина. Тот, однако, даже не взглянул на нее. Его взгляд был сосредоточен на ком-то с другой стороны.

Цин Лэ обернулась и увидела, что Фэн Юй Хэн корчит Сюань Тянь Мину забавные рожицы. Она веселилась во всю: ее гримаски были довольно милыми, и особенно красиво смотрелись с ее волосами. Все это заставляло Цин Лэ сходить с ума от зависти.

Она даже не осознала, как смогла вернуться на свое место. Только после того как Чэнь Юй помогла ей сесть и прошептала что-то на ухо, она пришла в себя.

С вопросами семьи Дин Ань было покончено, и все чувствовали, что атмосфера банкета стала невероятно странной. Возможно, будет лучше, если все закончится пораньше. Если все продолжится в том же духе, то, кто знает, какие вещи могут еще произойти.

Поэтому некоторые самые нетерпеливые взяли на себя инициативу, чтобы подтолкнуть банкет к завершению:

— Императрица, этот чиновник наткнулся на сокровище несколько дней назад и сегодня принес его на банкет, чтобы подарить, в надежде, что красота императрицы будет неувядаемой целую вечность.

Фэн Юй Хэн поняла, что это было, когда они начали дарить подарки императрице.

Она повернула голову и спросила Хуан Цюань:

— Ты обо всем позаботилась?

— Молодая госпожа, не волнуйтесь, — кивнула Хуан Цюань.

Она слегка приподняла уголки губ в улыбке и обратила свой взгляд в сторону Фэн Чэнь Юй. Она увидела, что та в настоящее время опустила голову и говорила что-то Цин Лэ, на ее лице отражалась паника.

Цин Лэ снова обернула голову тканью, но она больше не выглядела так прекрасно, как раньше. Теперь вид ее был неряшливым, она больше не походила аурой на княжну, женщину высокого рода.

Слегка дернув Сян Жун за рукав, Фэн Юй Хэн наклонилась к ней и сказала:

— Через мгновение начнется хорошее представление. Пошире раскрой глаза и смотри внимательно.

— Представление все еще продолжается? — не поняла девочка. — Вторая сестра, Сян Жун сегодня действительно многому научилась. Оказалось, что банкеты во дворце на самом деле настолько захватывающие! Произошло даже убийство, что еще может случиться?

— Предыдущие события не имели к нам слишком большого отношения, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Предстоящий спектакль — вот самое главное событие.

Сян Жун не понимала значения слов Фэн Юй Хэн, но она обладала одной замечательной способностью — чувствовать, что то, что говорила ее вторая сестра, было правильным. Поэтому она уселась поудобнее и начала ждать спектакля.

Сюань Тянь Гэ обнаружила, что с тех пор, как люди начали дарить подарки, взгляд Цин Лэ время от времени обращался в их сторону. Она сказала Фэн Юй Хэн:

— Эта особа смотрит на тебя, верно?

— Она могла смотреть и на тебя! — закатила глаза Фэн Юй Хэн.

— Это определенно невозможно. Я всегда была добра к людям и никогда не обижала слабых. Ее мерзкий взгляд не может дотянуться до меня.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась: Сюань Тянь Гэ, ты не боишься лишиться языка из-за таких речей?

Неизвестно, когда это случилось впервые, но в какой-то момент во время банкета в честь середины осени императрицам Да Шунь начали дарить подарки. Раньше, когда вдовствующая императрица была еще жива, ей тоже преподносили дары, но император не получал их.

Обычно ценные подарки дарили должностные лица правительства. Подарки же женщин просто показывали, в основном, их благие намерения.

Фэн Цзинь Юань, как премьер-министр, естественно, должен был подать хороший пример. После того, как первый человек преподнес свой подарок и сел обратно, Фэн Цзинь Юань встал и вынес на середину зала деревянную шкатулку. Став перед императрицей, он опустился на колени и сказал:

— Этот чиновник представляет семью Фэн и преподносит императрице шкатулку с многоцветным камнем.

Все протерли глаза. Многоцветный камень? Что это такое?

Гости вытянули шеи и посмотрели в сторону Фэн Цзинь Юаня.

И увидели, как Фэн Цзинь Юань медленно открыл шкатулку, которую держал в руках, и начал объяснять:

— Этот многоцветный камень был сформирован естественным образом и считается жадеитом, но он имеет несколько окрасок. Это многоцветный жадеит. Если посмотреть на него, то он покажется прекрасным цветком.

Пока он говорил, деревянный ящичек уже был полностью открыт. Это объяснение привлекло всех, включая императора и императрицу. Императору всегда нравились редкие вещи, а императрице — новые. Оба встали с трона и прошли вперед на несколько шагов, их глаза смотрели прямо на деревянный ящичек.

Тем не менее изначально очень угодливый Фэн Цзинь Юань чуть не сошел с ума, открыв шкатулку и заметив, что та была пуста.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 129. Старшая сестра, ты считаешь это похоронами?**

Фэн Цзинь Юаня мгновенно пробил холодный пот. Совершенно обескураженный, он бросил смущенный взгляд в сторону Фэн Юй Хэн. Если бы не тот факт, что здесь присутствовал император, он определенно спросил бы ее, что произошло.

Изначально у него имелся весьма обычный дар для императрицы. Без помощи семьи Чэнь семья Фэн действительно не могла приобрести какие-либо интересные предметы, но после того, как Фэн Юй Хэн получила шпильку Феникса, она украдкой разыскала его и сказала:

— Эта дочь однажды получила сокровище от своего мастера. Я знаю, что отец не нашел ничего достаточно привлекательного. Как насчет того, чтобы отец взял его? Этот предмет действительно редкая вещь. Считайте это подарком от всей семьи Фэн. Думаю, императрица будет очень довольна.

Затем Фэн Юй Хэн разъяснила ему все, касавшееся многоцветного камня.

У Фэн Юй Хэн были хорошие вещи. Фэн Цзинь Юань в этом не сомневался. Он с самого начала думал спросить эту дочь, есть ли у нее подходящие предметы, прежде чем прийти на банкет, но был слишком смущен, чтобы спрашивать. Поэтому, когда Фэн Юй Хэн дала что-то непосредственно ему, он не колебался, прежде чем засунуть это в рукав. Более того, она даже объяснила ему, что произойдет, когда люди увидят многоцветный камень. Это и заставило Фэн Цзинь Юаня решительно открыть шкатулку с сокровищем для всеобщего обозрения.

Но теперь он знал, что эта его дочь видела все насквозь. На самом деле его видели насквозь. Император сегодня уже рассердился. Хотя он уже успокоился и казался довольным, Фэн Цзинь Юань в течение многих лет был чиновником, так как он мог не знать о темпераменте Тянь У? Хотя казалось, что его гнев исчез, это чувство все еще тлело в его сердце. И это было еще страшнее, чем когда он сразу выплескивал его!

Фэн Цзинь Юань понимал, что если он немедленно не объяснится, то император рассердится. Казалось, что его ситуация, как и произошедшее с императорской наложницей Юнь, вроде бы, уже решенная, была того же рода. Похоже, его конец будет не лучше, чем у министра Бу.

На лбу Фэн Цзинь Юаня выступил пот, он просто упал на колени и повернулся, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн. Его вторая дочь ранее стала близка с императором, так что он решился бы признать правду. Тем не менее у этой дочери был бойкий язык, она смогла бы повернуть всю эту ситуацию в их пользу.

Фэн Цзинь Юань уже открыл рот и собирался заговорить, когда Фэн Юй Хэн встала, заставив его вздохнуть с облегчением.

К сожалению, последующие слова Фэн Юй Хэн заставили его ощутить, что это облегчение было ложным.

Он услышал, как она удивленно сказала:

— Ха-а? Только что старшая сестра взяла камень, чтобы полюбоваться. Она не вернула его отцу?

И тут, выдохнув почти со свистом, Фэн Цзинь Юань взорвался, указывая на Фэн Юй Хэн дрожащими руками:

— Что за... чушь ты несешь? Твоя старшая сестра вообще не приходила во дворец. Когда она взяла его?

— Не пришла? — Фэн Юй Хэн внезапно подняла руку и указала куда-то: — Тогда кто это?

Все проследили за жестом Фэн Юй Хэн и посмотрели туда, куда она указала. И увидели, что там сидит княжна Цин Лэ, а ее служанка в красном медленно отступает в ужасе.

Фэн Чэнь Юй никак не ожидала, что Фэн Юй Хэн уже обнаружила ее. Она хотела сбежать, но это был императорский дворец. О побеге из него можно было забыть. Даже покинуть двор Хрустального сада было бы невозможно.

— Отец, — Фэн Юй Хэн обратилась к Фэн Цзинь Юаню, — многоцветный камень у старшей сестры. Эта дочь увидела, что она берет его, чтобы полюбоваться, и предположила, что старшая сестра положила его обратно. Я никогда не думала, что она оставит его себе.

Императрица пришла в ярость:

— Лорд Фэн! Если эта правильно помнит, дочери первой жены семьи Фэн не разрешалось входить во дворец в течение пяти лет, верно? Чем ваша семья Фэн считает мой императорский указ?

Как мог Фэн Цзинь Юань не понять. Здесь появилась Чэнь Юй. Она стояла позади Цин Лэ, что явно означало, что ее привезла сюда Цин Лэ. Он действительно ненавидел это! Почему все его дети заставляли его так волноваться?

— Прошу императрицу простить это преступление, — он действительно не знал, что ему должно сказать в этой ситуации, но после некоторых размышлений, он почувствовал, что такое бремя слишком тяжело для одной семьи Фэн. Несмотря ни на что, ему придется затащить за собой кого-то еще. Поэтому Фэн Цзинь Юань еще раз поднял голову и посмотрел в сторону Цин Лэ: — Могу я спросить княжну Цин Лэ, зачем заставлять дочь моей семьи от первой жены входить во дворец?

Он использовал слово "заставлять", и прежде чем Цин Лэ смогла заговорить, лорд Дин Ань сошел с ума, выкрикнув:

— Фэн Цзинь Юань! Что за ерунду вы несете?

Фэн Цзинь Юань боялся императора, но не лорда Дин Ань. Когда другая сторона задала этот вопрос, это привело к тому, что его собственный нрав дал о себе знать:

— Этот министр не говорит ерунды! Дочь моей семьи от первой жены имеет указ императрицы, в котором говорится, что она не должна входить во дворец; однако, милорд, пожалуйста, взгляните. Сегодня она не только вошла во дворец, но и стала служанкой княжны Цин Лэ. Что здесь вообще происходит?

Этими словами Фэн Цзинь Юань сделал себя непричастным к этому беспорядку, но ими он переложил это преступление на семью лорда Дин Ань.

Лорд Дин Ань с самого начала чувствовал, что служанка, которая следовала за Цин Лэ, казалась ему незнакомой. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань спросил его, он вспомнил ее. Конечно, эта девушка в красном, пусть ее лицо и было немного темнее, но сама ее внешность была точно такой же, как и тогда, когда она присутствовала на банкете по случаю дня рождения принцессы Дин Ань.

Он стоял ошеломленный, в замешательстве глядя на Цин Лэ.

Цин Лэ яростно взглянула в сторону на Фэн Чэнь Юй, прежде чем быстро встать на колени перед императором:

— Ваше величество, это Фэн Чэнь Юй попросила Цин Лэ привести ее. Цин Лэ не соглашалась, но она заставила меня. Мне никак не удавалось прогнать ее.

Император взглянул на Цин Лэ, затем на Чэнь Юй, прежде чем с любопытством спросить:

— Министр Фэн, мы помним, что главная жена вашего поместья скончалась несколько дней назад.

— Да, — ответил Фэн Цзинь Юань.

— Эта главная жена была родной матерью этой дочери? — задал следующий вопрос император.

Фэн Цзинь Юань был немного смущен. Почему император это спросил? Но все же быстро ответил:

— Да, так и было.

Император внезапно пришел в ярость и вернулся на свой трон. Когда он сел, то хлопнул рукой по столу, в результате чего тот, полный фруктов и вина, перевернулся.

Все задрожали и опустились на колени.

Они слышали, как император сказал:

— Мы не будем обсуждать указ императрицы, но мы спросим эту дочь вашей первой жены. Еще и месяца не прошло со смерти ее собственной биологической матери, но она, дочь первой жены, пришла на дворцовый банкет в красной одежде?

Фэн Цзинь Юань в очередной раз сошел с ума!

Во время разговора он увидел, что с внешним видом Чэнь Юй — если абстрагироваться от испытанного шока и страха — что-то не так. Теперь, когда император поднял этот вопрос, он понял, что именно это было. Комплект из красной ткани. Фэн Чэнь Юй не только пришла, она надела красную одежду. По договоренности его вторая и третья дочери пришли в простых нарядах, несмотря на то, что их окружали девушки, одетые весьма изысканно. Даже их украшения для волос были простыми. Чэнь Юй, однако, была кровной дочерью Чэнь Ши! Что другие подумают о ней?

Фэн Цзинь Юань безумно злился на все еще ошеломленно застывшую на месте Чэнь Юй:

— Что ты стоишь там? Почему бы тебе не преклонить колени перед его величеством и не попросить прощения!

Чэнь Юй была до смерти напугана. Как деревянная марионетка она двинулась к центру зала и упала на колени.

Фэн Цзинь Юань склонился в полном поклоне, его голос дрожал:

— Этот ребенок такой бесчувственный, он был испорчен этим чиновником. Умоляю ваше величество, простите ее на этот раз!

Чэнь Юй тоже низко поклонилась. Как только ее голова коснулась пола, она не осмелилась поднять ее.

Фэн Юй Хэн увидела, что ее отец и сестра преклонили колени, и почувствовала, что то, что они стоят одни не слишком хорошо. Она коротко обменялась взглядами с Сян Жун, и обе сестры поднялись и опустились на колени рядом с Чэнь Юй.

Император глубоко вздохнул и сказал Фэн Юй Хэн:

— Этот вопрос не имеет отношения к Хэн Хэн, вставай. Ребенок рядом с тобой тоже из твоей семьи? Пусть она тоже встанет. Вы обе можете встать и отойти в сторону.

Фэн Юй Хэн и Сян Жун не посмели встать. Фэн Юй Хэн подняла голову, чтобы заговорить, и Фэн Цзинь Юань подумал, что она попросит прощения; однако та на самом деле сказала совсем другое:

— Ваше величество, сначала позвольте старшей сестре преподнести многоцветный камень. Это то, что отец приготовил для императрицы. Намерения отца не могут быть потрачены впустую.

Фэн Цзинь Юань не знал, должен ли он проклинать эту вторую дочь или хвалить ее. Местоположение многоцветного камня было подтверждено, но в любом случае, скажи что-нибудь для семьи Фэн! Твоя сестра пробралась во дворец — это преступление, караемое смертью! Кроме того, она оделась в красную одежду. Да Шунь ставит сыновнее благочестие на первое место. Император лично прокомментировал это, разве это может быть хорошо?

Он был полон надежд, что Фэн Юй Хэн скажет еще несколько слов, но эта девушка не сказала ни слова после. Вместо этого она оттянула Сян Жун в сторону.

Фэн Цзинь Юань чуть не упал в обморок от гнева.

Также взволнованная, императрица в этот раз решила заговорить. Она обратилась к бабушке рядом с ней и сказала:

— Иди туда и обыщи ее.

Дворцовые пожилые служанки были не похожи на таковых из обычных поместий, которые могли только заботиться о людях. Они действительно могли заботиться о своих хозяевах, но они также прекрасно могли разбираться с другими людьми.

Фэн Чэнь Юй не знала причину своего обыска и начала кричать, что с ней поступили несправедливо. Фэн Цзинь Юань, однако, понял, что императрица действительно рассердилась. Он боялся, что у Чэнь Юй возникнут некоторые трудности!

Он не смел смотреть на сцену. Беспомощно отвернувшись, он услышал крик Чэнь Юй, когда две служанки начали обыскивать ее сверху донизу. Наконец, они обнаружили что-то в области талии.

Одна из них взяла это и принесла императору и императрице:

— Эта старая слуга нашла это у старшей молодой госпожи Фэн.

Когда император подошел посмотреть, то увидел в руке у слуги камень. Примерно размером с ладонь, он выглядел как цветок, всего лепестков было семь, и каждый — разного цвета. Отразив лунный свет, который падал сквозь отверстия в крыше двора Хрустального сада, он ярко засиял, став почти сверхъестественным.

Императрица была шокирована:

— Неужели подарок действительно таков? Министр Фэн, где вы его взяли?

— Отвечаю императрице, он был подарен персидским мастером второй дочери этого чиновника. Семья Фэн не смеет наслаждаться этим сокровищем в одиночку, поэтому было решено принести его на праздник Середины осени, чтобы подарить императрице, — Фэн Цзинь Юань не смел говорить глупости. Чэнь Юй рядом с ним уже была настолько тщательно обыскана пожилыми служанками, что едва могла оставаться на коленях. Он беспокоился за нее и хотел помочь, но боялся вызвать гнев императора, поэтому просто закрыл на это глаза.

Императрица была вполне удовлетворена его ответом. Протянув руку, она приняла из рук слуги многоцветный камень. Ласкающе касаясь его, она смотрела на него. Чем дольше она смотрела, тем больше он ей нравился. Проявив инициативу, царственная дама посоветовала императору:

— Ради великолепия этого камня, как насчет того, чтобы простить семью Фэн?

Император хмыкнул:

— Ради великолепия камня?

Императрица слишком хорошо понимала характер императора и быстро сказала:

— Это ради репутации второй молодой госпожи семьи Фэн.

Только тогда император удовлетворенно кивнул и сказал, так, чтобы все слышали:

— Мы освобождаем от смертной казни, но других наказаний будет не так легко избежать!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 130.1. Власть императора**

По правде говоря, Фэн Чэнь Юй не знала, когда этот многоцветный камень оказался у нее. Она ясно...

— Дочь семьи Фэн от первой жены! — не дав ей додумать, императрица холодно сказала: — Пробраться в императорский дворец — серьезное преступление, но этот дворец готов быть снисходительным, учитывая великолепие подарка семьи Фэн. Ты и Цин Лэ будете наказаны длительным стоянием на коленях за пределами дворца.

Услышав, что она также будет наказана, Цин Лэ была так зла, что хотела разорвать Чэнь Юй на части; однако то, что именно она привела Чэнь Юй во дворец было замечено слишком многими. Что она могла сказать?

Но прежде чем встать на колени, она должна была преподнести свой дар. Поэтому она вышла вперед:

— У Цин Лэ нет ничего столь же великолепного, как у лорда Фэн, но эта топазовая Гуаньинь тоже вырезана из одного из самых изысканных драгоценных камней. Императрице нравятся буддийские божества, поэтому Цин Лэ надеется, что эта топазовая Гуаньинь покажется императрице достойным даром.

Бабушка вышла вперед и забрала у Цин Лэ деревянную коробочку. Затем Цин Лэ отступила и приготовилась отбывать наказание, встав на колени вместе с Чэнь Юй.

Но кто бы мог подумать, что в тот момент, когда бабушка откроет коробку перед императрицей, та издаст странный крик, а затем нырнет к императору на колени.

Император даже вздрогнул и заглянул внутрь коробки, чтобы увидеть ее содержимое, и сердито спросил:

— Что внутри этой вещи?

— Это всего лишь маленькая топазовая фигурка! — Цин Лэ была смущена.

— Какая наглость! — император взмахнул рукавом и призвал свою внутреннюю энергию. Взрывной волной коробку отбросило прямо в Цин Лэ.

И тут окружающие увидели, что внутри коробки нет топазовой Гуаньинь. Внутри лежал кот. Который истекал кровью, но все еще не был мертв. Его тело все еще слегка двигалось.

Императрица больше всего боялась кошек. Она боялась их и живых, а мертвых — тем более. Возможно, после такого шока она бы на несколько дней спряталась в постели.

Все смотрели на Цин Лэ, никто не мог понять, почему та преподнесла в этот день, на празднество по случаю середины осени, в подарок мертвую кошку.

В это же время Цин Лэ и Чэнь Юй были совершенно сбиты с толку.

Они абсолютно не могли подарить мертвую кошку императрице. Этот мертвый кот должен был быть передан ей Фэн Юй Хэн, но когда его возвратили им?

Цин Лэ искоса посмотрела на Чэнь Юй и увидела, что у той на лице застыло выражение безграничного удивления, поэтому она поняла, что спрашивать об этом у нее было бы пустой тратой времени.

Императрица боялась кошек, но ей умудрились подарить кошку. Да не простую, а мертвую... Лицо Цин Лэ несколько раз меняло цвет, ее ноги превратились в желе, и она рухнула набок.

Император был в ярости:

— Увести ее!

— Императрица велела вам обеим встать на колени за пределами дворца, так почему же вы еще не ушли! — лорд Дин Ань отругал Цин Лэ. В конце концов, стоять на коленях вне дворца было определенно лучше, чем возможная альтернатива. Только небеса знали, добавит ли император "казнить ее" после "увести ее".

Видя, как евнухи и бабушки уводят Чэнь Юй и Цин Лэ, император фыркнул и больше не возвращался к этому вопросу. Он мог не поддерживать репутацию лорда Дин Ань, но Фэн Цзинь Юань все-таки был премьер-министром. Что касается суда над Чэнь Юй, возможно, стоит проявить немного снисхождения. Если он захочет ударить собаку, ему нужно сначала получить разрешение от ее хозяина. Независимо от того, насколько ему не нравилось видеть Чэнь Юй, он все равно должен был дать Фэн Цзинь Юаню возможность сохранить лицо.

Сян Жун стояла рядом с Фэн Юй Хэн и смотрела, как разворачивается эта сцена, наконец, понимая, что имела в виду ее вторая сестра, когда сказала: "Смотри внимательно".

Конечно, это было очень интересное представление. Старшая сестра осмелилась принять участие в дворцовом банкете в красной одежде. Это было действительно... Она вдруг вспомнила тот раз, когда они пошли отдать дань уважения основательнице. Вторая сестра, кажется, сказала что-то о седьмом принце, любящем красный цвет. Может ли быть...

Сян Жун украдкой посмотрела туда, где сидел Сюань Тянь Хуа, и обнаружила, что тот сам смотрел в ее направлении. Она невольно покраснела и быстро опустила голову.

Мо Бу Фан дал императрице какую-то таблетку и, к счастью, смог помочь ей справиться с ситуацией. Фэн Цзинь Юань взглянул на лорда Дин Ань и фыркнул, сказав:

— Милорд, этот министр не будет более вопрошать вас о княжне Цин Лэ, самовольно решившей привести мою дочь во дворец, потому что императрица не стала расспрашивать ее. Однако почему княжна принесла подобную вещь во дворец? И даже подарила императрице?

Мертвую кошку слуги убрали с пола, но образ этого животного, выпавшего из коробки, был не тем, что можно было просто забыть. Этот банкет стал действительно слишком интересным. На нем произошло убийство, и появился мертвый кот. Вещи, которые эти дамы и молодые госпожи никогда бы не увидели за всю свою жизнь, были замечены на протяжении одной ночи.

Заданные Фэн Цзинь Юанем вопросы не оставили лорду Дин Ань выбора, кроме как еще раз поклониться императору:

— Ваше величество, пожалуйста, расследуйте!

— Расследовать? — император внезапно нахмурился. — Разве все уже недостаточно ясно? Лорд Дин Ань, мы только что дали согласие на брак Цин Лэ, признав любовь этой пары. Кроме того, мы поддержали Цин Лэ, когда жених не захотел взять ее в жены из-за ее уродства. Почему ваш дворец Дин Ань не благодарит нас, а вместо этого пытается навредить нашей императрице?

Лорд Дин Ань был так зол, что его брови почти стали вертикальными. Сколько лет император не обращал никакого внимания на вопросы дворца Дин Ань? Сегодняшнее происшествие, однако, явно было странным, но император все еще не собирался его расследовать. Вместо этого он нарисовал довольно несправедливую картину.

Он был зол и хотел заговорить с императором, но Фэн Юй Хэн внезапно вклинилась в их разговор:

— Милорд, нет необходимости искать объяснения. Причина и следствие случившегося станут известны, когда вы вернетесь и спросите княжну Цин Лэ. Его величество не обидел вас.

Как мог лорд Дин Ань не догадаться, что планировали Цин Лэ и Чэнь Юй? Он злился только на отношение императора. Но, услышав слова Фэн Юй Хэн, он посмотрел в сторону и увидел девять принцев. И понял, что неважно, сколько он будет жаловаться, все это было бессмысленно. Стань он лордом Вэнь Сюань, то, как младший брат императора, он, возможно, мог бы даже поссориться с ним, но он ни в малейшей степени не был связан с семьей Сюань. Неважно, что он скажет, это ни на что не повлияет.

Подумав так, он сразу усмирил свой гнев. Вздохнув, он посмотрел на императора и сказал:

— Этот ребенок Цин Лэ получил не только тяжелые физические травмы, пожар во дворце оставил ей и душевные шрамы. Бывает, что она не слишком ясно понимает, что делает. Если подумать, она, должно быть, беспокоится из-за брака. Только поэтому она могла забыть о том, что не нравится императрице. Надеюсь, императрица простит это преступление.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 130.2. Власть императора**

Всего несколькими словами ему удалось объяснить действия Цин Лэ пожаром.

Фэн Юй Хэн чувствовала, что это было невероятно смешно, и не могла не посмотреть на Сюань Тянь Мина. Она увидела, как он откинулся на спинку кресла с чашей вина в руке, другой теребя кнут, и сказал:

— Тот, кто начал эту проблему, должен быть тем, кто ее исправит. Следуя этим мыслям, раз сильный пожар стал корнем ее проблем, тогда столь же сильный пожар должен вылечить ее. Раз так, этот принц возьмет на себя некоторую ответственность. Лорд Дин Ань, скажите мне, где вы сейчас живете, и этот принц, Мин'эр, пойдет и разожжет еще один пожар, чтобы вылечить княжну Цин Лэ.

— Нет! Не надо! — искренне воскликнул лорд Дин Ань. Какими людьми была семья Сюань? Что отец, что его сыновья были совершенно неразумными. Особенно младший сын. Все зависело от его настроения. Основным его принципом было "наслаждение". Теперь же он захотел поиграть в лечение болезни Цин Лэ!

Лорд Дин Ань почти начал ругаться, но он действительно не смел. Он мог только смотреть на Сюань Тянь Мина и непрерывно просить этого не делать.

Фэн Юй Хэн показала Сюань Тянь Мину большие пальцы и мысленно произнесла: — "Молодец".

Император видел эту сцену, а также, ведя себя как хороший человек, посоветовал своему сыну:

— Забудь об этом, завтра мы пошлем императорского доктора к Цин Лэ. У них осталась только одна резиденция в пригороде столицы. Мы думаем, они не готовы использовать ее для лечения болезни своей дочери.

Все в зале начали смеяться, наблюдая, как отец-император и его сын вмешиваются в дела лорда Дин Ань. Единственные слова, которые приходили им в голову были: заслужено ими по праву!

Ах да, были не только эти отец с сыном. Была еще и невестка.

Никто никогда не думал, что у всегда серьезного премьер-министра Фэн Цзинь Юаня на самом деле будет такая интересная дочь.

Лорд Дин Ань не мог ни плакать, ни смеяться. Если бы он согласился со словами императора, то это значило бы: "Я не хочу расставаться с резиденцией, чтобы вылечить мою дочь", если же нет, то "Я хочу использовать свою резиденцию в пригороде столицы, чтобы вылечить дочь. Ваше высочество девятый принц, пожалуйста, сожгите ее". Неважно было, согласится он с ними или нет, он потеряет лицо.

Лорд Дин Ань пребывал в затруднительном положении, все это заставляло его сердце болеть. Про себя он бесконечно проклинал Цин Лэ. Его дочь никогда не позволяла ему жить спокойно. Особенно после того, как она каким-то образом влюбилась в Сюань Тянь Мина. После этого она не приносила ничего, кроме проблем, которые не могли решить даже небеса.

Но в этот раз Фэн Чэнь Юй тоже спустили с небес на землю, и лорд Дин Ань вдруг почувствовал, что все не так уж плохо. Пусть Цин Лэ не один раз потеряла лицо, но дочь семьи Фэн от первой жены была словно сокровище, хранившееся за семью замками. Теперь, когда она действительно сделала это... Он посмотрел на Фэн Цзинь Юаня и почувствовал, что ни один из них не был хуже другого.

— Лорд Дин Ань! — императрица, наконец, немного пришла в себя и заговорила: — Эта в течение многих лет управляла шестью дворцами и заставила людей открыто и тайно презирать меня. Хотя я не знаю, когда я оскорбила дворец Дин Ань, но это, должно быть, случилось по недосмотру. Иначе зачем княжне мстить сегодня? Императорский лорд Дин Ань, — говоря это она сделала все возможное, чтобы удержать себя в руках, — независимо от того, когда эта нанесла вам оскорбление, Цин Лэ уже отомстила сегодня за весь дворец Дин Ань. Эта больше всего боится кошек и надеется, что императорский лорд простит ее после сегодняшнего дня.

Лорд Дин Ань был так напуган, что стал бить земные поклоны, не смея подняться. Он бесконечно повторял:

— Этот не смеет! Этот человек не смеет!

— Эта видела, что вы действительно смеете! — рассердилась императрица.

За многие годы было очень мало людей, которые видели, чтобы императрица Да Шунь действительно сердилась. Хотя эта императрица и была таковой, она, в основном, сопровождала императора на официальных мероприятиях и выступала в качестве номинальной главы. Да Шунь нужна была императрица. У гарема есть хозяйка, дворы могут пребывать в стабильности, а граждане — спокойно заниматься своими делами. Поэтому императрица была просто императрицей. Она обладала статусом и соответствующей силой, но знала, что император не любил ее одну. Она была очень сообразительной. Не в состоянии достичь сердца императора, она вместо этого сформировала с ним отношения сотрудничества. Это было главной причиной того, что она смогла оставаться на своем месте.

Императрица очень редко сердилась и обычно не позволяла эмоциям выходить из-под контроля. Когда она говорила с императором, она также оставалась спокойной.

Однако сегодня эта царственная особа пришла в ярость! Она была действительно в ярости!

— Эта боится кошек. Это то, что знают все. Если дворец Дин Ань чувствует, что эта сидела на этом месте слишком удобно, и хотел спровоцировать меня, то вы этого добились, — после того как она закончила говорить, мать всей Поднебесной, императрица, внезапно покинула двор Хрустального сада с помощью Мо Бу Фана, оставив императора и всех остальных.

Лорд Дин Ань опустился на колени, его сердце обратилось в пепел. Он знал, что это был конец дворца Дин Ань.

Конечно же, после ухода супруги император решил, что имеет моральное право отомстить:

— Евнух! Засвидетельствуй наш приказ. Касаемо позиции лорда Дин Ань: он ничего не сделал для страны. Он не помогал гражданам, его дочь была нечестной и навредила императрице. С этого дня он больше не императорский лорд, он — простолюдин.

На этих словах все закончилось.

У Фэн Юй Хэн дернулись уголки губ, но улыбаться она не могла.

Это и была власть императора. Несколько слов могут даровать милость, а могут и отправить вас в ад.

В конце концов, она не была той, кто жил при феодальных династиях. Такая давящая сила произвела на нее сильное впечатление.

Она подняла голову и посмотрела на императора на сцене. Всего несколькими словами этот человек может контролировать все жизни в Да Шунь. Не было никого, кто мог бы убежать от этой силы или восстать против нее.

В ее сердце поднялась легкая волна паники. Отвернувшись, она прижала руки к груди. Она чувствовала, как откуда-то две пары глаз сверлили ее взглядом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 131.1. Фэн Юй Хэн, я убью тебя!**

Фэн Юй Хэн немедленно взяла под контроль эмоции и вернула себе нейтральное выражение лица.

Но даже так это все равно не ускользнуло от двух пар глаз — на нее смотрели Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Хуа.

— Ты ведь в последнее время чаще, чем обычно посещал казармы? — тихо спросил Сюань Тянь Хуа, посмотрев в сторону.

В это же время лорд Дин Ань в последний раз поклонился императору, его жест знаменовал конец его бытия как императорского лорда.

— Да, — выражение лица Сюань Тянь Мина стало немного более достойным.

В зале уже были люди, которые помогали лорду Дин Ань покинуть празднество. На банкете середины осени этого года единственный императорский лорд Да Шунь был освобожден от своих обязанностей.

Что касается Ван Но, который только что был назван женихом, он также потерял свое положение вместе с остальной семьей. Все, что у него осталось — его уродливая жена.

— Семья Бу сегодня столкнулась с катастрофой. Думаю, этот Бу Цун должен вернуться. Я не могу помочь в военном лагере, так что будь осторожнее. Что касается этой девушки... Боюсь, у нее осталось не так много безоблачных дней.

— Когда это у нее были безоблачные дни? — фыркнул Сюань Тянь Мин. — Все нормально. Не волнуйся, седьмой брат.

Фэн Юй Хэн, естественно, не знала, о чем говорили эти двое. Она только заметила, что они с беспокойством смотрели в ее сторону, и это заставило ее почувствовать глубоко в душе легкое тепло.

Банкет был сорван, и не было никакой возможности его продолжить.

Все преклонили колени, ожидая, когда император объявит о завершении празднества.

Император тоже очень устал. Махнув рукой, он отпустил всех, но когда Фэн Юй Хэн готовилась уйти со всеми остальными, он крикнул:

— Девочка Хэн, наша голова немного болит. Задержись ненадолго!

Фэн Юй Хэн не знала, почему император хотел, чтобы она осталась, но могла только остановиться. Затем она увидела умоляющий вид Фэн Цзинь Юаня и поняла, что ее отец хотел, чтобы она попросила прощения за Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн не беспокоилась об этом вопросе, связанным с Чэнь Юй. Хотя они обе принадлежали семье Фэн, было ясно, что императорская семья не собиралась возлагать на нее вину, она не хотела это обсуждать.

Увидев, что Фэн Юй Хэн отказалась смотреть на него, Фэн Цзинь Юань встревожился и не мог не позвать ее:

— А-Хэн.

Нахмурившись, она искоса посмотрела на него и почувствовала, что этот отец все же бесстыдный человек. Если основываться только на его умственных способностях как премьер-министра, он не мог не знать о планах Чэнь Юй и Цин Лэ. Тем не менее он все еще хотел, чтобы жертва попросила прощения. Эта его предвзятость была действительно велика.

— Отец, — очень тихим и без единого намека на эмоции сказала она, — если бы эта кошка появилась в моих руках, что бы произошло?

Фэн Цзинь Юань застыл и некоторое время не мог ничего ей ответить.

Когда он снова посмотрел на Фэн Юй Хэн, то обнаружил, что эта дочь уже шла к сцене. На вершине лестницы стоял император и с отеческой улыбкой смотрел на нее.

В этот самый момент Фэн Цзинь Юань почувствовал себя посторонним. Что этот ребенок не его дочь, и что она ни в малейшей степени не считает его своим отцом.

Он поклонился и отступил, спасаясь бегством из двора Хрустального сада. Быстро догнав толпу, он спрятался в ней.

Император просто окинул взглядом отступающую фигуру Фэн Цзинь Юаня, прежде чем отвернуться, как будто он ничего этого не видел. Только тогда он сказал Фэн Юй Хэн:

— Девушка Хэн, сопровождай нас на прогулке.

Ночью на банкете в честь середины осени было полнолуние. В Да Шунь все четыре сезона очень четко отличались друг от друга. Так и сейчас осенний ночной ветер заставлял людей дрожать от холода.

Подозванный императором евнух Чжан Юань накинул на него плащ, а слуги дворца дали еще один Фэн Юй Хэн. Она просто шла за императором до ворот дворца Зимней Луны.

Император, наконец, остановился. По мановению его руки Чжан Юань вместе со всеми слугами, следовавшими за ними, включая и Хуан Цюань, отошли еще дальше. Император и Фэн Юй Хэн остались наедине.

Фэн Юй Хэн были немного интересны отношения между императором и императорской наложницей Юнь. Императорская наложница с таким характером могла поддерживать интерес императора к себе в течение многих лет. Если между ними не было некой особой истории, она бы не поверила в это.

Сегодня вечером император взял ее собой и привел к воротам дворца Зимней Луны. Фэн Юй Хэн могла только догадываться, что императору обычно не с кем было поговорить, особенно, когда дело касалось императорской наложницы Юнь. Учитывая характер Сюань Тянь Мина, он не мог обсуждать с ним личные вопросы. Скорее всего, он смог бы поговорить об этом только с будущей невесткой.

Фэн Юй Хэн придвинулась к императору, лелея мысли о сплетнях. Глядя на этого величественного мужчину, она ждала, пока он поднимет свои тайные мысли на поверхность.

Но тут император повернулся, посмотрел прямо на нее и задал короткий и ясный вопрос:

— Ноги Мин'эра, ты можешь их вылечить?

Фэн Юй Хэн была ошеломлена, ей потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями, прежде чем ответить:

— Конечно, я могу их излечить.

— Ха-ха-ха! — император внезапно рассмеялся. — Мы знали это. Мы знали, что все эти императорские врачи бесполезны. Действительно, нет никого надежнее представителя молодого поколения семьи Яо.

Фэн Юй Хэн моргнула. Представителя молодого поколения семьи Яо? Ох, то, что он говорит об этом так, тоже хорошо. Хотя сама она еще не видела никого из семьи Яо, если основываться на воспоминаниях первоначальной владелицы тела, семья далеко в Гуанчжоу была намного добрее семьи Фэн. Особенно Фэн Юй Хэн хотелось встретиться с дедушкой по материнской линии, с Яо Сянем.

— Императорские врачи сказали нам, что ноги Мин'эра нельзя спасти. Мы были по-настоящему опечалены, — взгляд императора снова вернулся ко дворцу Зимней Луны. Затем он тяжко пробормотал как бы про себя: — но Мин'эр сказал нам, что он определенно сможет встать на ноги, когда женится на тебе. По этой причине мы пообещали Мин'эру, что он может взять в жены дочь семьи Фэн.

Фэн Юй Хэн поняла.

Скорее всего, император сначала был недоволен этим браком. Он сделал это только для того, чтобы позволить Сюань Тянь Мину поправиться; в противном случае он бы не согласился.

Она долго думала и просто сказала:

— А-Хэн — дочь семьи Яо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 131.2. Фэн Юй Хэн, я убью тебя!**

Император кивнул, весьма удовлетворенный этим ответом, а выражение его лица, наконец, стало чуть спокойнее.

Поскольку речь шла о Сюань Тянь Мине, Фэн Юй Хэн действительно хотела услышать, как император спросит ее, можно ли исправить и остальное. В конце концов, повсюду ходили слухи, и она не получила должного ответа от Сюань Тянь Мина. Она постоянно чувствовала себя немного потерянной, вспоминая об этом.

Но после долгого ожидания император смотрел только на дворец Зимней Луны. Похоже, он не собирался поднимать этот вопрос.

Не в силах вынести этого, она спросила:

— Лицо его высочества...

— Оно невредимо, — император махнул рукой, — раз ты можешь помочь Мин'эру встать на ноги, нам не нужно ни о чем беспокоиться.

Фэн Юй Хэн вздохнула с облегчением. Она сознательно спросила о лице под золотой маской, но ответ императора подарил ей некоторое облегчение. Похоже, и та область должна быть в порядке.

Эти двое больше не разговаривали. Фэн Юй Хэн в течение долгого времени сопровождала императора на любовании дворцом Зимней Луны, прежде чем монарх решил вернуться в свои покои.

После Фэн Юй Хэн была приглашена Мо Бу Фаном, чтобы осмотреть императрицу.

Она знала, что лечение не главная цель. Мо Бу Фан, должно быть, хотел получить еще медицинских пилюль. Императрица была слишком напугана. Природные успокоительные у нее имелись, но она не хотела принимать их просто так.

Фэн Юй Хэн поприветствовала лежавшую на кровати императрицу и в ответ на выжидающий взгляд Мо Бу Фана сказала:

— Сегодня А-Хэн пришла во дворец на банкет и не ожидала, что произойдут такие вещи. Не были заготовлены подходящие лекарства. Как насчет того, чтобы после восхода солнца господин Мо пришел в Зал Сотни Трав и купил немного?

Мо Бу Фан не знал, смеяться ему или плакать, но эта будущая августейшая принцесса действительно не упускала ни единой возможности поднять репутацию своего Зала Сотни Трав. Если бы люди узнали, что даже императрица пришла туда за лекарствами, кто знает, насколько популярным стало бы это место?

Когда Фэн Юй Хэн, наконец, покинула дворец после задержки с императрицей, небо уже посветлело.

Раз во дворце проходил ночной банкет, утреннее заседание двора было отменено. Выйдя из дворца, Фэн Юй Хэн увидела снаружи экипаж семьи Фэн. На карете ясно выделялась деревянная табличка с единственным словом: "Фэн".

Дворцовая служанка, провожавшая ее из дворца, улыбнулась и сказала:

— Должно быть, они ждут, чтобы вернуть принцессу домой. Вы задержались во дворце на всю ночь, лорд Фэн, должно быть, очень беспокоится.

Служанка просто вела обычную светскую беседу. Она ничего не знала о том, на что действительно походила семья Фэн, но знала, что эта дочь семьи не вернулась, поэтому было естественно подготовить карету, чтобы забрать ее.

Фэн Юй Хэн не разделяла ее оптимизм. Повернув голову, она увидела, что Фэн Чэнь Юй и Цин Лэ все еще стоят на коленях перед воротами дворца.

Красное платье Чэнь Юй было грязным и измятым. Ее красивые волосы, изначально водопадом стекавшие по плечам и спине, теперь были неопрятными и всклокоченными. Она всю ночь стояла на коленях, ноги ее больше не держали, и она просто сидела на земле. Тональный крем, которым она затемнила лицо, теперь скатался, и некоторые участки кожи вернулись к изначальному белому, в то время как другие стали еще темнее. Все вместе это выглядело как морда упыря. Это не соответствовало слухам, которые распространились о дочери семьи Фэн от первой жены, как о девушке, похожей на богиню.

Лысая, отвратительная голова Цин Лэ была полностью обнажена. Прыщи на ней истекали гноем, часть капель стекала ей на щеки. У нее больше не было сил вытирать их, поэтому они просто продолжали течь. Весь ее воротник был в пятнах от щек до шеи.

Но сознание Цин Лэ было гораздо более живым, чем сознание Чэнь Юй. Чэнь Юй довольно долго бессмысленно смотрела прямо в землю. Если бы она не стояла на коленях за воротами дворца, то давно бы уснула. Что касается Цин Лэ, она все еще поддерживала себя в относительно вертикальном положении. Ее глаза наполнились ненавистью, когда она посмотрела на ворота дворца. Обе ее руки были сжаты в кулаки, а выражение лицо стало пугающе свирепым.

За ними присматривала старая служанка. Потягивая чай, она наблюдала, как Цин Лэ свирепо смотрит на ворота дворца. Презрительно она сказала:

— Неважно, какова сила твоего взгляда. Ты больше никогда не сможешь войти в этот императорский дворец. С сегодняшнего дня больше не существует никакого лорда Дин Ань. Девушка Цин Лэ, ты должна молиться, чтобы дворец быстро вручил указ, который положит конец твоему покаянию. Если ты продолжишь так стоять на коленях... Ну, ты бывший ребенок императорской семьи, твои кости справятся с этим.

Независимо от того, наказывала ли ее дворцовая бабушка или проклинала, это было чем-то, что еще можно было вынести. Но эти слова вскрыли душевные шрамы Цин Лэ, заставив ее задрожать от гнева.

Что касается Чэнь Юй, старая служанка решила не трогать ее, тем более, что рядом стояла карета поместья Фэн. Лорд Дин Ань стал простолюдином, но это не означало, что премьер-министр Фэн потерял свою власть. Люди дворца знали, что уместно, а что нет, и знали, как действовать исходя из ситуации. Хоть они и относились к Цин Лэ ужасно, но даже не смотрели в сторону Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов к тому месту, где они стояли на коленях. Бабушка, которая наблюдала за ними, увидела ее, быстро поставила чашку с чаем на стол, встала и подбежала ее поприветствовать. Еще не успев приблизиться, она улыбнулась и искренне сказала:

— Эта старая слуга отдает дань уважения августейшей принцессе!

Эти слова заставили Чэнь Юй и Цин Лэ оглянуться.

После этого банкета кто бы осмелился не признать ее официальной принцессой девятого принца? Не признать эту будущую невестку, ту, которую лично одобрили император и императрица? Ту, которой император позволил называть себя отцом-императором?

Фэн Юй Хэн не стала ее останавливать. Она пронаблюдала, как бабушка глубоко кланяется ей, прежде чем слегка поднять руку и сказать:

— Бабушка, пожалуйста, встань.

Прежде чем та успела это сделать, внезапно раздался пронзительный женский крик:

— Фэн Юй Хэн! Я убью тебя!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 132.1. Кого вы назвали мусором?**

Этот крик заставил всех вздрогнуть. Хуан Цюань мгновенно появилась перед Фэн Юй Хэн, чтобы защитить ее, в то время как Цин Лэ, стоявшая на коленях, вскочила и, вытащив шпильку у Фэн Чэнь Юй, попыталась ударить ею Фэн Юй Хэн.

Та даже не удосужилась увернуться, наблюдая, как с обезумевшей Цин Лэ встречается Хуан Цюань. Она даже улыбнуться не успела, когда бывшая княжна была отброшена ее служанкой.

Это был первый раз, когда Фэн Чэнь Юй увидела, как эта слуга принимает меры. Она знала, что дворец августейшего принца одарил ее сестру двумя служанками, способными на боевые искусства, но она никогда не думала, что они будут так хороши.

Она беспомощно посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела в глазах этой младшей сестры холод и мужество. Она вдруг почувствовала, что не знает этого человека. Эта девушка не казалась ни бывшей дочерью первой жены Фэн Юй Хэн, ни той Фэн Юй Хэн, что не так давно стала дочерью наложницы. Она стала совсем другой.

Чэнь Юй не могла точно описать то, что чувствовала по отношению к Фэн Юй Хэн, но в глубине ее сердца начинал распускать свои лепестки цветок кромешного отчаяния.

Это младшая сестра... казалось... Ей не победить ее.

Цин Лэ ночь простояла на коленях, и теперь ее пнула Хуан Цюань. Она потеряла сознание задолго до того, как ее отправили в полет. Она не издала ни звука, когда ее тело столкнулось с землей. В округе не было ни одного человека, который решился бы подойти и помочь ей.

Бабушка не возражала против того, что Хуан Цюань приняла меры и пнула кого-то. Она очень долго служила во дворце, поэтому раньше встречала и Хуан Цюань, и Ван Чуань. Бывшие служанки императорской наложницы Юнь, кто вообще мог осмелиться оскорбить их?

Она улыбнулась, посмотрела на Фэн Юй Хэн, полностью игнорируя потерявшую сознание Цин Лэ, и вежливо сказала:

— Принцесса покидает дворец? Вы хотите, чтобы эта старая слуга организовала для вас экипаж? — проговорив это, она посмотрела в сторону кареты семьи Фэн.

Фэн Юй Хэн усмехнулась. Казалось, что все бабушки дворца являлись экспертами в деле управления воротами, поэтому она не стала скромничать:

— В таком случае я побеспокою бабушку.

— О чем говорит принцесса? — бабушка быстро отвесила вежливый поклон, прежде чем отойти и заняться подготовкой кареты.

Когда Фэн Юй Хэн вернулась домой в дворцовой карете, было уже семь утра. После того, как Сян Жун вошла в поместье, Фэн Цзинь Юань рассказал всем о событиях дворцового банкета. Чэнь Юй все еще стояла на коленях у ворот дворца. Изначально основательница хотела, чтобы Фэн Цзинь Юань навестил ее, но тот посчитал, что если он придет, то императрица снова может разгневаться. Поэтому он мог лишь послать за ней карету и спокойно ждать ее возвращения.

К сожалению, дочь, которая вернулась утром, не была Чэнь Юй, о которой он беспокоился больше всего. Это была Фэн Юй Хэн.

— Ты видела свою старшую сестру? — этот вопрос стал первым, который Фэн Цзинь Юань задал ей, когда Фэн Юй Хэн вошла в ворота поместья.

Она даже поразилась слегка. Она не спала всю ночь, так что была немного не в себе. Вопрос Фэн Цзинь Юаня привел ее в ярость:

— Дочь осталась во дворце на целую ночь, но отец даже ни разу не спросил, что со мной?

— Ты только что без проблем вернулась! — нахмурился и очень невежливо сказал Фэн Цзинь Юань. — Твоя же старшая сестра была наказана стоянием на коленях перед дворцом. Как это можно сравнить с тем, что ты задержалась, чтобы полечить императора?

Она тоже нахмурилась, посмотрев в сторону Фэн Цзинь Юаня. В ее разуме отдавалось эхом, тяжело пульсировало только одно слово: — "Бессовестный!"

— Я не видела ее! — она не собиралась тратить на него ни единого слова. Схватив за руку Хуан Цюань, она развернулась и пошла к павильону Единого Благоденствия.

Фэн Цзинь Юань тоже не спал всю ночь, так что сам был на пределе. Увидев, что Фэн Юй Хэн на самом деле имела мужество говорить с ним так, он неистово крикнул:

— Остановись сейчас же!

Фэн Юй Хэн не собиралась обращать на него внимание. Притворившись, что не слышала его, она продолжила идти дальше. Но прежде чем она смогла это сделать, к ней подлетела служанка:

— Вторая молодая госпожа, основательница приглашает вас во двор Изящного Спокойствия! — ее слова были вежливы и полны доброты. Ее отношение было диаметрально противоположно отношению Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Юй Хэн кивнула. Вместе с Хуан Цюань она повернулась и последовала за служанкой во двор Изящного Спокойствия. Поравнявшись с отцом, она сказала:

— Если у отца все еще есть какие-то вопросы, как насчет того, чтобы отдать дань уважения бабушке вместе с А-Хэн? Старшая сестра — дочь семьи Фэн от первой жены, но она дошла до того, что прислуживала Цин Лэ. Я действительно не понимаю, каково положение нашей семьи в столице.

Фэн Цзинь Юань то бледнел, то краснел. Фэн Юй Хэн же в это время уже ушла за служанкой в сторону двора Изящного Спокойствия. Беспомощный, он последовал за ними, недовольно топая.

Основательница беспокоилась о Чэнь Юй, но сам ее двор Изящного Спокойствия сиял радостью, потому что в поместье вернулась Фэн Юй Хэн. Бабушка Чжао стала первой, кто поприветствовал ее, даже не заметив Фэн Цзинь Юаня позади нее. Она поклонилась Фэн Юй Хэн:

— Эта старая слуга отдает дань уважения второй молодой госпоже! Вторая молодая госпожа всю ночь была занята во дворце и, должно быть, страшно устала. Еще до восхода солнца основательница приказала приготовить голубиный бульон, чтобы вторая юная госпожа могла восстановить силы.

Фэн Юй Хэн ярко улыбнулась и ответила бабушке Чжао:

— Я действительно заставила бабушку беспокоиться. В этой усадьбе меня больше всего любит бабушка!

Бабушка Чжао быстро пригласила ее в зал и продолжила говорить:

— Основательница действительно любит вторую молодую госпожу. Она не только приготовила голубиный бульон, она даже позвала лучшего портного столицы. Она ждала возвращения второй молодой госпожи в поместье, чтобы пошить новую одежду.

— О? — Фэн Юй Хэн была озадачена. — К чему такая спешка? Зачем шить новую одежду?

Разговаривая, они вошли в главный зал. Основательница сидела в центре и с улыбкой на лице смотрела на Фэн Юй Хэн. Перехватив инициативу, она ответила на ее вопрос:

— Наша А-Хэн выиграла шпильку Феникса, поэтому мы, естественно, должны сшить подходящий комплект одежды.

Так вот какова причина? Из-за этого?

Фэн Юй Хэн подняла уголки губ и поклонилась основательнице:

— Внучка отдает дань уважения бабушке. Я заставила бабушку волноваться. Это проступок внучки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 132.2. Кого вы назвали мусором?**

Основательница быстро взглянула на бабушку Чжао. Та вскочила и помогла Фэн Юй Хэн подняться. После этого основательница сказала:

— Разве А-Хэн сделала что-то неправильно? То, что тебя наградили император и императрица, — твоя удача. Это также удача и для нашей усадьбы Фэн. Ты своей победой создала нашей семье Фэн хорошую репутацию. Мы с твоим отцом очень благодарны тебе.

— В самом деле? — Фэн Юй Хэн чуть обернулась и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: — Возможно, отец не считает произошедшее хорошим для нашей репутации.

Фэн Цзинь Юань невежливо фыркнул и стремительно запахнулся в рукава, не торопясь отдать дань уважения основательнице. Он пошел и сел на стул в стороне, затем посмотрел на Фэн Юй Хэн, сердито сказав:

— Ты думаешь только о себе, но совершенно игнорируешь старшую сестру. У моей семьи Фэн нет такого ребенка, как ты!

— Цзинь Юань! — основательница боялась, что отношение Фэн Цзинь Юаня будет раздражать Фэн Юй Хэн, и быстро заговорила: — А-Хэн — это А-Хэн. Заслуга есть заслуга. Зачем ты приплетаешь сюда Чэнь Юй? — видя, что Фэн Цзинь Юань все еще зол, она продолжила: — Что есть шпилька Феникса? Теперь, когда император вручил ее нашей А-Хэн, для нашей усадьбы Фэн, разве это не сама небесная удача? Ты, отец, можешь и не хвалить ее и забыть об этом, но как ты можешь все еще ругать ее?

Услышав, как основательница поднимает вопрос со шпилькой Феникса, Фэн Цзинь Юань немного успокоился. Честно говоря, то, что Фэн Юй Хэн досталась эта заколка, также стало для него большим шоком. Особенно то, что Фэн Юй Хэн выстрелила тремя стрелами. Это не только полностью лишило Бу Ни Шан воли к победе, но заставило удивиться и всех присутствующих.

Несмотря ни на что, он никак не мог понять. Как могла Фэн Юй Хэн претерпеть такие резкие изменения за три года, проведенные в горах? Если бы это касалось только ее характера, то это было бы вполне объяснимо; однако откуда взялось ее мастерство в боевых искусствах?

Обуздав свои мысли, он перевел взгляд в сторону Фэн Юй Хэн и немного успокоился:

— А-Хэн, выиграв шпильку Феникса, естественно, прославила семью Фэн, но... — всякий раз, когда он думал о Чэнь Юй, он чувствовал себя некомфортно: — Твоя старшая сестра прямо сейчас все еще стоит на коленях за воротами дворца. Заслужив столь многое на банкете, почему ты не попросила прощения за свою старшую сестру?

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула. Она очень редко злилась, но после столкновения с бессовестным отцом первоначальной владелицы тела ей действительно захотелось просто подойти и со всей своей яростью ударить его.

— Отец, нужно знать меру. Возможно, император и императрица и похвалили меня, но если бы я не знала, что хорошо, а что плохо, и попыталась бы сделать целый шаг, получив разрешение на то, чтобы пройти всего несколько цуней (1), то... Возможно, семья Фэн не смогла бы ничего защитить, — ее взгляд медленно разгорался все сильнее и сильнее. — Я выиграла шпильку Феникса, и император лично присудил ее мне, сама императрица возложила ее мне на голову. Император даже позволил мне называть его отцом-императором. Несмотря на эти заслуги, семья Фэн даже не прислала за мной карету. Боюсь, об этом уже стало известно во дворце.

— Какую карету? — ошеломленно спросила основательница.

Фэн Цзинь Юань был немного смущен, но искренне считал, что не сделал ничего плохого:

— Сын послал карету к воротам дворца, чтобы забрать Чэнь Юй.

— Тогда как А-Хэн вернулась? — основательница, казалось, все поняла: — Ты послал карету только, чтобы забрать Чэнь Юй, наказанную стоянием на коленях, но не послал еще одну, чтобы забрать А-Хэн?

Фэн Цзинь Юань молча опустил голову.

— Отвечаю бабушке, старая слуга у ворот дворца увидела, что эта внучка действительно жалкая, поэтому она подготовила дворцовую карету, чтобы отправить эту внучку обратно в поместье. Иначе... возможно, внучке пришлось бы вернуться пешком.

— Идиот! — основательница сердито стукнула тростью по полу. — Чэнь Юй была наказана лично императором. В то же время его величество высоко оценил А-Хэн. Как ты можешь не понимать разницу между этими двумя дочерьми?

— Как я могу не понимать? Но даже так, она все равно всего лишь дочь наложницы! — не мог не упрекнуть Фэн Цзинь Юань основательницу, слегка раздраженный ее проклятием. — Девятый принц просто мусор без какой-либо надежды на трон! Мама не должна была забыть дочь, которую моя семья Фэн должна защищать, верно?

После этого напоминания основательница снова почувствовала, как ее сердце куда-то провалилось. Вот именно. Она была так счастлива, что Фэн Юй Хэн заполучила шпильку Феникса, что забыла, что девятый принц никак не мог занять трон!

Атмосфера в главном зале становилась все более гнетущей. Мысли основательницы и Фэн Цзинь Юаня быстро сменили направление. Особенно это касалось основательницы, ей пришлось обдумывать слишком многое, от напряженной работы мозга ее глаза бегали по всему залу.

Прошлой ночью, когда Фэн Цзинь Юань говорил о произошедшем на банкете, все ее внимание привлекла к себе шпилька Феникса. Она знала, что получение этого украшения было сродни обретению всего под этим небом. Император еще не объявил наследника, но на банкете в этом году наградил шпилькой Феникса. Разве это не означало и выбор наследного принца?

Для нее, независимо от того, была ли это Фэн Чэнь Юй, Фэн Юй Хэн или даже Сян Жун или Фэнь Дай, до тех пор, пока шпилька Феникса находилась в руках у ребенка с фамилией Фэн, это было заслугой и наградой всей семьи Фэн.

Поэтому она не беспокоилась о Чэнь Юй, все еще стоявшей на коленях у ворот дворца, вместо этого всецело подлизываясь к Фэн Юй Хэн. Однако теперь сын напомнил ей об этом. Основательница почувствовала, что значение обретения этой шпильки Феникса было не так велико, как она думала.

Она неосознанно обратила свой взгляд в сторону Фэн Юй Хэн. Ей хотелось спросить, говорил ли император что-нибудь, раз эта внучка отсутствовала всю ночь.

Но она увидела только потемневшую лицом Фэн Юй Хэн и ее острый, как кинжал, взгляд. Увидела, как та одним слитным движением поднялась со стула и шагнула в сторону Фэн Цзинь Юаня.

С каждым шагом Фэн Юй Хэн Фэн Цзинь Юань чувствовал, как на него штормовыми валами накатывает беспрецедентный гнетущий ужас. Точно так же, как и тогда, на банкете, когда одновременно три стрелы летели к мишени, сейчас он чувствовал такой мишенью себя. Фэн Юй Хэн подходила все ближе и ближе, и его дыхание остановилось.

— Отец, — наконец, девушка дошла до Фэн Цзинь Юаня и остановилась. Когда она наклонилась вперед, выражение ее изящного лица стало подавляющим, — только что вы назвали кого-то мусором?

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 цунь = 3,33 см

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 133.1. Коварная вторая молодая госпожа**

Фэн Цзинь Юань и раньше чувствовал, что эта дочь немного отличается от той, какой она была тремя годами ранее, когда покинула поместье. Даже если не обращать внимания на то, что она стала немного холоднее, она стала и свирепее тоже. Он знал, что она владеет боевыми искусствами, знал, что ее медицинские навыки стали еще более впечатляющими; однако никогда не думал, что это будет так. Теперь он начал чувствовать страх по отношению к этой дочери.

Неосознанно подавшись назад, он захотел было увеличить расстояние между собой и Фэн Юй Хэн, но та уже опиралась на подлокотник. То подавляющее, пугающее и гнетущее чувство, что исходило от Фэн Юй Хэн, не стало меньше ни на йоту.

— А-Хэн, — основательница увидела, что что-то не так, и хотела было сказать несколько утешительных слов, но когда она увидела ледяное выражение лица Фэн Юй Хэн, ее прошиб холодный пот. Она не знала, как ей следует продолжить и что сказать.

Некоторое время атмосфера в зале была очень зловещей. Основательница и Фэн Цзинь Юань были сильно напуганы Фэн Юй Хэн. Под ее проницательным взглядом эти двое слегка дрожали, у Фэн Цзинь Юаня даже быстро дернулась бровь.

— Отец, — наконец, Фэн Юй Хэн снова заговорила, — вы были премьер-министром в течение многих лет, но не знаете, какие вещи можно говорить, а какие — нет. Вы также не знаете, какие вещи можно сказать перед определенными людьми, и какие вещи следует похоронить как можно глубже. Дочь на самом деле не понимает, как столь глупый человек стал нынешним премьер-министром двора.

— Ты... — Фэн Цзинь Юань был одновременно смущен и зол. Он чиновник высшего первого ранга нынешнего двора. Кроме императора и немногочисленных принцев, разве кто-нибудь осмеливался оскорблять его подобным образом? Однако теперь над ним издевалась его собственная дочь. Как он мог допустить подобное? — Злобное создание! — выплюнул он, его била дрожь, он побледнел и выпучил глаза.

Но разве Фэн Юй Хэн могло испугать подобное? Она могла вынести то, что ее отец был бесстыдным, могла даже оставить ему толику достоинства и даже уважать, как человека старше ее самой. Однако она не могла вынести того, что он оскорбил Сюань Тянь Мина! Если он не ведет себя как отец, то пусть не ждет, что она будет вести себя как дочь.

— Если дочь — злобное создание, то какой смысл в оскорблении вашего будущего зятя?

— Я — твой отец! — Фэн Цзинь Юань чувствовал, что эта дочь никогда не смотрела на него как на отца. Три года назад он плохо обращался с матерью и дочерью, но Яо Ши и двое ее детей теперь вернулись в поместье. Фэн Юй Хэн должна быть благодарна, так почему у нее было такое свирепое мстительное сердце?

— Это верно, вы — отец, — лицо Фэн Юй Хэн сдвинулось вперед еще немного, не оставив Фэн Цзинь Юаню возможности сбежать, — но отец, не забывайте. Вы гражданин Да Шунь и один из чиновников императора. Для чиновника оскорбление императорской семьи является преступлением, которое может привести к уничтожению всей семьи. Отец, вы хотите, чтобы вся семья Фэн последовала за вами на плаху?

Ее слова были мощными и действенными, в результате чего Фэн Цзинь Юань онемел, а основательница побелела от страха.

Сердце бабушки Чжао, стоявшей в стороне, почти остановилось. Она молча подумала про себя, что эта вторая молодая госпожа коварная, слишком коварная!

У бабушки Чжао не было другого выбора, кроме как сделать все возможное и выйти из тупиковой ситуации, когда она увидела, что основательница задыхается:

— Основательница, вы должны позаботиться о своем теле!

Фэн Юй Хэн услышала эти слова и приподняла уголки губ. Затем она снова свирепо посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, предупреждая.

Но очень быстро она выпрямилась и перестала выглядеть столь грозно. Когда она повернулась к основательнице, выражение ее лица казалось очень обеспокоенным:

— Бабушка, что случилось?

Основательница запаниковала, ей так хотелось верить, что то, что она только что увидела, не произошло в реальности. Что Фэн Юй Хэн не вела себя столько яростно по отношению к Фэн Цзинь Юаню. Что она все еще была хорошей внучкой, которая хорошо относилась к ней и могла вылечить ее болезнь.

Бабушка Чжао пыталась помочь основательнице перевести дыхание и видела, как Фэн Юй Хэн бросилась к ним. Она взяла на себя инициативу и сказала:

— Вторая молодая госпожа, взгляните. Кажется, основательница вдохнула и никак не может выдохнуть, — пока она говорила с Фэн Юй Хэн, она не смела смотреть на нее. У нее по коже головы бежали мурашки — она боялась, что Фэн Юй Хэн покажет то же выражение лица, что и раньше.

Но, к счастью, Фэн Юй Хэн уже совершенно отличалась от той себя, какой она была парой минут раньше. Сейчас рядом стояла просто внучка, которая беспокоилась о здоровье бабушки.

Она протянула руку и дотронулась до какой-то точки на шее основательницы. Они не знали какую именно она нажала, но основательница сразу же смогла восстановить дыхание.

— Бабушка обязательно должна заботиться о здоровье. Даже если отец провоцирует ваш гнев, вы должны терпеть! — эти слова скинули вину за произошедшее на Фэн Цзинь Юаня.

Что могла сказать основательница? Она передумала, кивнув и признав то, что сказала Фэн Юй Хэн.

В любом случае, то, что сказал Фэн Цзинь Юань, действительно было его позицией как премьер-министра. Если отбросить в сторону родственные отношения, то лекция Фэн Юй Хэн была правильной.

— Цзинь Юань, ты должен быть осторожен в том, что говоришь, — скрепя сердце сказала ему основательница. Увидев, что тот слегка кивнул, она, наконец, немного успокоилась. Затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела, что та все еще обеспокоена, так что она собралась с духом и сказала: — Не сердись на своего отца. Он не спал всю ночь и скучал по тебе и твоей сестре.

— Это правда! — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Отец любит беспокоиться о нас, дочерях, и А-Хэн была очень тронута этим, но я не знаю, почему старшая сестра облачилась в красную одежду, чтобы выступить в роли служанки Цин Лэ. Разве она не думала, что может подставить отца и все поместье Фэн? — она проговорила все это без намека на какие-либо эмоции. С ледяным выражением лица, держать которое она приучила себя перед другими. Холодная и равнодушная, она заставляла людей дрожать в ознобе.

Основательница боялась, что Фэн Юй Хэн опять выйдет из себя, если Фэн Цзинь Юань заговорит снова, поэтому она быстро попыталась выступить посредником:

— Твоя старшая сестра тоже беспокоится, потому что не может войти во дворец. Это все из-за этой Чэнь Ши. Даже после смерти она не дает своим детям жить нормальной жизнью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 133.2. Коварная вторая молодая госпожа**

Фэн Цзинь Юань неосознанно кивнул, подтвердив слова основательницы. Он не смел смотреть на Фэн Юй Хэн, говоря:

— Всю нашу семью подставила эта подлая женщина!

В глазах Фэн Юй Хэн отражалось легкое презрение. Сваливать всю вину на козла отпущения, в этом была вся семья Фэн.

В то время в зал зашла молодая служанка, поспешив поклониться всем троим, а затем сказав:

— Основательница, мастер, старшая молодая госпожа вернулась в поместье!

— Чэнь Юй вернулась в поместье? — услышав эти слова, Фэн Цзинь Юань немедленно встал.

— Как она? Она ранена? — вторила его вопросу своими основательница.

— Старшая молодая госпожа вернулась при помощи слуг, — очень достойно ответила молодая служанка. — Кажется, у нее травма ног, и она вернулась в свой двор, чтобы отдохнуть.

— Пошли кого-нибудь за доктором! — поспешно сказал Фэн Цзинь Юань, после чего вышел со словами: — Я пойду, взгляну.

Увидев, как он быстро уходит, основательница не могла усидеть на месте. Встав со своего места, она посмотрела на Фэн Юй Хэн и нейтральным тоном спросила:

— Давай тоже пойдем, посмотрим?

— Если бабушка желает, внучка, естественно, должна сопровождать ее, — кивнула Фэн Юй Хэн, беря на себя инициативу помочь основательнице. — Но бабушка абсолютно точно не должна сердиться на отца. Нехорошо так вредить своему организму.

Основательница онемела от слов Фэн Юй Хэн. Ее же явно напугала внучка, так как это превратилось в то, что она разозлилась на своего сына? Она стала свидетельницей, как эта внучка лгала с таким серьезным выражением лица.

Фэн Чэнь Юй, вернувшись в поместье, поставила всех на уши. Наложницы и молодые госпожи, которые направлялись во двор Изящного Спокойствия, чтобы отдать дань уважения основательнице, теперь развернулись и пошли в сторону двора Чэнь Юй. Все понимали, что мастер и основательница определенно придут навестить вернувшуюся.

Основательница шла медленнее всех. Когда Фэн Юй Хэн и бабушка Чжао довели ее до комнаты Чэнь Юй, Яо Ши, Ань Ши, Хань Ши, Цзинь Чжэнь и Сян Жун уже были на месте.

Глаза Яо Ши были обведены темными кругами — она явно не спала всю ночь. Фэн Юй Хэн знала, что мать беспокоилась, поэтому утешительно улыбнулась ей. Яо Ши, наконец, смогла вздохнуть с облегчением и расслабиться.

В это время бледная Чэнь Юй сидела на кровати и всхлипывала, черты ее лица казались сильно истончившимися.

Фэн Цзинь Юань находился рядом с ней. Было бы неправильно и проклинать ее, и души в ней не чаять. Он не знал, что сказать, непрерывно ходя взад-вперед.

Именно на эту дочь он возлагал большие надежды. Он проложил для нее совершенно четкий и ясный путь, но кто знал, что она не оправдает ожиданий и не пойдет по нему?

Ранее она не могла войти во дворец из-за Чэнь Ши, и в этом нельзя было винить Чэнь Юй. Но вчера на банкете Чэнь Юй действительно вызвала слишком много проблем.

Фэн Юй Хэн увидела, что никто не может ничего сказать и вздохнула пару раз. Полная неуверенности, она начала:

— Вчера во дворце младшей сестре было неудобно спрашивать, но теперь, когда старшая сестра вернулась в поместье, мне любопытно и я должна спросить. Старшая сестра, зачем ты так нарядилась, чтобы войти во дворец?

Все чувствовали, что красные одежды Чэнь Юй слишком сильно выделялись. Теперь, когда Фэн Юй Хэн задала вопрос, они с сомнением смотрели на нее.

Из-за того что случилось с Фэнь Дай, Хань Ши постоянно чувствовала горе. Она больше не была такой очаровательной, как раньше. Теперь, когда она смотрела на дочерей поместья, то чувствовала, что это они разрушили будущее Фэнь Дай. Ей хотелось разорвать дочь первой жены и дочерей других наложниц на части, чтобы Фэнь Дай стала единственным ребенком в поместье.

Слова Фэн Юй Хэн и красная одежда Чэнь Юй успешно проехались по самым чувствительным уголкам ее взбаламученной души. Хань Ши внезапно начала хихикать, но это было уже не так красиво, как когда-то. Ее хихиканье скорее было отвратительным:

— Никогда бы не поверила, что смерть матери старшей молодой госпожи сделала ее счастливой!

Ань Ши нахмурилась и посмотрела на Хань Ши. Спустя некоторое время, она тихо сказала Яо Ши:

— Эта женщина, скорее всего, сошла с ума.

Основательница тоже так думала. Чэнь Юй плакала все громче и громче, и она стукнула тростью по полу и сказала, указав на Хань Ши:

— Слуги! Заберите эту помешанную и отправьте обратно в ее двор!

Хань Ши не стала спорить. Она просто продолжала хихикать, и это хихиканье заставило Фэн Цзинь Юаня расстроиться.

Прошло слишком много времени с тех пор, как он входил во двор Хань Ши. С тех пор, как Фэнь Дай покинула поместье, он чувствовал себя немного виноватым перед Хань Ши. Он даже сделал все возможное, чтобы избегать ее, но он не думал, что Хань Ши на самом деле станет такой.

— Чэнь Юй, — смех Хань Ши отдалялся, и основательница, наконец, заговорила, — хотя к наложнице-матери Хань не стоит слишком уж прислушиваться, но сейчас она права. То, что ты пробралась во дворец — простительно, но эта красная одежда...

— Для кого ты ее надела? — прежде чем основательница смогла закончить, Фэн Юй Хэн прервала, подведя все к одному вопросу: Чэнь Юй вырядилась подобным образом ради того, чтобы привлечь чье-то внимание.

Фэн Цзинь Юань не был глуп. Вернувшись в поместье, он некоторое время размышлял над действиями Чэнь Юй.

Седьмой принц, Сюань Тянь Хуа был таинственной личностью. Он очень редко общался с чиновниками. Он также слышал, как люди говорили, что седьмому принцу нравился красный цвет. Если продолжить следовать этой линии рассуждений, то спокойно можно было объяснить, почему Чэнь Юй оделась в красное.

Но Чэнь Юй видела седьмого принца всего несколько раз. Даже если бы она тайно следила за ним, у нее не было бы шанса за такое короткое время узнать что-либо о его симпатиях. Тогда, должно быть, кто-то намеренно сказал это так, чтобы Чэнь Юй услышала. Это и заставило ее надеть такую одежду, чтобы прийти во дворец.

Он быстро повернулся в сторону Фэн Юй Хэн. Прежде чем он успел заговорить, Фэн Юй Хэн взял на себя инициативу и сказала:

— Да Шунь больше всего ценит сыновнее благочестие. Старшая сестра нарушила табу, как отец накажет ее? Ох, верно, старшая сестра также украла многоцветный камень, который отец должен был подарить императрице, и почти добилась для отца смертной казни. Я действительно не знаю, как отец обидел старшую сестру. Если эта проблема не будет решена, то со временем все перерастет во вражду!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 134.1. Помогите императору править миром!**

Что касается произошедшего во время банкета во дворце, остальные члены семьи Фэн были не слишком в курсе этих событий. Фэн Цзинь Юань наклонился к Чэнь Юй, слегка спровоцированный этими словами. Теперь, когда Фэн Юй Хэн сказала это, все начали потихоньку понимать случившееся. Оказалось, что Чэнь Юй не только надела красную одежду и пробралась во дворец, она даже осмелилась украсть многоцветный камень!

— Старшая молодая госпожа хотела попасть во дворец, это понятно, но почему вы хотели навредить мужу? — беспомощно спросила Ань Ши, покачав головой. — Вам должно быть известно, что он предназначался для императора и императрицы! Если бы что-то пошло не так, то наказанием стала бы смерть!

Все согласно кивнули. Фэн Цзинь Юань в глубине души знал, что Чэнь Юй изначально хотела навредить Фэн Юй Хэн. К сожалению, ее идеи оказались слишком просты, и та их заметила.

— Это отец потерял его. Не надо ложно обвинять старшую сестру, — сказал Фэн Цзинь Юань. Проговорив это, он хотел было посмотреть на Фэн Юй Хэн, но вспомнил испытанный им страх во дворе Изящного Спокойствия и опустил взгляд.

Фэн Юй Хэн надела на лицо маску беспокойства, посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, и начала спрашивать:

— Почему отец делает такие вещи? А-Хэн просто дочь наложницы. Как я могу столь смело ложно обвинять старшую сестру? Куда отец хочет отправить А-Хэн?

— Ты... — Фэн Цзинь Юань чувствовал, что ему все труднее и труднее понять слова, срывавшиеся с губ этой дочери. Она чем-то очень походила на девятого принца, который, не моргнув и глазом, был в состоянии сказать, что черный — это белый, а квадрат — это круг.

Фэн Юй Хэн посмотрела на постоянно изменяющееся выражение лица своего отца и почувствовала, что это было довольно забавно. Достойный премьер-министр умышленно продолжал плохо управляться с делами семьи. Он считал, что муж, полностью посвятивший себя стране, — это абсолютно нормально, но не понимал, что если семья несчастлива, то это станет невозможным.

Яо Ши стояла рядом с Ань Ши и наблюдала, как ее дочь наносила Фэн Цзинь Юаню удар за ударом. Для нее как будто ничего не происходило, она иногда тихо говорила что-то соседке, полностью игнорируя этот вопрос.

Ань Ши нашла это удивительным. Кажется, что три года на северо-западе изменили не только Фэн Юй Хэн, но и Яо Ши.

— Отец, — Чэнь Юй, которая сидела на кровати, наконец, заговорила. Темный крем был смыт с ее лица, оставив только белую-белую кожу, — матери больше нет в этом смертном мире. Положение Чэнь Юй как дочери первой жены на самом деле больше не имеет значения. Отцу следовало бы отдать этот титул второй сестре. Чэнь Юй... Чэнь Юй не будет бороться за это.

Когда она сказала эти слова, пара слез медленно скатилась по ее лицу и упала на одеяло. Это зрелище заставило Фэн Цзинь Юань по-настоящему поддержать ее.

Основательница вздохнула:

— О чем ты говоришь? Дочь первой жены — это дочь первой жены. Какая логика в том, чтобы постоянно ее менять?

Старушка почувствовала сожаление, как только эти слова прозвучали. Она знала, что совершила ошибку, и решила пока оглядеть комнату. Помимо Чэнь Юй и Фэн Цзинь Юаня, все смотрели на нее, и их взгляды говорили одно и то же: разве дочь семьи Фэн от первой жены это то, что должно постоянно меняться?

Основательница отвернулась ото всех. Чэнь Юй прервалась на некоторое время, затем глубоко вздохнула и громко заговорила:

— Отец, у Чэнь Юй больше ничего нет. Вполне нормально, если у меня больше не будет и этого титула — дочь первой жены.

— Вздор! — Фэн Цзинь Юань пришел в ярость. — Ты дочь семьи Фэн от первой жены. Этот факт никогда не изменится!

— Но...

— Никаких но! — предупредил Фэн Цзинь Юань Чэнь Юй. — Ты ничего не потеряла. Помни, что бы ни случилось в прошлом, это не будет продолжаться и в будущем! Все, что ты потеряла, ты должна стремиться получить обратно!

Свет вспыхнул в глазах Чэнь Юй, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня с ожиданием:

— Тогда шпилька Феникса...

Фэн Юй Хэн невежливо усмехнулась на этих словах, именно этого она и ждала.

Чэнь Юй продолжала, каждое слово, сказанное ею, звучало разумно:

— Все знают, что представляет собой шпилька Феникса. Все было в порядке, пока она оставалась во дворце, но теперь, когда она находится вне его... Что об этом подумает третий принц?

Фэн Цзинь Юань не мог не задуматься над ее словами.

Сказанное Чэнь Юй не было ошибкой. О том, чем была шпилька Феникса, знали все. Фэн Чэнь Юй родилась с судьбой Феникса, и из этого не делали секрета. Хотя это и не выставлялось напоказ, существовал узкий круг лиц, который об этом знал.

Теперь, когда шпилька Феникса попала в руки Фэн Юй Хэн, что об этом думал третий принц, которого семья Фэн решила поддержать?

Фэн Цзинь Юань неосознанно посмотрел в сторону Фэн Юй Хэн и увидел ее насмешливый взгляд, направленный на него. Не дожидаясь, пока он заговорит, Фэн Юй Хэн взяла инициативу на себя:

— Отец ведь не должен хотеть, чтобы я отдала шпильку Феникса старшей сестре, верно?

— Ее лично вручил император, — Яо Ши больше не могла смотреть на это. — Как она может быть передана кому-то другому?

Фэн Цзинь Юань не смел смотреть на Фэн Юй Хэн, но это не относилось к Яо Ши:

— Да что может понимать женщина? Когда настал твой черед говорить?

— Тогда, когда семья Фэн приветствовала всем поместьем паланкин моей матери. Неужели отец забыл? — снова помрачнела Фэн Юй Хэн.

— Это было тогда, — пусть Фэн Цзинь Юань и не смел смотреть на нее, но он все еще злился.

— Что? — рассердилась Фэн Юй Хэн. — Кажется, что в будущем, когда отец что-то скажет, просто слушать его в тот момент будет достаточно. Позже это может и не быть истиной.

— А-Хэн, — основательница больше не могла терпеливо на это смотреть, — не сердись на своего отца, — ее голос был совсем негромким, пожилой женщине явно не доставало уверенности в своей правоте.

— Тогда выскажите свое мнение, бабушка, — улыбнулась основательнице Фэн Юй Хэн.

— Какое мнение? — Фэн Цзинь Юань сидел рядом с кроватью Чэнь Юй. Утешая ее, он сказал в своей корыстной манере: — Она в твоих руках, так что принадлежит тебе. Очевидно, что ты можешь передать ее кому-то другому!

— Отец собирается ее украсть? — Фэн Юй Хэн сделала пару шагов вперед и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Ее крайне забавляла сложившаяся ситуация. — Отец, крадущий вещи дочери. Из этого действительно получилась бы фантастическая сказка! Вот так, все, что принадлежит А-Хэн, было подарено кем-то. Даже ее двор — подарок от кого-то другого. Отец, если вы собираетесь продолжать так думать, то можете украсть все! — сказав это, она посмотрела в сторону Чэнь Юй. — Старшая сестра, просто хотеть шпильку Феникса совсем не весело. Мой павильон Единого Благоденствия намного лучше, чем твой внутренний двор. Как насчет того, чтобы и это украсть?

— Бесстыдница! — Фэн Цзинь Юань был так зол, что его легкие почти разрывались. — Как у меня оказалась такая дочь, как ты?

— Ну, тут вы не можете винить меня, — Фэн Юй Хэн скривила губы в насмешке, из-за чего лицо Фэн Цзинь Юаня стало ярко-красным. — Когда вы дали мне родиться, то не обсуждали это со мной. Теперь, когда вы сожалеете, кого еще вы можете винить?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 134.2. Помогите императору править миром!**

Фэн Цзинь Юань отвернулся. Он хотел отругать Фэн Юй Хэн, но когда слова почти сорвались с его губ, он проглотил их обратно. Ему действительно не хватало смелости продолжать разговор с этой дочерью. Временами он действительно задавался вопросом, была ли она на самом деле его ребенком. Его мнение о Фэн Юй Хэн полностью изменилось.

Он повернулся и утешил Чэнь Юй:

— Не спорь с ней. Не беспокойся, то, что должно принадлежать тебе, рано или поздно станет твоим.

Чэнь Юй вытерла слезы и кивнула, когда услышала, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Это так? Отец, вам лучше не пожалеть об этом.

Проговорив это, она повернулась к основательнице и поклонилась:

— А-Хэн здесь не нравится, я уйду первой. Бабушка, больше заботьтесь о своем теле. Завтра А-Хэн справится о вашем здоровье, когда придет выразить свое уважение.

Основательница немного расслабилась. Хотя эта внучка была немного колючей, она все равно хорошо с ней обращалась. Когда-то основательница любила Чэнь Ши именно за то, что та дарила ей драгоценности. После того как Фэн Юй Хэн вернулась, она начала скучать по таким вещам и ждать от этой внучки каких-нибудь экзотических лекарств.

Основательница вздохнула, чуть волнуясь. Проводив уходившую Фэн Юй Хэн взглядом, она оглядела все еще рыдающую Чэнь Юй, а потом остановилась на Сян Жун.

Но она была поражена, когда увидела то, что увидела. Она не знала, сколько уже времени прошло, но на лице Сян Жун было то же самое выражение, что и на лице Фэн Юй Хэн. Холод, беспощадность и... безысходность.

Ань Ши заметила пристальное внимание основательницы к Сян Жун и неприятно удивилась. Осторожно шагнув вперед, она заблокировала поле зрения этой женщины.

Сян Жун чуть приподняла голову, холод в ее глазах становился все более очевидным. Она всегда знала, что эта семья бесчувственна. Она снова и снова становилась этому свидетелем и снова и снова разочаровывалась. Однако на этот раз она начала терять всякую надежду.

Она вышла из-за спины Ань Ши и поклонилась основательнице. Полностью проигнорировав Фэн Цзинь Юаня, она поспешила вслед за Фэн Юй Хэн.

Но прежде, чем она смогла уйти слишком далеко, снаружи раздался зычный голос:

— Императорский указ прибыл!

Люди семьи Фэн были шокированы. Фэн Цзинь Юань отмер первым, встал и нервно взглянул на старшую дочь.

Чэнь Юй тоже была напугана. Она целую ночь простояла на коленях у ворот дворца. Только небеса знали, что император и императрица чувствовали, если они не выместили на ней свой гнев сразу и послали императорский указ, чтобы наказать ее.

— Отец... — она дрожала всем телом. Она дергала Фэн Цзинь Юаня за рукав, и ее пепельное лицо казалось очень жалким.

— Дочь, не волнуйся, — Фэн Цзинь Юань погладил ее по затылку. — Отец — премьер-министр. Что бы ни приготовил император, наказание не будет слишком экстремально. Оставайся в комнате. Отец выйдет и посмотрит.

С Фэн Цзинь Юанем во главе все из поместья Фэн, кроме Чэнь Юй, отправились во двор.

Они опоздали. Когда они прибыли, Фэн Юй Хэн уже была там и разговаривала с евнухом, который доставил указ.

Увидев пришедшего, Фэн Цзинь Юань поразился. Чжан Юань? Императорский указ действительно был послан с Чжан Юанем?

— Евнух Юань тоже не отдыхал всю ночь, но пришел, чтобы доставить указ. Вы действительно много работали.

Чжан Юань был евнухом императора. Обычно, если не было ничего важного, он лично не передавал указ. Однако сегодня он пришел в поместье Фэн. Было действительно неизвестно, какого рода императорский указ он сопровождает.

Фэн Цзинь Юань быстро вышел вперед. Оказавшись рядом с Чжан Юанем, он хотел было обменяться приветствиями; однако весело болтающий с Фэн Юй Хэн евнух сразу же стал совершенно невыразительным. Тряхнув свитком с императорским указом, он объявил:

— Вторая молодая госпожа семьи Фэн, Фэн Юй Хэн, получите указ!

Фэн Цзинь Юань поразился еще больше. Это было не для Фэн Чэнь Юй?

Основательница тоже взглянула в направлении Фэн Юй Хэн. Интуиция подсказывала ей, что это определенно благодарность. С тех пор как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, она ни разу не оступилась. Разве что-нибудь шло не так? Или для нее были плохие новости? Теперь, когда император издал указ, что еще это могло быть?

Вся семья Фэн вместе с Фэн Цзинь Юанем преклонила колени. Чжан Юань вскрыл императорский указ и официальным тоном зачитал его. Все те же слова, все тот же порядок. В конце концов, это оказалось ничем иным, как признанием ее великолепных навыков владения луком и стрелами во время банкета.

Но когда он прочитал половину, императорская гвардия, стоявшая позади Чжан Юаня, вынесла вперед лук.

— Это самый драгоценный лук страны Да Шунь — лук Хоу И. С этого момента он будет принадлежать второй молодой госпоже семьи Фэн, Фэн Юй Хэн. Человек, получивший лук, может свободно войти в казармы военных и содействовать трем армиям в деле управления миром императору!

После оглашения приказа поднялся неимоверный шум!

Даже Фэн Юй Хэн была поражена. Подняв голову, она удивленно посмотрела на принесенное оружие.

Остов из холодного черного нефрита, тетива из ледяных цикад. Лук был инкрустирован многочисленными самоцветами, и когда солнечный свет касался его, он светился туманным рассеянным сиянием. Его можно было посчитать божественным и таинственным артефактом.

— Принцесса, примите указ и поклонитесь! — Чжан Юань жестом попросил одного из стражников принести лук Фэн Юй Хэн. — Этот лук дарован лично императором. Принцесса, пожалуйста, позаботьтесь о нем. Кроме того, есть еще кое-что, что император хотел сообщить принцессе. Шпилька Феникса, как и лук Хоу И — национальные сокровища Да Шунь. Принцесса не только должна заботиться о них, они не могут быть переданы другому лицу! Любой, кто жаждет шпильку Феникса, понесет такое же наказание, как если бы она была украдена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 135.1. Подарок Императрицы**

Из-за этого императорского указа мечты Чэнь Юй заполучить шпильку Феникса были полностью разрушены.

Коленопреклоненная Фэн Юй Хэн подняла обе руки над головой и услышала, как имперский гвардеец внушительно сказал:

— Принцесса, вы должны позаботиться об этом.

После этого он вложил лук в руки Фэн Юй Хэн.

Девушка, приняв лук Хоу И, почувствовала, что его тяжесть почти вдавила ее в землю. Если бы она не подготовилась заранее, то, возможно, не смогла бы удержать его.

Когда она снова подняла голову, то увидела одобрительный взгляд имперского стража. Она уже поняла, что этот лук Хоу И был невероятным оружием.

Видя, что она удержала лук в руках, Чжан Юань тоже кивнул и с облегчением вздохнул. После этого он еще раз объявил:

— Лук Хоу И — реликвия Да Шунь. Лук сделан из холодного черного нефрита и весит сто восемьдесят девять цзиней (94,5 кг). Император-основатель Да Шунь убил стрелой, выпущенной из этого лука, вражеского лидера и заложил основы нашей страны. После император-основатель объявил, что владелец этого лука, независимо от пола, может свободно перемещаться по любому военному лагерю в пределах Да Шунь, может помогать командовать тремя армиями и помогать императору в поддержании мира во всем мире!

Губы Фэн Юй Хэн изогнулись в улыбке, когда она пристально посмотрела на Чжан Юаня. Она практически видела, как хихикали император и Сюань Тянь Мин, глядя на этот лук Хоу И и решая отдать его ей.

Фэн Юй Хэн знала, что ее строенный выстрел на банкете стал сюрпризом для всех. Ее ценность должна была возрасти даже в глазах Сюань Тянь Мина. Если император на самом деле действовал исключительно в интересах своего самого любимого сына, то он, очевидно, понял, что только Фэн Юй Хэн была достойна его.

Закончив говорить, Чжан Юань посмотрел на Фэн Юй Хэн, улыбнулся и спросил ее:

— Принцесса все запомнила?

— А-Хэн запомнила и благодарит его величество за его императорскую милость, — кивнула Фэн Юй Хэн. Держа в руках лук, она поклонилась.

Чжан Юань был очень доволен действиями Фэн Юй Хэн. Когда он посмотрел в сторону Фэн Цзинь Юаня, то обнаружил, что лицо лорда премьер-министра было наполнено неуверенностью.

Он молча посмеялся про себя. Этот посредственный премьер-министр был на этой должности в течение многих лет и полагал, что проделал хорошую работу по защите поместья Фэн. Однако он не знал, что император перестал считать его кем-то важным в тот самый момент, когда семья Фэн сместила дочь семьи Яо с ее позиции главной жены.

— Евнух, пожалуйста, зайдите в зал и насладитесь чашечкой горячего чая! — после того, как Фэн Юй Хэн приняла императорский указ и лук, люди поместья Фэн тоже поднялись с колен. Основательница взяла на себя инициативу пригласить Чжан Юаня, пронзив при этом настойчивым взглядом Фэн Цзинь Юаня.

По правде говоря, основательнице не нужно было так на него смотреть. Фэн Цзинь Юань, очевидно, понимал, что должен подлизаться к Чжан Юаню. Но этот евнух смог в течение многих лет оставаться рядом с императором. Как он мог стать настолько легкой добычей для подлизывающихся чиновников? Да даже для принцев, неважно, были ли они близки или нет; он был в состоянии четко все различить.

Что касается приглашения основательницы, Чжан Юань вежливо отмахнулся, сказав:

— Большое спасибо старейшей госпоже за приглашение. Мы все еще должны вернуться и доложить императору, так что не станем создавать проблемы своим присутствием. Ах да, — как будто что-то вспомнив, он посмотрел в сторону Фэн Цзинь Юаня, — уходя, мы увидели другую группу людей, также направлявшуюся в поместье Фэн. Поспрашивав, мы обнаружили, что это императрица послала их отдать что-то старшей молодой госпоже семьи Фэн. Лорд Фэн должен подготовиться и позвать старшую юную госпожу.

После того, как Чжан Юань закончил говорить, он склонился в прощальном поклоне. Фэн Цзинь Юань и люди семьи Фэн поклонились ему в ответ, и только после этого Чжан Юань покинул поместье. Прежде чем он успел позвать Чэнь Юй, в ворота быстро вбежал страж и в панике сказал:

— Мастер, к нашей усадьбе приближается карета из дворца.

— Быстро идите к старшей молодой госпоже и помогите ей прийти, — отдал приказ слугам Фэн Цзинь Юань.

Он не знал, что Чжан Юань имел в виду, сказав, что императрица собиралась что-то дать старшей молодой госпоже. Чэнь Юй вчера ночью повела себя ужасно. То, что императрица не сердилась, уже было огромной императорской милостью. Как она могла послать ей подарок?

Основательница была немного смущена. Схватив одной рукой рукав Яо Ши, а другой — рукав Ань Ши, она спросила их обеих:

— Что императрица хочет дать Чэнь Юй?

Яо Ши и Ань Ши покачали головами и тихо, совершенно безэмоционально дали шаблонный ответ:

— Эта наложница не знает.

Основательница злилась и чувствовала себя беспомощной. Она хотела сделать выговор этим двум наложницам, но одна была матерью Фэн Юй Хэн, а другая — Сян Жун, хорошо ладившей с ней. Она ничего не могла сделать ни с одной из них.

Не будучи в состоянии сорваться ни на одну из этих женщин, основательница огляделась, прежде чем, наконец, позвать служанку и сказать той:

— Иди, скажи Хань Ши преклонить колени в ее собственном дворе, чтобы получить императорский указ вместе со всеми остальными!

Служанка поспешно убежала. Фэн Юй Хэн улыбнулась про себя и неслышно подошла к основательнице:

— Бабушка, не сердитесь. Возможно, императрица почувствовала, что была слишком сурова прошлой ночью и захотела все исправить, сделав подарок! В конце концов, отец — премьер-министр.

Только тогда старуха немного расслабилась, но все равно чувствовала себя неуютно. К счастью, рядом стояла Фэн Юй Хэн, с которой она могла поговорить. Она быстро схватила ее за руку и, сомневаясь, спросила:

— Возможно ли это? Если дворец действительно ценит твоего отца как премьер-министра, почему они не проявили ни малейшего беспокойства по поводу того, что случилось с Чэнь Ши? — потом, подумав еще немного, она продолжила, утешая сама себя: — Раньше это была императорская наложница Юнь. На этот раз это императрица. Она всегда была более снисходительна, чем императорская наложница Юнь, — договорив это, она почувствовала, что сморозила какую-то глупость. Схватив Фэн Юй Хэн за руку, она затараторила: — Я не это имела в виду. Я не говорю, что императорская наложница Юнь нехорошая. Дорогая внучка, ты не должна принимать это близко к сердцу! Ты не должна сердиться на бабушку!

Фэн Юй Хэн поняла, что ее бабушка уже начала бояться ее. Ее страшилась не только она, но и Фэн Цзинь Юань. Но он мог справиться с этим лучше, чем основательница. Он также не забывал о своей отцовской гордости.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 135.2. Подарок Императрицы**

Фэн Юй Хэн поняла, что ее бабушка уже начала бояться ее. Ее страшилась не только она, но и Фэн Цзинь Юань. Но он мог справиться с этим лучше, чем основательница. Он также не забывал о своей отцовской гордости.

Такие вещи ее не заботили. Любила ли ее семья Фэн или боялась, все это было всего лишь результатом их собственных действий. Фэн Юй Хэн никогда не придерживалась того дерьмового принципа: "Если люди не докучают мне, я не буду доставлять им неприятности". В отношении этой усадьбы Фэн, только от ее настроения зависело, нарвутся ли здешние люди на беды или нет. Если ее все устраивало, то она приходила и дружески болтала с ними. Если же ей что-то не нравилось, то ей определенно нужно было пойти и найти способ, чтобы избавиться от этих чувств. В этой семье, кроме нескольких людей, которые ей были дороги, другие не стоили и толики жалости.

Пока она раздумывала, Чэнь Юй слуги помогли выйти из ее комнаты. Она давно переменила свои красные одежды и умыла лицо. Только ее опухшие глаза напоминали всем о ее проблемах.

Основательница хотела поговорить с Чэнь Юй. В конце концов, та была дочерью, на плечи которой возлагались самые большие надежды. Она столько лет души в ней не чаяла. Теперь, когда она увидела Чэнь Юй в таком жалком состоянии, как она могла не почувствовать себя плохо из-за нее?

Но она все еще держалась за Фэн Юй Хэн. Если она отпустит ее сейчас, чтобы выразить беспокойство о Чэнь Юй, то это будет не слишком хорошо.

Пока основательница колебалась, к воротам поместья прибыла дворцовая карета.

Из кареты первыми вышли две служанки. Затем они подняли занавес и помогли спуститься старой бабушке.

Яо Ши взглянула на приехавшую и тут же узнала эту женщину. Она тихо прошептала Ань Ши:

— Это няня Дун, она служит императрице уже тридцать лет.

— Старшая сестра, должно быть, встречала много подобных людей во дворце раньше, но сейчас… — понимающе ответила Ань Ши.

— Все нормально, — Яо Ши слегка покачала головой, — пока мои А-Хэн и Цзы Жуй в порядке, все нормально.

— Вторая молодая госпожа и второй молодой мастер оба люди со светлым будущим, — кивнула Ань Ши. — Будущее старшей сестры определенно будет благословенным.

Пока они разговаривали, пожилая женщина вошла в поместье вместе с обеими дворцовыми служанками.

В руках служанки несли две коробки. Выражение лица старушки было серьезным, когда она встала посреди двора. Приехавшая огляделась, а когда она нашла взглядом Фэн Юй Хэн, мрачное выражение ее лица немного смягчилось. Чуть улыбнувшись, она кивнула ей, а затем громко, безэмоционально объявила:

— Награда от императрицы. Старшая молодая госпожа семьи Фэн, Фэн Чэнь Юй, примите награду!

Хотя они морально подготовились, но, на самом деле услышав о награде, Фэн Цзинь Юань с основательницей и Чэнь Юй действительно воспряли духом.

Все остальные пришли посмотреть что-то интересное, поэтому опустились на колени и услышали, как пожилая женщина заговорила:

— Императрица сказала, что достаточно только награды и нет необходимости в указе, — проговорив это, она помахала служанкам позади себя: — Отнесите их вперед! — затем она посмотрела на Чэнь Юй и продолжила: — Это две коробки румян с западных окраин, которые были предложены в качестве дани дворцу. Очень ценные вещи. Каждый год дворец получает только триста шестьдесят пять коробок.

Сян Жун первой потеряла самообладание и, фыркнув, рассмеялась.

Ань Ши испуганно прикрыла ей рот. Приехавшая дама ничего не сказала, вместо этого свирепо посмотрев на Фэн Цзинь Юаня.

Сян Жун аж покраснела, сдерживаясь. Ей хотелось смеяться, но она не смела. Триста шестьдесят пять коробок каждый год, разве это не означало, что дворец получал по одной каждый день? Как их можно считать ценными?

Няня Дун была очень довольна реакцией Сян Жун. Прочистив горло, она продолжила:

— Если говорить о ценности, то самая драгоценная составляющая этих румян — их цвет. Это черные румяна. После их нанесения все лицо станет абсолютно черным.

Фэн Чэнь Юй хотела умереть!

Больше всего на свете она гордилась своим лицом. Можно сказать, что оно было ее жизнью. Когда-то из-за него даос Цзы Ян подтвердил, что она рождена под покровительством Феникса, что и привело ее к желанию стать матерью всей Поднебесной.

Но теперь императрица хотела, чтобы ее лицо было черным, когда она будет выходить из поместья. Как это может быть хорошо?

Выражение лица Фэн Чэнь Юй стало непокорным, когда она горестно посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Но она обнаружила, что Фэн Цзинь Юань просто опустил голову и даже не глядел на нее. Как не смотрела на нее и основательница. Никто из них не посмел сопротивляться.

У нее не было выбора. Когда она собиралась заговорить сама, то, подняв голову, обнаружила, что няня Дун смотрит в ее сторону. И тут раздался ее чуть сомневающийся голос:

— Старшая молодая госпожа Фэн хочет отказаться?

Фэн Чэнь Юй задрожала, у нее опять начинали болеть колени. Она простояла на них всю ночь, неудивительно, что они заныли.

Она беспомощно опустила голову. Сопротивляться? Отказаться? Она не посмела бы этого сделать.

— Эта скромная девушка принимает награду, — она подняла руки высоко над головой, так же как и Фэн Юй Хэн ранее перед Чжан Юанем. К сожалению, одна получила драгоценный лук, а другая — дрянную коробку румян, которых в страну поступало более трех сотен в год.

Две служанки дворца внезапно вложили обе большие коробки в руки Чэнь Юй. Хотя они выглядели, как два больших ящика, в реальности внутри каждого находилось по пятьдесят маленьких коробочек. Кроме того, сами коробки изначально были довольно тяжелыми. Поэтому, когда их опустили в руки Чэнь Юй, те чуть не сломались под их тяжестью. Она едва удержала их.

— Старшая молодая госпожа, вам следует удержать эти коробки, — быстро напомнила ей бабушка. — Если они перевернутся, ее величество определенно рассердится.

Чэнь Юй могла только приложить все усилия, чтобы удержать эти две коробки. Слезы выступили на ее глазах, заставив ее выглядеть настолько жалко, насколько это было возможно.

Няня Дун увидела, что награда получена, и удовлетворенно кивнула. Затем она сказала:

— Так как старшая молодая госпожа Фэн уже получила награду, эта старая слуга вернется и доложит императрице. Ах да... — начала она и повернулась к Фэн Юй Хэн, — ее величество беспокоилась о принцессе. Прямо перед тем, как эта старая слуга покинула дворец, ее величество сказала мне убедить принцессу навестить его величество и ее величество во дворце, когда у принцессы будет время.

Фэн Юй Хэн улыбнулась, обнажив два ряда белых зубов, и подняла голову, послушно сказав:

— А-Хэн запомнит это. Большое спасибо ее величеству за беспокойство.

Основательница семьи Фэн произнесла уже всем набившие оскомину слова:

— Мы приглашаем няню войти в зал и насладиться чашечкой горячего чая!

Та даже не взглянула на нее, только махнула рукой. Развернувшись, она покинула поместье.

Как только дворцовый экипаж уехал, личная служанка Чэнь Юй пронзительно закричала:

— Старшая молодая госпожа! Что случилось?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 136. Самонадеянная просьба**

Фэн Чэнь Юй больше не могла терпеть и упала на землю.

Это испугало и основательницу, и Фэн Цзинь Юаня, так что они кинулись к ней. Поддерживая ее под руки с двух сторон, они одновременно закричали:

— Чэнь Юй! Чэнь Юй!

К сожалению, независимо от их криков, глаза Чэнь Юй оставались плотно закрытыми. Она была без сознания.

Фэн Цзинь Юань сердито крикнул:

— Кто пошел за врачом? Почему его до сих пор нет?

— Мастер, доктор пришел давным-давно, но из-за императорских указов, следовавших один за другим, он был слишком напуган, чтобы войти в поместье, и все это время стоял снаружи! — тут же беспомощно сказал подбежавший слуга.

— Тогда иди и быстро приведи доктора! — Фэн Цзинь Юань был в ярости.

— Слушаюсь! — слуга повиновался и быстро убежал. Вскоре после этого пожилой врач был доставлен во двор вместе с аптечным коробом.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что ей не нужно оставаться, поэтому подошла к Яо Ши и схватила ее за руку:

— Старшей сестре требуется отдых. А-Хэн не собирается оставаться и не будет создавать проблемы, — так она сказала основательнице, поклонилась и ушла вместе с матерью.

— Тогда эта наложница тоже вернется с третьей молодой госпожой, — быстро сказала Ань Ши, оценив ситуацию.

Основательнице не хотелось иметь с ними дело, поэтому она просто махнула рукой:

— Вы можете уйти!

Ань Ши быстро подтащила Сян Жун к себе и ушла.

Сян Жун тут же догнала Фэн Юй Хэн и спросила:

— Вторая сестра, тебя не было всю ночь. Ничего же не случилось, верно?

Фэн Юй Хэн увидела беспокойство на лице младшей сестренки, и у нее на сердце потеплело. Хотя ей не нравилась эта семья, все еще были люди, с которыми она чувствовала близость.

Она подняла руку и потрепала Сян Жун за щеки, наконец-то показывая улыбку, которую и должна иметь двенадцатилетняя девочка:

— Эта маленькая девочка стала толще в последнее время! Сян Жун, не волнуйся. Вторая сестра в порядке.

Только тогда младшая девочка облегченно вздохнула:

— Прошлой ночью после выхода из дворца я сказала, что хочу подождать у ворот вторую сестру, но отец не соглашался, что бы я ни говорила. Вернувшись в усадьбу, отец тут же послал карету к воротам дворца, чтобы дождаться старшую сестру. Наложница-мать Ань хотела отправить экипаж, чтобы забрать вторую сестру, но об этом узнал отец. Тогда он запер нас в поместье и сказал, что никто не может его покидать, — пока Сян Жун все это говорила, выражение ее лица становилось все более холодным. Немного поколебавшись, она тихо добавила: — Вторая сестра, Сян Жун ненавидит отца.

Ань Ши была поражена. Быстро оглядевшись, она предупредила:

— Говори тише. Посмотри по сторонам, разве не видишь, где мы находимся? Не говори так свободно!

Фэн Юй Хэн подарила Ань Ши утешительную и благодарную улыбку:

— Наложница-мать, не волнуйся. У А-Хэн не так много способностей, но я все еще в состоянии защитить Сян Жун.

— Я не беспокоюсь о Сян Жун, — Ань Ши нахмурилась и с беспокойством схватила Фэн Юй Хэн за руку. — Я беспокоюсь за тебя. Вторая молодая госпожа очень мудра, эта наложница знает об этом; но, несмотря ни на что, ты все же девушка, которая еще не вышла замуж. Осталось еще более двух лет, а ситуация в этой усадьбе нестабильна. Кто знает, что может внезапно случиться? Вторая молодая госпожа должна быть более осторожной.

— Наложница-мать Ань права, — Яо Ши тоже кивнула. — А-Хэн, твой отец не зря был премьер-министром столько лет. В следующий раз не опровергай его напрямую.

Фэн Юй Хэн знала, что эти двое говорили так для ее же блага, но ничего не сказала. Она только утешительно улыбнулась, после чего вернулась с Яо Ши в павильон Единого Благоденствия.

Слуги павильона Единого Благоденствия слышали, что Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, и уже приготовили рисовый отвар и закуски. Как только она зашла в свою комнату, Цин Юй принесла еду.

Яо Ши посоветовала ей немного поспать после еды и больше ничего не делать. Увидев, что Фэн Юй Хэн кивнула, она приказала Цин Юй присматривать за ней, прежде чем уйти вместе со своими слугами обратно к себе во двор.

Цин Юй сначала налила ей чашку воды, а затем сказала:

— Молодая госпожа не спала в течение ночи, так что не стоит есть слишком много жирной пищи. Отвар и овощи будут лучше всего.

— Ты была так занята снаружи все это время, что похудела, — не могла не улыбнуться Фэн Юй Хэн, посмотрев на Цин Юй. — Месячная зарплата, которую я тебе плачу, слишком мала, да? Почему ты не питаешься лучше?

— Молодая госпожа шутит над этой слугой, — Цин Юй немного смущенно улыбнулась и, заполняя миску отваром, сказала: — Я явно прибавила в весе. Одежду, сшитую, когда я только вошла в это поместье, больше нельзя носить.

— С тех пор как бабушка Сунь покинула поместье, а Ван Чуань отправилась в Сяо Чжоу с Цзы Жуем, некому стало управлять павильоном Единого Благоденствия, — вдруг вспомнила Фэн Юй Хэн, посмотрев на ее нынешний наряд. — Сейчас уже середина осени, но я, кажется, не подготовила новую одежду.

Цин Юй налила в ее миску рисовый отвар и пронаблюдала, как Фэн Юй Хэн почти полностью выпила его, прежде чем сказать:

— Молодой госпоже не нужно беспокоиться о таких вещах. Эта служанка уже взяла управление на себя и подготовила новую одежду для слуг павильона Единого Благоденствия. Я также подготовила рабочий кабинет для бухгалтерии павильона. О бухгалтерских счетах будет заботиться эта слуга. Я также хочу понаблюдать за новыми слугами, которых обучают. Когда придет время, они будут доставлены в поместье молодой госпожи, чтобы она взглянула. Если юная госпожа сочтет их подходящими, они останутся и будут помогать. В нашем павильоне Единого Благоденствия немного не хватает слуг.

Фэн Юй Хэн все больше нравилась Цин Юй. У этой служанки имелся не только подходящий склад ума для ведения бизнеса, она также была очень дотошной. Она, в конце концов, не с рождения росла в Да Шунь, поэтому многих правил этой эпохи просто не понимала. Цин Юй, однако, прекрасно разбиралась в этих вещах. Многие вопросы, о которых Фэн Юй Хэн могла вообще не задуматься, Цин Юй могла взять на себя и подумать за нее. Эта девушка сама по себе была очень активна и оперативно решала их, что действительно позволяло ей расслабиться.

— Вопросы этого двора будут оставлены на твое усмотрение, — Фэн Юй Хэн очень доверяла Цин Юй. — Сейчас Ван Чуань отсутствует, а на Хуан Цюань нельзя полагаться в данной работе, если исходить из ее личности. У тебя будет много проблем. Если требуется больше слуг, то найди их. Но когда пойдешь их искать, то будь осторожна и обязательно получи их служебные контракты. Также обязательно зафиксируй их приобретение в правительстве.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь, — серьезно кивнула Цин Юй. — Эта слуга разбирается в этих вопросах.

Фэн Юй Хэн задумалась, а затем сказала:

— Позаботься о том, чтобы привести еще двух слуг первого ранга и четырех — второго. Первые могут быть из тех, которых ты решишь повысить, а слуг второго ранга ты можешь как повысить, так и купить.

Она уже дала Цин Юй необходимые полномочия. Она позволила ей увеличить число слуг. С одной стороны, та обучала их знаниям, необходимым для помощи в магазинах, а с другой — знакомила их с поместьем Фэн. Она жила здесь, так что недостатка в помощниках не было. Более того, размышления Фэн Юй Хэн не ограничивались только поместьем Фэн. Наступит день, когда она совершит великие дела. Люди, которых она привлечет сегодня, в конечном итоге станут способными помощниками.

— Эта служанка запомнила, — подчинилась Цин Юй. — В ближайшие дни эта слуга пойдет и выберет необходимых людей. Они будут доставлены юной госпоже. Надеюсь, юная госпожа сможет взглянуть.

После того как Фэн Юй Хэн закончила есть, Цин Юй унесла поднос с пустыми мисками. Хуан Цюань случайно столкнулась с ней, когда заходила в комнату. Она немного пошутила с Цин Юй, а затем вошла, передав письмо Фэн Юй Хэн:

— Его доставил голубь Ван Чуань. Голубь принадлежит дворцу и знает только дорогу обратно. Бай Цзэ только что прислал это. Юная госпожа, пожалуйста, взгляните.

Фэн Юй Хэн взяла письмо и вскрыла его. Ван Чуань писала: "В Сяо Чжоу все хорошо. Поручения юной госпожи выполнены. Молодой господин Цзы Жуй высоко ценится главным учителем Е. Эта слуга вернется в столицу через несколько дней. Юная госпожа, не волнуйтесь".

Только тогда она расслабилась и передала письмо Хуан Цюань. Та, прочитав его, сказала:

— То, что дела в Сяо Чжоу с успехом завершены, это хорошо, но что молодая госпожа будет делать с этими девушками?

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Ум Хуан Цюань оказался не столь острым, как у Ван Чуань. То, что она была хороша в боевых искусствах, прекрасно, но разумности ей немного не хватало.

— Если вырастить нескольких наилучшим образом обученных детей, то это окончательно позволит распространить наш Зал Сотни Трав по всей стране.

— Молодая госпожа, вы хотите заняться бизнесом? — прошептала Хуан Цюань.

— Можешь считать это бизнесом! — рассмеялась она в ответ. — Диагностика заболеваний и покупка лекарств требуют денег; однако, Хуан Цюань, ты должна знать, что в будущем наш Зал Сотни Трав будет в каждой провинции Да Шунь. Если ты хочешь что-то знать и что-то контролировать, не будет ли это похоже на бесчисленное количество глаз?

— Молодая госпожа действительно тщательна, — внезапно осознала задумку Хуан Цюань. — Хуан Цюань получила урок.

— Расслабься и подожди, пока Ван Чуань вернется, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Наши дни не будут испытывать недостатка в блеске. Если последуешь за мной, я не позволю тебе разочароваться.

Хуан Цюань, конечно, доверяла словам Фэн Юй Хэн. Разве за все это время вторая молодая госпожа позволила им разочароваться? Случай на банкете — строенный выстрел Фэн Юй Хэн — действительно произвел неизгладимое впечатление на присутствующих. Хуан Цюань знала, что если бы вторая молодая госпожа семьи Фэн уже вышла замуж за августейшего принца, то дверной порог поместья Фэн уже давно бы обивали люди, заинтересованные в установлении отношений.

Фэн Юй Хэн легла спать после приема пищи и проспала весь день. Она совершенно не знала, что оставшиеся члены семьи Фэн были крайне обеспокоены тем, что Чэнь Юй внезапно потеряла сознание по какой-то неизвестной причине. Она просто решила хорошенько выспаться.

Посреди ночи Хуан Цюань подошла к постели и разбудила ее со словами:

— Юная госпожа, пришла основательница.

Фэн Юй Хэн все еще была в полусне и не расслышала сказанное, поэтому переспросила:

— Кто пришел?

Хуан Цюань повторила:

— Основательница. Основательница семьи Фэн пришла в павильон Единого Благоденствия. Она сказала, что обязательно должна увидеться с юной госпожой.

— Сколько сейчас времени? — Фэн Юй Хэн протерла глаза и неохотно встала с кровати.

— Только три часа утра, — Хуан Цюань тоже была не сильно счастлива. Помогая Фэн Юй Хэн одеваться, она пожаловалась: — Что за манеры у основательницы семьи Фэн? Она пришла посреди ночи!

— Какая разница, — усмехнулась Фэн Юй Хэн. — В любом случае не лучшие. Но если это слишком, мы можем окружить ее герметичными стенами.

После того как она закончила с переодеванием, Хуан Цюань проводила ее в зал. Когда они прибыли, служанка, стоявшая на страже, просто помогла основательнице войти.

Фэн Юй Хэн почувствовала себя удовлетворенной. Установленные ей правила соблюдались достаточно хорошо. Даже если это была основательница семьи Фэн, она не могла войти в павильон Единого Благоденствия из двора Ивы, когда ей захочется.

— Бабушка! — независимо от ситуации, она должна была начать первой. Фэн Юй Хэн быстро пошла вперед и помогла основательнице вместо бабушки Чжао. Взглянув искоса на бабушку Чжао, она увидела ее измученное лицо и не смогла сдержать улыбки. Все они были пожилыми людьми. Как они спокойно перенести такие хлопоты? — Уже так поздно, что-то случилось с бабушкой? Почему бы не послать кого-нибудь за А-Хэн, ведь павильон Единого Благоденствия слишком далеко. Что бы мы делали, если бы что-то случилось, пока бабушка проходила через такие неудобства!

Основательница не могла вести светскую беседу и просто обратилась к сути вопроса, проговорив умоляюще:

— Чэнь Юй не становится лучше. Мы приглашали многих врачей, но все они в недоумении. Она приняла лекарство, которое ей дали, но она все еще без сознания. А-Хэн, у бабушки нет выбора. В любом случае мы все одна семья. Не могла бы ты пойти и взглянуть на нее?

На лице Фэн Юй Хэн появилась тревога, когда она посмотрела на основательницу:

— Бабушка, вы же знаете, что отец предвзято относится к А-Хэн. При лечении болезни всегда есть риски. Что если А-Хэн ошибется или что-то пойдет не так? Отец определенно будет винить меня. Возможно, А-Хэн снова отправят в горы на северо-западе.

— Как он посмеет! — рассердилась основательница. — А-Хэн, не волнуйся. Твоя бабушка поддерживает тебя, твой отец не посмеет ничего тебе сделать! Если ты придешь осмотреть свою старшую сестру, даже если что-то пойдет не так, бабушка определенно будет на твоей стороне.

— Бабушка действительно слишком хороша для А-Хэн, — благодарно сказала Фэн Юй Хэн.

Основательница схватила ее за руку и проговорила дрожащим голосом:

— Дорогая внучка, обещаешь бабушке?

— Ох, раз бабушка поддерживает А-Хэн, я, безусловно, постараюсь вылечить старшую сестру, — кивнула Фэн Юй Хэн.

На этих словах в ее глазах что-то промелькнуло, но этот проблеск смогла увидеть только Хуан Цюань...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 137.1. Я заколю тебя насмерть!**

Фэн Юй Хэн вместе с основательницей шла, чтобы осмотреть Чэнь Юй, рядом с которой сейчас находился Фэн Цзинь Юань. Также с Фэн Цзинь Юанем была Цзинь Чжэнь.

Увидев их прибытие, Цзинь Чжэнь быстро встала и поклонилась. Основательница не обратила внимания на нее и только спросила:

— Как Чэнь Юй?

— Она все еще не проснулась, — Фэн Цзинь Юань беспомощно покачал головой, а затем посмотрел на Фэн Юй Хэн и холодно сказал: — Что ты хочешь сделать?

Она притворилась испуганной и спряталась за основательницей, боязливо воскликнув:

— Бабушка! — тем не менее в ее глазах не было даже малейшего следа страха.

Фэн Цзинь Юаню захотелось ударить ее. Он подумал про себя: а можно не притворяться ребенком? Но, в конце концов, так и не решился поднять на нее руку.

Основательница ударила тростью об пол и сердито сказала:

— Я привела А-Хэн взглянуть на Чэнь Юй! У тебя есть возражения?

Раз так говорила основательница, то как мог Фэн Цзинь Юань осмелиться озвучить какие-либо возражения? Кроме того, Чэнь Юй так и не сумели вылечить даже после визитов многих врачей. Если Фэн Юй Хэн взглянет, возможно, найдется способ.

Он опустил глаза и отступил на полшага, уступив место Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн искоса взглянула на своего отца, а затем подошла к Чэнь Юй. Фэн Цзинь Юань все еще немного волновался:

— Ты должна быть осторожна, когда будешь лечить ее.

— Это предупреждение, что мертвому припарка, ведь врачи со всех концов столицы так и не смогли подобрать должное лечение, — закатила она глаза и не стала ждать, пока отец заговорит снова. Она положила одну руку на запястье Фэн Чэнь Юй, а другой жестом попросила Фэн Цзинь Юаня помолчать.

Фэн Цзинь Юань немедленно закрыл рот. Свирепо глядя на Фэн Юй Хэн, он как будто беспокоился, что она навредит Чэнь Юй.

Она чувствовала, что эта ситуация была невероятно интересной. Она легко ущипнула ее... Ущипнула еще раз, немного сильнее…. Потом воспользовалась ногтями!

Спустя некоторое время Фэн Юй Хэн поняла, во что ввязалась. Что они имели в виду, когда сказали, что вызвали многих врачей, которые так и не смогли вылечить ее? Говорят ведь: нельзя разбудить человека, который притворяется спящим.

Чэнь Юй притворялась больной!

Она не хотела просыпаться, поэтому, естественно, не было никакого эффекта от скормленных ей лекарств.

Она знала, что будет делать. Выражение ее лица стало просто-таки похоронным, когда она осторожно положила руку Чэнь Юй и спрятала ее под одеяло. Только тогда она повернулась к основательнице и, покачав головой, сказала:

— Болезнь старшей сестры... Она действительно меня беспокоит!

Основательница и Фэн Цзинь Юань одновременно шагнули вперед. Фэн Цзинь Юань был первым, кто спросил:

— Что это за болезнь?

— Огонь атакует ее сердце, — Фэн Юй Хэн вздохнула. — В ее сердце горит обида, которую она не в силах простить. Это повредило ее центральную нервную систему, поэтому старшая сестра и не может проснуться.

Основательница не поняла, но, к счастью, Фэн Юй Хэн объяснила все более ясно, чем другие врачи. Она назвала болезнь. Надо сказать, что предыдущие врачи не могли даже этого. Некоторые даже просто уходили, махнув рукой и не сказав ни слова.

— К счастью, я пошла и позвала А-Хэн. В противном случае Чэнь Юй была бы в опасности, — основательница очень гордилась своим решением позвать Фэн Юй Хэн.

Фэнь Цзинь Юань был слишком обеспокоен, чтобы с ней спорить. Он прямо спросил Фэн Юй Хэн:

— Как это вылечить?

Фэн Юй Хэн с тревогой посмотрела на него.

— Если тебе есть что сказать, то говори, — забеспокоился Фэн Цзинь Юань. — Отец согласится на любые твои условия, если ты сможешь разбудить Чэнь Юй.

— О? — она подняла бровь. — Отец, не переусердствуйте с обещаниями, пожалуйста. Что если А-Хэн скажет, что я хочу, чтобы моя мать снова стала главной женой семьи Фэн, что тогда?

Фэн Цзинь Юань был ошеломлен. Он никак не ожидал, что ему выскажут столь прямое требование. Разве эти вежливые слова не означали, что за ними должны последовать слова, что для дочери возможность сделать что-то для семьи — это честь? Что дочь никогда не осмелится просить у отца награду?

Правда... У него не было никакого способа наладить связь с этой дочерью.

Видя быстро сменяющиеся выражения лица Фэн Цзинь Юаня, Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Отец, не волнуйтесь. А-Хэн точно не будет требовать чего-то подобного. Не говоря уже о том, что это обеспокоит отца, даже моя мать была бы недовольна.

— С каких пор у нее есть время говорить, счастлива она или нет? — гневно взорвался Фэн Цзинь Юань. — Для простой наложницы повышение до главной жены — это удача!

— Раз отец говорит так, значит, вы согласны? — Фэн Юй Хэн удивленно похлопала глазами, а когда посмотрела на отца, то увидела, что он отвернулся.

— Цзинь Юань! — рассердилась основательница. — Ты — отец. Ты не способен нормально говорить со своей дочерью? И ладонь, и тыльная сторона ладони — одна и та же плоть. Ты неподдельно любишь Чэнь Юй, но не можешь так плохо обращаться с А-Хэн, — она сделала пару шагов вперед и схватила Фэн Юй Хэн за руку. — А-Хэн, завтра бабушка откроет хранилище. Ты можешь выбрать какие угодно безделушки или ткани. Также будет подготовлено еще несколько осенних и зимних нарядов. Когда похолодает и привезут новые ткани, ты сможешь выбрать первой. Хорошо?

Фэнь Цзинь Юань кивнул, он был этим очень доволен.

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Позиция главной жены, она просто прощупывала почву и не более того. Она знала мысли Яо Ши на этот счет. После стольких лет она уже перестала думать о том, чтобы быть вместе с Фэн Цзинь Юанем.

Она, все еще улыбаясь, кивнула:

— Все будет так, как устроит бабушка.

Это придало основательнице уверенности. Она была счастлива, чувствуя себя единственным членом семьи, который может справиться с Фэн Юй Хэн. Вторая внучка никому не давала спуску, но определенно поддерживала ее репутацию. Эти ее размышления мгновенно заставили ее стать еще более тщеславной.

— Раз мы договорились, то быстро расскажи нам, как лечить болезнь твоей старшей сестры, — поспешил вмешаться Фэн Цзинь Юань.

Фэн Юй Хэн кивнула, помрачнев. И это заставило основательницу и Фэн Цзинь Юаня снова занервничать.

— Болезнь старшей сестры довольно редка. Будет ли лечение успешным или нет, зависит от того, сможет ли она прийти в себя. Ценные медицинские травы не сработали ранее, потому что она не проснулась.

— Тогда как мы можем заставить ее очнуться?

— Иглоукалыванием! — твердо сказала Фэн Юй Хэн. — Если на пациенте использовать серебряные иглы, то они простимулируют определенные точки организма через вкручивание и их протыкание. Тогда мы сможем вылечить эту болезнь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 137.2. Я заколю тебя насмерть!**

Основательница почувствовала, что сказанное было очень профессионально, и кивнула, выслушав все до конца.

— Где будут использоваться иглы? — последовал вопрос от Фэн Цзинь Юаня. — Ты только что сказала, что обида горит у нее в сердце. Может быть, ты собираешься использовать иглы в районе груди? — он немного волновался, говоря это. — Не слишком ли это рискованно?

— Я, естественно, не буду использовать такой рискованный метод, — Фэн Юй Хэн покачала головой. — Как говорится, указательный палец соединен с сердцем. Игла будет использоваться на ее пальце. Если я смогу соединить сердце и легкие, то старшая сестра проснется.

— Тогда быстро приступай к работе, — Фэн Цзинь Юань расслабился, услышав ее слова.

Фэн Юй Хэн обернулась и кивнула Хуан Цюань. Та сделала два шага вперед и положила аптечку, которую она держала, рядом с Фэн Юй Хэн. Изнутри она достала набор серебряных игл, используемых для иглоукалывания, и приказала Хуан Цюань:

— Приготовь высокоградусный алкоголь и принеси свечу.

На самом деле она очень редко применяла этот метод дезинфекции. У нее был медицинский спирт в ее пространстве, но она не хотела показывать его этим людям.

Основательница увидела, что она действует осторожно, так что она не могла не почувствовать себя немного более удовлетворенной и решила похвалить ее:

— Если мы говорим о детях поместья, то А-Хэн действительно самая выдающаяся и лучше всех борется за семью.

— Большое спасибо бабушке за похвалу, — любезно ответила Фэн Юй Хэн, на что Фэн Цзинь Юань просто фыркнул.

Основательница быстро взглянула на сына. Она не понимала, почему он так пренебрежительно относился к А-Хэн. Неужели он больше не может притворяться?

Однако она не знала, что Фэн Цзинь Юань изначально чувствовал раскаяние по отношению к ней, но не хотел открыто это показывать. Теперь же он почти боялся ее. До тех пор пока у него будет возможность избегать взаимодействия с Фэн Юй Хэн, он будет игнорировать ее. Лучше, если так и будет до конца его жизни.

Очень быстро Хуан Цюань со служанками двора закончили приготовления. Фэн Юй Хэн взяла иглу и продезинфицировала ее. Наконец, когда она схватила руку Чэнь Юй, она почувствовала, как холодная кисть начала потеть. Если присмотреться чуть внимательнее, то можно было обнаружить, что брови Чэнь Юй слегка нахмурены, а ресницы легонько подрагивали.

Она засмеялась про себя. Хочешь изобразить болезнь? Я заколю тебя насмерть, посмотрим, не захочешь ли ты встать как можно быстрее?

Серебряная игла, продезинфицированная в высокоградусном алкоголе, имела специфический запах. Такой, который мог заставить людей думать о болезни. Это было похоже на то, как современные ей люди думали об уколах, когда в больницах пахло дезинфицирующим средством. Это был условный рефлекс.

Она крепко сжала руку Чэнь Юй, чтобы та не сбежала после того, как она начнет иглоукалывание. Она решила, что получит как можно больше удовольствия от тыкания в нее иголкой. Она определенно не собирается останавливаться.

— Для этой техники потребуется уколоть сорок девять раз по точкам, рассредоточенным на пальцах и ладони. Бабушка и отец должны обратить внимание, что как только старшая сестра очнется, вы должны крепко удерживать ее на кровати. Необходимо проделать все сорок девять уколов, чтобы лечение возымело нужный эффект; в противном случае, я боюсь, что результат будет только временным. Даже если старшая сестра очнется на мгновение, она может снова потерять сознание и больше не проснуться.

Фэн Цзинь Юань торжественно кивнул. Основательница даже приказала служанке:

— Обойди кровать с другой стороны и помоги удерживать старшую молодую госпожу.

Затем она и Фэн Цзинь Юань приготовились, готовые как можно большим посодействовать Фэн Юй Хэн, собиравшейся заняться акупунктурной техникой.

Фэн Юй Хэн увидела, что все готово. В уголках ее губ затаилась хитрая улыбка, и тут она без предупреждения ударила по правому указательному пальцу Чэнь Юй иглой, которую она держа между двумя пальцами.

И тут присутствующие услышали, как до этого пребывавшая без сознания Чэнь Юй громко ойкнула и изо всех сил попыталась высвободить руку из захвата.

Фэн Юй Хэн с тревогой напомнила людям рядом с собой:

— Быстрее держите ее! Иглоукалывание нельзя делать бессистемно, эту технику нельзя прерывать. Иначе все предыдущие усилия будут напрасны!

Основательница, Фэн Цзинь Юань и служанка приняли меры, прижав полусидевшую Чэнь Юй обратно к кровати.

Фэн Цзинь Юань прижимая ее, почти причитал:

— Чэнь Юй, ты не должна двигаться! Ты абсолютно не должна двигаться! А-Хэн спасает твою жизнь, так что потерпи немного!

— К счастью, твоя вторая сестра — настоящий божественный врач. Ты была в обмороке целый день. Если бы не А-Хэн, бабушка... бабушка очень боится, что ты могла бы не проснуться! — внесла свою лепту основательница.

Пока они говорили, Фэн Юй Хэн нанесла удар второй иглой. На этот раз она использовала еще больше силы. Казалось, будто игла прошила ладонь насквозь.

Чэнь Юй снова громко вскрикнула от боли. Вопли стояли такие, что казалось где-то резали свинью. Все ее тело дико подпрыгивало на кровати, заставляя основательницу потеть от истощения.

Фэн Юй Хэн не прекращала движения. Ее запястье поднималось и опускалось, одна игла следовала за другой. Каждый раз, когда очередная игла опускалась, она дважды ударяла Чэнь Юй в руку.

Постепенно крики Чэнь Юй ослабевали. У нее больше не было сил бороться. Фэн Цзинь Юань испугался, видя это и снова начал винить Фэн Юй Хэн:

— Может быть, ты переусердствовала? Почему кажется, что Чэнь Юй собирается снова упасть в обморок?

Фэн Юй Хэн усмехнулась, но сказала:

— Отец, не сердись. Если старшей сестре не поможет набор из сорока девяти игл, А-Хэн может попробовать набор из восьмидесяти одной иглы на другой руке старшей сестры.

Услышав эти слова, Чэнь Юй вздрогнула всем телом и громко вскрикнула:

— Нет необходимости! Я в порядке! Я действительно в порядке!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 138.1. Возможно, это и есть катастрофа**

Наконец, с сорока девятью иглами было покончено. Кровать Чэнь Юй насквозь пропиталась ее потом, а основательница и Фэн Цзинь Юань вместе со служанкой смертельно устали.

Фэн Юй Хэн омыла руки, а Хуан Цюань убрала серебряные иглы. В то же время она тихо сказала:

— Это действительно странная болезнь. Если бы А-Хэн промедлила с иглоукалыванием, возможно, старшая сестра никогда бы не проснулась снова в этой жизни.

Основательница почувствовала, как волна страха захлестнула ее, и не смогла удержаться от взгляда на Фэн Цзинь Юаня:

— К счастью, я позвала А-Хэн. Если бы мы продолжали ждать доктора, которого ты позвал, то у тебя не было ни единого шанса пожалеть о Чэнь Юй.

Фэн Цзинь Юань чувствовал странность всей этой ситуации, особенно то, что глаза Чэнь Юй были полны негодования, когда она проснулась. Она напоминала ядовитого скорпиона, который хотел убить Фэн Юй Хэн. Разве так может выглядеть человек, который только что пришел в сознание?

Казалось, он что-то понял и застыл, глядя на исколотую руку Чэнь Юй. Может ли быть, что она симулировала, но он и основательница привели сюда Фэн Юй Хэн, заставив Чэнь Юй страдать?

Фэн Юй Хэн увидела, что Фэн Цзинь Юань начинает понимать. Зная, что он что-то придумал, она не могла не приподнять уголки губ.

Эта семья Фэн действительно становилась все более и более интересной!

— Фэн Юй Хэн! — Фэн Цзинь Юань стиснул зубы и посмотрел на эту дочь, ненавидя, что не мог лично избить ее до смерти. — У тебя такое жестокое сердце!

Эти слова были сказаны очень тихо, потому что их почти выдавили сквозь зубы.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него невинными глазами и внезапно красиво, но злобно рассмеялась:

— И что с того?

Вот именно! И что с того?

Даже если Фэн Цзинь Юань догадался, что Чэнь Юй симулировала, сможет ли он ее разоблачить? Осмелится ли Чэнь Юй признать это?

Отец и дочь это понимали, но никто из них не мог ничего с этим поделать. Чэнь Юй проткнули целых сорок девять раз, но она все еще должна была казаться глубоко благодарной. Это заставило их чуть ли не плеваться огнем.

— Хорошо, раз Чэнь Юй проснулась, я могу расслабиться, — основательница утерла пот с помощью бабушки Чжао, а затем отдала приказ служанкам, находящимся в комнате: — Помогите старшей молодой госпоже переодеться и поменяйте ей простыни: они все пропитаны потом. Оставьте ванну на потом, чтобы не простудить ее.

Слуги кивнули и принялись за работу.

Основательница снова посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн, ее глаза были полны благодарности:

— Мы действительно обеспокоили тебя, А-Хэн. Ты не спала вчера, а сегодня проснулась посреди ночи. Бабушка искренне сожалеет.

— Бабушка, не говорите так, — начала успокаивать ее Фэн Юй Хэн. — Не говоря уже о том, что причиной этого послужила болезнь старшей сестры. Даже если бы это был кто-то другой, А-Хэн обязательно приняла бы меры, бабушке стоило бы лишь попросить.

Довольная таким отношением этой внучки основательница, безостановочно хвалила А-Хэн, называя хорошей девочкой. Затем она покинула двор Чэнь Юй вместе с держащей ее за руку Фэн Юй Хэн.

Когда остались только Фэн Цзинь Юань и Чэнь Юй, Фэн Цзинь Юань действительно хотел спросить, притворялась ли дочь. Но когда он увидел обиду на ее лице, то почувствовал, что в этом нет необходимости. Ведь ответ был очевиден, но он не понимал, почему Чэнь Юй притворялась.

После возвращения в павильон Единого Благоденствия, Хуан Цюань, наконец, взорвалась. Она слишком долго сдерживала смех и сейчас стояла, держась за старое дерево и сотрясаясь от смеха все телом.

Фэн Юй Хэн терпеливо ждала, пока она закончит, а затем спросила:

— Это действительно было так смешно?

— Очень! — энергично закивала Хуан Цюань. — Юная госпожа, этот ваш трюк действительно был дьявольским. Если бы принц знал, он бы тоже вас похвалил.

Фэн Юй Хэн шлепнула себя по лбу. Дьявольским? Это считалось похвалой? Дворец августейшего принца действительно умеет оригинально хвалить!

На следующий день Фэн Юй Хэн спала до полудня. Когда она проснулась, Яо Ши сидела у ее кровати и шила какую-то одежду.

— Матушка, что вы здесь делаете? — спросила она, сев, и протерла глаза. — Что вы шьете?

— Это белье для тебя и Цзы Жуя, — улыбнулась Яо Ши. — Мне осталось сделать всего несколько швов.

— Разве поместье не обеспечило нас этим? Почему мама тратит на это время? — спросила она, протянув руку и коснувшись белой ткани. Невероятно мягкая, она действительно была более высокого качества, чем то, что предложила им усадьба.

— Твоя наложница-мать Ань специально вышла и заставила людей найти эту ткань. Ее не так много. Всего по одному отрезу для каждого из нас троих, — Яо Ши отложила свою работу и погладила Фэн Юй Хэн по волосам. — Ранее, когда мы жили в горах, ты не могла хорошо питаться. Твои волосы были редкими и пожелтевшими. Теперь красивы не только твои волосы, но и сама ты стала довольно красивой.

— Мама, если вам есть что сказать, говорите напрямую. В этом нет необходимости, — решительно сказала Фэн Юй Хэн, глядя на Яо Ши. Она поняла, что в словах матери был заложен другой смысл.

— А-Хэн, есть некоторые вещи, о которых мама не хочет спрашивать, но держать их при себе слишком больно, — сказала Яо Ши, вздохнув и взяв ее за руку. — В будущем, если кто-то спросит, я не знаю, как реагировать.

— Мама хочет спросить, когда я научилась стрелять из лука, верно? — она знала, что хотя Яо Ши лично и не видела навыки, которые она продемонстрировала в ночь банкета, не существовало никакой возможности, что люди в поместье не будут говорить об этом. Яо Ши всегда была человеком с тяжелым сердцем. Но, в конце концов, сомнения — это нормально.

— Меня научил этому тот эксцентрик из Персии, — она не стала изобретать велосипед, просто повторила то, что говорила многим и раньше.

— Это действительно так? — продолжила допрос Яо Ши.

— Мама, если вы верите в это, то так это и есть на самом деле, — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Если нет, то нет. Я ваша дочь, поэтому не причиню вам вреда.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 138.2. Возможно, это и есть катастрофа**

Яо Ши увидела, что она больше ничего не хочет говорить. Теперь она была в состоянии дать внятное объяснение, если кто-то спросит о чем-то подобном в будущем.

— Я твоя мать, и я беспокоюсь только о твоем благополучии, — женщина была беспомощна и больше не стала задавать никаких вопросов.

Отсылая Яо Ши, Фэн Юй Хэн не могла не задуматься об этом.

У Яо Ши уже начали возникать вопросы. Она могла использовать этого вымышленного "персидского эксцентрика", чтобы обмануть других, но она не могла обмануть мать, с которой жила в горной деревне.

Сегодня мама только спросила. Теперь Фэн Юй Хэн начала бояться, что если в будущем у нее начнет появляться все больше вопросов, на которые было бы трудно ответить, то это станет настоящим камнем преткновения.

Кажется, она должна найти способ держаться от Яо Ши на расстоянии. Может, отправить ее в Сяо Чжоу сопровождать Цзы Жуя?

Фэн Юй Хэн думала об этом некоторое время, но посчитала, что с этим не нужно торопиться. Слишком много неизвестных факторов. Во-первых, она должна обеспечить безопасность Яо Ши. Ранее этот вопрос ускользал от ее взора, но сейчас он нуждался в дальнейшем рассмотрении.

В тот вечер Цин Юй принесла свежие новости:

— Семья Бу проводит похороны. Сейчас вся столица обсуждает похороны лорда Бу.

Только тогда она вспомнила лорда Бу, которого довела до смерти его собственная дочь. Это можно было бы назвать самой удручающей смертью в мире, не так ли?

— Похороны должны быть довольно большими, верно? — разговаривая с Цин Юй, Фэн Юй Хэн спокойно поедала десерты.

— Независимо от обстоятельств он был чиновником второго ранга, — кивнула Цин Юй и налила ей чашку чая. — Кроме того, есть еще драгоценная императорская наложница Бу. Разве это мероприятие может быть плохо посещаемым? Вчера вечером Чудесная Сокровищница продала нефритовую цикаду. Эта слуга послала поспрашивать в округе после этого и обнаружила, что приобретателем стала семья Бу.

Нефритовая цикада на самом деле была просто древним погребальным предметом. Ее клали под язык покойникам. Сам материал — нефрит — означал бессмертие духа, а цикада символизировала возрождение. Обычно богатые семьи относились к этому крайне осторожно. Семья Бу, купившая подобное на похороны лорда Бу, показала, что они действительно придавали этому большое значение.

— Были ли какие-либо движения со стороны семьи Бу? — с недавних пор той, кто больше всех гуляла снаружи, была Цин Юй. Фэн Юй Хэн постепенно привыкла расспрашивать о таких вещах именно ее. Если бы ей было чем заняться, она бы пошла искать Ван Чуань и Хуан Цюань.

— Мой партнер по управлению Чудесной Сокровищницей услышал, как болтали между собой те двое людей, что пришли купить нефритовую цикаду. Кажется, они сказали, что уже отправили письмо великому генералу на границе, велев ему поспешить домой на похороны отца.

Фэн Юй Хэн очень заинтересовалась этой новостью. Она также была удовлетворена способностями того партнера по Чудесной Сокровищнице. Она сказала Цин Юй:

— Подари тому, что услышал эту новость, два таэля в качестве награды. В то же время дай понять людям, что любые новости, которые они слышали, не должны быть преданы огласке. За исключением тебя и меня, любой, кто захочет узнать какую-либо информацию, должен сделать это, имея при себе мою пайзцу, — говоря это, она вытащила ту пайцзу, которую специально сделала для нее и Сян Жун перед банкетом основательница, и передала ее Цин Юй. — Внимательно посмотри на нее. На данный момент я буду использовать именно ее. В будущем я, естественно, сменю ее, когда найду что-то более подходящее.

— Юная госпожа, вы хотите обучить информаторов, — Цин Юй была умной служанкой. Она поняла смысл слов Фэн Юй Хэн. — Не волнуйтесь, эта слуга, безусловно, станет следить за людьми из трех магазинов. Также я буду уделять пристальное внимание людям, которые подходят для обучения.

— В последнее время ты занимаешься вопросами снаружи, так что я уверена. Только люди, которых ты отметишь, должны не только быть внимательными при ведении дел. Они должны серьезно работать и над сбором информации. Они не могут быть как слишком красивыми, так и слишком уродливыми. Будет лучше, если они способны смешаться с толпой. Если они не будут производить неизгладимое впечатление на других, то их можно неоднократно использовать.

— Эта слуга запомнит это, — кивнула Цин Юй. — Вчера молодая госпожа упомянула, что хочет завести еще больше помощников, поэтому эта слуга уже приняла некоторые решения. Завтра я могу пригласить людей, чтобы молодая госпожа сделала выбор.

— Мне нет необходимости выбирать. Ты можешь сразу привести людей в поместье. Я доверяю тебе, — она не хотела все делать сама. Ей нужно оставить место для роста подчиненных. Даже если люди, выбранные Цин Юй, окажутся средних способностей, это тоже был необходимый для нее опыт. Причина, по которой она развивала таких людей, как Цин Юй, состояла в том, что они могли бы поддержать небеса, даже если бы ее там не было.

Цин Юй была очень благодарна Фэн Юй Хэн за доверие, даже, скорее, она была тронута.

Изначально она не смела вести себя как обычная служанка, которая заботилась о людях. Фэн Юй Хэн заставила ее работать так, что она могла использовать практически все свои способности. А когда позволила ей справиться с этими вещами самостоятельно, то вернула ей былую уверенность в себе.

Цин Юй верила, что в этой жизни не найдет другого такого мастера, как Фэн Юй Хэн.

Мастер и слуга еще немного поболтали, прежде чем Цин Юй покинула поместье по своим рабочим вопросам. Фэн Юй Хэн позвала Хуан Цюань и приказала:

— Найди способ заняться Бу Цуном. Чем больше информации найдешь, тем лучше.

Хуан Цюань кивнула в знак согласия, но напомнила ей:

— Такого рода вещи нужно запрашивать у его высочества. Или мы можем одолжить его людей для расследования.

— Иди, — вздохнула Фэн Юй Хэн, — в любом случае в данный момент нам не хватает людей.

Наблюдая за тем, как Хуан Цюань быстро уходит, Фэн Юй Хэн не могла не почувствовать некоторое беспокойство. В эту эпоху без удобных средств связи или транспорта было невероятно важно создать надежную информационную сеть!

Бу Цун, это тот самый мужчина, с которым у нее, якобы, были какие-то отношения, и он возвращался в столицу. Почему она немного запаниковала, когда услышала эту новость?

В тот день, когда она услышала историю, связанную с первоначальной владелицей тела и Бу Цуном, она восприняла ее как прекрасную сказку. Она даже слушала ее с небольшим желанием посплетничать.

Теперь, однако, интуиция подсказывала ей, что возвращение Бу Цуна в столицу может стать катастрофой для поместья Фэн, а точнее для нее, Фэн Юй Хэн…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 139.1. Призрак в белом**

Рано утром следующего дня женщины из поместья Фэн собрались во дворе Изящного Спокойствия, чтобы отдать дань уважения основательнице.

Рядом с Чэнь Юй, но немного в стороне, сидели две ее служанки, И Линь и И Юэ. На столе стоял чай, но у нее распухла рука, и она боялась, подняв, разлить его.

Фэн Юй Хэн удобно сидела на мягкой подушке у ног основательницы. Взяв женщину за руку, она следила за ее пульсом.

Всякий раз, когда это происходило, основательница чувствовала, что Фэн Юй Хэн была невероятно полезной. Иметь внучку, разбирающуюся в медицине, лучше, чем приводить какого-то неизвестного врача. Так она могла избежать того, что случилось с Цзы Жуем.

— Бабушкино здоровье серьезно не пострадало, — последив некоторое время за пульсом основательницы, Фэн Юй Хэн отпустила ее руку, — хотя сейчас осень, бабушкины поясница и ноги были хорошо защищены и не пострадали от серьезной болезни. Ваш пульс тоже стабилен.

— Действительно, наша А-Хэн лучше всех, — услышав слова внучки, основательница почувствовала себя очень довольной и со всей своей энергией начала восхвалять ее.

Фэн Юй Хэн, однако, предупредила ее:

— Но вы должны обратить внимание на свой желчный пузырь! В последнее время бабушка слишком часто сердится, это не лучшим образом сказывается на нем.

Основательница беспомощно вздохнула. Слишком часто сердится? Было бы странно, если бы это происходило не так часто.

Сидя в стороне, Хань Ши закатила глаза и странным тоном проговорила:

— В поместье продолжают происходить одна за другой такие вещи. Было бы странно не сердиться, — сказав это, она посмотрела на Чэнь Юй. — Старшая молодая госпожа, что вы скажете?

Чэнь Юй опустила голову, не желая обращать на нее внимания.

Хань Ши, однако, не отпустила ее так легко, продолжая:

— Особенно это касается руки старшей молодой госпожи. Вот, что будет, если разозлить свекровь еще сильнее! Ах, надо сказать, люди не должны так быстро падать в обморок. Если все пойдет не так, в конце концов, страдать будете вы сами.

С тех пор как Хань Ши открыла рот, все чувствовали себя не в своей тарелке. Ранее эта женщина была чрезвычайно очаровательна. Теперь же ее манера говорить стала такой же таинственной, как и у Фэн Юй Хэн.

Чэнь Юй почувствовала, как ее гнев вспыхнул от слов этой наложницы, но она сумела сдержаться. Она не стала соглашаться с тем, что сказала Хань Ши:

— Я действительно заболела. Наложница-мать Хань, пожалуйста, не распространяй ложные слухи.

— О? — Хань Ши повысила голос. — Когда я упоминала какие-то слухи? Я когда-нибудь говорила, что старшая молодая госпожа притворялась больной?

— Ты... — Чэнь Юй почувствовала, что нынешняя Хань Ши стала крайне строптивой. А ей не хотелось тратить слова, чтобы убрать это ее состояние. Поэтому она еще раз опустила голову и закрыла рот.

— Рука старшей молодой госпожи в таком состоянии, я не знаю, восстановится ли она когда-нибудь, — усмехнулась Хань Ши, смотря на Чэнь Юй. — Вы ведь играете на цитре с самого раннего возраста. Теперь, когда ваша рука стала бесполезной, разве вы все еще в состоянии играть на цитре?

— Что ты имеешь в виду? — спросила внезапно поднявшая голову Чэнь Юй, чье сердце пропустило удар от этих слов. Затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн: — Моя рука не заживет?

— Если наложница-мать Хань тоже врач, то старшая сестра, просто поверь ей, — закатила глаза Фэн Юй Хэн.

— Достаточно, — основательница больше не могла слушать Хань Ши, говорящую такие странные вещи. — Если этот двор Изящного Спокойствия не может вместить тебя, то проваливай обратно в свой собственный двор. И забудь о своем положении и о праве называть себя этой наложницей. Кажется, у тебе появилась другая цель.

Независимо от того, насколько смела была Хань Ши, она не осмелилась идти против основательницы, поэтому, неловко опустив голову, решила замолчать.

Основательница посмотрела на руку Чэнь Юй и начала беспокоиться. Она не могла не спросить Фэн Юй Хэн:

— Рука твоей старшей сестры…

— Бабушка, не волнуйтесь, — она утешительно улыбнулась, — через полмесяца-месяц с рукой старшей сестры все будет в порядке.

Основательница вздохнула и Чэнь Юй тоже почувствовала облегчение, услышав это.

— Ох, Чэнь Юй! На этот раз ты внезапно заболела. Сейчас тебе действительно нужно поблагодарить А-Хэн. Если бы ее здесь не было, возможно, ты бы до сих пор не очнулась. Ты должна поблагодарить свою вторую сестру.

Фэн Чэнь Юй стиснула зубы от ненависти. Она всем сердцем хотела убить Фэн Юй Хэн, так как она могла поблагодарить ее?

— Бабушка, пожалуйста, подумайте немного больше о людях в семье. Второй сестре все еще только двенадцать лет. Вторая сестра всегда говорила, что она научилась у старого божественного доктора Яо, но это было несколько лет назад. Что касается так называемого эксцентрика из Персии, о котором она упоминала, то лучше не верить посторонним. Не слишком полагайтесь на него, чтобы не обеспокоить кого-то другого.

Она говорила это из-за Фэн Юй Хэн, так что тон ее голоса не был приятным. Основательница услышал в ее словах жалобы.

— Ты читаешь мне лекции? В тот день ты лишилась чувств и не просыпалась. Мы с твоим отцом провели рядом с тобой целую ночь, вызвали многих врачей. Никто из них не смог разбудить тебя. У меня не было другого выбора, кроме как позвать твою вторую сестру. Ты действительно очнулась благодаря ее лечению. Я могу проигнорировать то, что ты не испытываешь благодарности, но как ты можешь такое говорить? Ты действительно не знаешь, как отличить хорошее от плохого! Ты действительно не знаешь, что говорить!

Чэнь Юй была шокирована и сразу поняла, что переборщила. Она действительно ненавидела Фэн Юй Хэн, но ее слова были сказаны основательнице. Как она могла разозлить бабушку, которой даже ее отец вынужден был уступать?

Осознав это, Чэнь Юй быстро встала на колени перед основательницей:

— Бабушка, пожалуйста, простите меня! Чэнь Юй совсем недавно пришла в себя. Мой разум все еще не очень ясен. То, что я только что сказала, было чепухой! — когда она снова подняла голову, по ее лицу скользнули две слезинки. Это заставило людей сочувствовать ей. Как основательница могла продолжать делать что-то против нее?

— Быстро встань, — вздохнула она, — я знаю, что ты только что выздоровела. Я не виню в этом тебя. Просто твоя вторая сестра сделала это по доброте душевной. Ты должна знать, как поблагодарить ее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 139.2. Призрак в белом**

Некоторое время Фэн Чэнь Юй мысленно проклинала основательницу, думая, что эта старуха жила уже слишком долго. Она стала дряхлой, раз ее так легко уговорил ребенок, который только что вышел с гор. Она даже защищала ее до такой степени.

Но основательница настаивала, и она смирилась. Стиснув зубы и даже не смотря на Фэн Юй Хэн она сказала:

— Если это так, то спасибо второй сестре.

Основательница чувствовала, что отношение Чэнь Юй далеко от идеала и, было, собиралась еще что-то сказать, но в это время в зал вошла служанка с приглашением в руке.

Бабушка Чжао быстро встала и забрала его у нее. Затем она сказала несколько слов служанке, прежде чем повернуться к основательнице и передать бумагу со следующими словами:

— Это приглашение на похороны из поместья Бу. Это похороны лорда Бу. Наша усадьба должна послать кого-нибудь выразить свои соболезнования.

Основательница взяла его в руки. Просмотрев его, она сказала:

— Мы должны присутствовать. Во время похорон Чэнь Ши пришел старший сын семьи Бу.

Фэн Юй Хэн услышала это и быстро зарылась в свой "альбом" с воспоминаниями. Старшего сына семьи Бу звали... Бу Бай Ци? Когда ее дед по материнской линии лечил травмы Бу Бай Ци, он получил известие о ее рождении.

— Надо сказать, что старший сын семьи Бу — прямолинейный и честный человек. Мы... — основательница внезапно остановилась и не смогла продолжать. Ее рука задрожала, когда она подсознательно посмотрела на Фэн Юй Хэн, прежде чем снова отвернуться.

Фэн Юй Хэн нашла это забавным и взяла на себя инициативу, спросив:

— В приглашении упоминается А-Хэн?

— Верно. А-Хэн была приглашена, — основательница чуть смущенно кивнула.

— Ха! — она не сдержала смешка. — В приглашении на похороны действительно указана я? Семья Бу ведет себя так, как будто это какой-то праздник! — обычно только в приглашениях на праздничные мероприятия специально называли приглашенных. Приглашения на похороны обычно отправлялись всей семье.

Основательница тоже полагала, что семья Бу вела себя вызывающе. Но она посчитала вызывающим не столько то, что ее специально указали в приглашении на похороны, сколько то, что в приглашении на самом деле ясно было сказано: "Мы приглашаем дочь наложницы семьи Фэн, Фэн Юй Хэн, в поместье Бу, чтобы она поклонилась и попросила прощения за ее грехи". Но она не посмела сказать это Фэн Юй Хэн. Только небеса знали, как на это отреагирует вторая внучка. Более того, как смерть лорда Бу связана с А-Хэн из их семьи?

— Люди семьи Бу действительно слишком лукавы! — основательница опустила руку с приглашением. — А-Хэн, нет необходимости беспокоиться об этом.

— Ранг лорда Бу всего лишь второй, — Ань Ши тоже кивнула. — Мастер нашей семьи — стандартного первого ранга. Какое они имеют право называть имя второй молодой госпожи нашей семьи Фэн, чтобы выразить соболезнования?

— При дворе не существует такого правила, — присоединилась Яо Ши, ее слова были более знающими, чем сказанное Ань Ши.

Все были полностью согласны с тем, что они сказали, неоднократно покивав вместе с ними. Только Фэн Чэнь Юй нахмурилась и сказала:

— Хотя лорд Бу более низкого, чем отец, ранга, во дворце все еще есть драгоценная императорская наложница!

Услышав эти слова, основательница начала пересматривать ситуацию.

Действительно, министр не мог контролировать премьер-министра, но драгоценная императорская наложница дворца была другой. Все знали, что лорда Бу сбила насмерть драгоценная императорская наложница Бу, сброшенная со сцены лично императором за оскорбление императорской наложницы Юнь. Но даже так не было никаких новостей о том, что драгоценная императорская наложница лишилась своего положения. Казалось, не произошло никаких изменений. В этом случае обстоятельства были немного более деликатными.

Основательница неосознанно посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн. И увидела ее полностью расслабленное лицо, на котором не отражалось ни грана беспокойства.

— Бабушка, нет необходимости беспокоиться, — сказала Фэн Юй Хэн, увидев ее взгляд. — А-Хэн съездит в поместье Бу. Независимо от того, что сказано, А-Хэн лично присутствовала при тех событиях. Если не выразить свои соболезнования, то мне будет немного неловко.

Услышав ее слова, основательница немедленно вздохнула с облегчением. Она очень переживала, что эта внучка заупрямится и откажется идти. Когда придет время, она не будет знать, какие будут вызваны неприятности.

— А-Хэн такая чуткая, — искренне сказала она. — Было бы здорово, если бы все дети в семье смогли научиться быть такими.

Фэн Юй Хэн воспользовалась этим оправданием, поэтому Сян Жун, сидевшая рядом с ней, не могла не пойти — она встала и сказала:

— Сян Жун чувствует себя так же, как и вторая сестра.

— Тогда пойдем все вместе, — основательница несколько раз кивнула. — Бабушка лично привезет вас в поместье Бу, — сказав это, она посмотрела в сторону Чэнь Юй. — Ты тоже поедешь.

Когда они оставили двор Изящного Спокойствия, Яо Ши утянула Фэн Юй Хэн с собой и пошла немного быстрее. Только когда их с остальными разделяло довольно приличное расстояние, она сказала:

— Ты должна узнать немного больше о других членах семьи Бу. Единственный сын лорда Бу, Бу Бай Ци, был близок с твоим дедушкой по материнской линии много лет. Недавно, он стал должностным лицом пятого ранга в Совете по доходам, он…

Фэн Юй Хэн увидела, что Яо Ши немного беспокоится, поэтому она просто продолжила с того места, на котором та остановилась:

— У него есть сын по имени Бу Цун. Когда-то он попросил своего отца приехать в поместье Фэн, чтобы просить моей руки.

— Ты все еще помнишь это? — кивнула Яо Ши.

Конечно, она ничего не помнит. Она слышала все это от других людей, но объяснять ей не хотелось. Вместо этого она просто кивнула:

— Я понимаю, что мама имеет в виду. Не волнуйтесь, с тех пор, как А-Хэн обручилась с девятым принцем, у меня точно не будет ни к кому других чувств.

— В любом случае будь осторожна с тем, что говоришь и делаешь в семье Бу, — вздохнула с облегчением Яо Ши. — Боюсь, эти похороны не так просты.

Сбор семьи, чтобы выразить соболезнования семье Бу, был назначен на раннее утро следующего дня. Фэн Юй Хэн рано проснулась и надела простую одежду, прежде чем отправиться во двор Изящного Спокойствия. Забрав основательницу, она сопровождала ее на прогулке к воротам поместья.

Сян Жун также проснулась рано утром и ждала у ворот. Когда эти трое встретились, младшая девочка смотрела в определенном направлении, и на ее лице отражался испуг.

Они проследили за ее взглядом и увидели вдалеке белую тень. Это было похоже на призрака, плывущего в их сторону…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 140.1. Давайте посмотрим, кто обладает лучшей поддержкой**

Основательница отступила на пару шагов в страхе перед этой белой тенью. Крепко держась за бабушку Чжао, она спросила дрожащим голосом:

— Что... это такое?

Сян Жун тоже была напугана, она задрожала и схватила Фэн Юй Хэн за руку.

Та же только прищурилась и присмотрелась к "этому", что плыло по направлению к ним. Похлопав Сян Жун по спине, она повернулась и сказала основательнице:

— Бабушка, не бойтесь. Это старшая сестра.

Услышав ее слова, основательница быстро протерла глаза и внимательно всмотрелась в "призрачный" силуэт. Так вот что это было! Кипенно-белое платье, волосы, ниспадающие на плечи, даже белый цветок у виска. Ее лицо было невыносимо бледным, настолько, что становилось страшно.

— Старшая сестра, что ты делаешь? — не поняла Сян Жун.

— Чэнь Юй! Зачем ты так вырядилась? — основательница в ярости постучала тростью по земле.

Чэнь Юй неторопливо шагнула вперед и легко поклонилась, прежде чем сказать:

— Внучка, естественно, едет с бабушкой, чтобы выразить соболезнования семье Бу!

— Кто сказал тебе так одеться?

— Естественно носить белое, идя скорбеть! — Чэнь Юй говорила так, как будто это было абсолютно естественно. — В тот день, лорд Бу скончался. Чэнь Юй лично видела это. Все эти дни, когда я закрывала глаза, я могла вспомнить то, что произошло в тот день. Это стало для меня шоком, его так тяжело перенести, я даже не могу уснуть. Чэнь Юй просто думает, что если я должным образом не принесу соболезнования семье лорда Бу, то возможно... Это будет мучить мою совесть!

Когда она вывернула все так, основательнице было трудно продолжать обвинять ее.

Если подумать, то все так и было. Незамужняя девушка стала свидетелем смерти человека. Какой же ужас она испытала!

Сначала основательница была раздражена Чэнь Юй, но в мгновение ока она стала сочувствовать и жалеть ее. Она сделала пару шагов вперед и нежно погладила Чэнь Юй по спине:

— Хорошая внучка. Не бойся. Сегодня мы зажжем благовония для лорда Бу. После этого все будет хорошо! — ее голос был нежным, как у добрейшей бабушки в мире.

Фэн Юй Хэн была возмущена тем, что увидела. Основательница жадна до денег и материальных благ. У нее отсутствовали собственные идеи. Она и Фэн Цзинь Юань были похожи в том, что оба надеялись на то, что Чэнь Юй преуспеет и сможет взойти на заветный трон, о котором они мечтали в течение многих лет.

Отвернувшись, Фэн Юй Хэн вытащила Сян Жун и вышла из поместья. Снаружи ждали две кареты. Одна из них была обычным экипажем, а другая — личным экипажем Чэнь Юй из красного сандалового дерева.

Она потащила Сян Жун к обычному экипажу. После этого Чэнь Юй и основательница также покинули поместье. Девочки услышали, как Чэнь Юй пригласила основательницу:

— Бабушка, садитесь в карету внучки.

Изначально это было сделано для того, чтобы выслужиться перед основательницей, но когда та услышала это, она почувствовала себя очень расстроенной. Она была самой почитаемой и уважаемой женщиной в семье. Почему такая хорошая карета не принадлежала ей?

Но этот грех не был возложен на Чэнь Юй. Вместо этого она внутренне прокляла Чэнь Ши.

Увидев посмурневшее выражение лица основательницы, Чэнь Юй сразу все поняла. Поэтому она поддержала ее и сказала:

— Эту карету мама подарила мне на день рождения. За эти годы внучка почувствовала нежелание ею пользоваться. Во-первых, используемая древесина дорогая. Во-вторых, Чэнь Юй продолжает думать о том, что такой замечательный предмет не подходит такой молодой девушке, как я. Я всегда думала подарить его бабушке. Такой личный экипаж больше всего подходит вам. Если бабушка не возражает, пожалуйста, примите его. Сегодня Чэнь Юй может сидеть с бабушкой только потому, что была благословлена бабушкой!

С тех пор как Чэнь Ши умерла, основательница не получила никаких прямых выгод. Сегодня, услышав, что Чэнь Юй собирается отдать ей эту карету, она сразу же "сделала стойку". На ее лицо выплыла улыбка, а морщины обозначились резче. Она, не переставая, говорила:

— Хорошо! Хорошо! Это действительно Чэнь Юй, моя самая добродетельная внучка!

Чэнь Юй прикрыла улыбку и опустила голову, но внутренне она проклинала основательницу.

Две кареты из семьи Фэн повезли четырех человек в сторону поместья Бу.

Не прошло и часа, как кареты остановились. Когда занавес был поднят, они услышали звуки песнопений. Перед их глазами развернулось поместье, еще более достойное, чем поместье семьи Фэн.

У ворот висело большое белое похоронное знамя. Семья Бу также пригласила десять буддийских монахов петь сутры и проводить церемонии.

Когда Хуан Цюань помогла Фэн Юй Хэн спуститься, она тихо прошептала ей на ухо:

— Люди семьи Бу все снаружи. Кажется, они кого-то ждут.

Фэн Юй Хэн заметила это. Конечно же, вся семья Бу вышла из поместья, включая кого-то, кого она знала, Бу Ни Шан. Каждый из них казался почтительным и взволнованным.

Прежде чем она смогла додумать, основательница семьи Фэн вышла вперед, а позади нее шла Чэнь Юй. Люди семьи Бу взглянули на них. Кроме одного человека в возрасте Фэн Цзинь Юаня, который продвинулся на пару шагов, все остальные были явно враждебны.

Мужчина взглянул на основательницу и поприветствовал ее, взяв на себя инициативу сказать:

— Личный визит старейшей госпожи Фэн — наша удача.

После этих слов от членов семьи Бу, стоявших позади него, раздалось слабое фырканье, явно презрительное. Этот человек почувствовал себя униженным. Обернувшись, он посмотрел на них, и на их лицах отразился легкий страх, когда они опустили головы.

Фэн Юй Хэн пришла к пониманию ситуации. Возможно, это был Бу Бай Ци, у которого имелись некоторые отношения с семьей Яо, старший брат драгоценной императорской наложницы Бу, отец Бу Ни Шан и Бу Цуна.

Пока она думала об этом, Бу Бай Ци посмотрел на нее. В его взгляде она увидела много эмоций, но он ничего не сказал. Только кивнул в знак приветствия.

Фэн Юй Хэн поприветствовала его в ответ и услышала, как основательница сказала:

— Смерть лорда Бу была внезапной и действительно заставляет многих людей скорбеть. Сегодня эта старая привела с собой трех внучек, чтобы зажечь благовония для лорда Бу. Когда Цзинь Юань закончит с обязанностями двора на сегодня, он тоже приедет.

Бу Бай Ци быстро поклонился и поблагодарил. Посмотрев в сторону, он увидел белую одежду Чэнь Юй, особенно ему бросился в глаза белый цветок. Из-за этого он начал скучать по своему отцу еще больше.

Он еще раз глубоко поклонился Чэнь Юй:

— Большое спасибо старшей молодой госпоже Фэн.

Чэнь Юй также ответила поклоном, сразу сказав:

— Лорд Бу слишком скромен. Это то, что должно быть сделано. Сегодня похороны семьи Бу важнее всего остального. Пожалуйста, вернитесь в поместье. Нет необходимости собирать так много людей за пределами поместья, чтобы поприветствовать кого-то.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 140.2. Давайте посмотрим, кто обладает лучшей поддержкой**

Бу Бай Ци был ошеломлен, не понимая, что означают слова Чэнь Юй.

Основательница Фэн имела схожие с Чэнь Юй мысли и добавила:

— Правильно, нам стоит быстро вернуться в траурный зал.

После этих ее слов со стороны толпы людей семьи Бу раздалось несколько смешков. Выражение лица основательницы слегка потухло, но прежде чем она смогла заговорить, из-за их спин раздалось пронзительное:

— Прибыла драгоценная императорская наложница!

В этот момент Фэн Юй Хэн и Сян Жун рассмеялись.

Основательница и Чэнь Юй достигли довольно высокого уровня!

Все дружно развернулись лицом к дороге. С запада прибыл достойный дворцовый экипаж. На карете стояли две служанки, одетые в белое. На подножке стоял евнух. Именно он только что объявил о прибытии.

Члены семьи Бу и люди, которые пришли выразить соболезнования, но не смогли войти в поместье, синхронно встали на колени. Основательница Фэн также потянула Чэнь Юй, чтобы та опустилась на колени, и поглядела на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн никогда не была той, кто спорит о таких вещах, поэтому она последовала за Сян Жун и тоже опустилась на колени. Затем она подняла глаза и увидела, что карета, в которой располагались носилки, останавливается.

На носилках лежала тяжелораненая драгоценная императорская наложница Бу Бай Пин. Которая покинула карету на носилках с помощью двух сильных евнухов.

Бу Бай Пин была жестоко отброшена императором. Хотя ее отец стал своего рода подушкой, она все равно повредила себе кости. Что касается похорон отца, то она могла сделать это только на носилках.

Лица семьи Бу потемнели, когда они увидели эту сцену. Бу Бай Ци дорожил своей младшей сестренкой. Отдав дань уважения и поприветствовав ее, он поднялся и встал рядом. Со слезами на глазах, он сказал:

— Императорская наложница.

Бу Бай Пин, видя семью Бу, тоже повела себя очень эмоционально. Слезы текли одна за другой, когда она проговорила:

— Брат, это я, недостойная своего отца.

— Не говори таких вещей, — Бу Бай Ци прервал ее. — На данный момент семья Бу никого не винит.

Бу Бай Пин тоже носила белую одежду, и на ее голове была траурная ткань, но слова ее брата что-то спровоцировали внутри нее. Она вдруг повернула голову, не заботясь о боли. Стиснув зубы, она слегка приподнялась и посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн.

Бу Бай Ци знал, что это нехорошо, и хотел что-то сказать, чтобы сменить тему, но услышал суровый и решительный, но хриплый голос Бу Бай Пин:

— Ее! Убей ее! Убей ее!

Ее выступление разбередило травмы ее тела, в результате чего она вся обливалась холодным потом.

— Императорская наложница, не волнуйтесь. Самое главное сейчас — это забота о вашем теле! — семья Бу вышла вперед и умоляла ее, глядя на Фэн Юй Хэн.

О том, что происходило на банкете, знали все. Это случилось из-за Фэн Юй Хэн, победившей в стрельбе из лука Бу Ни Шан. Как тетя и драгоценная императорская наложница, она должна была выразить свой гнев, поэтому она начала бить императорскую наложницу Хуа. В результате она "напугала" императорскую наложницу Юнь, которая собиралась появиться на банкете. Они слышали об этом, взаимосвязь была довольно слаба, но все можно было проследить до Фэн Юй Хэн.

Поэтому люди семьи Бу начали добавлять детали в историю Бу Ни Шан. Они всегда верили, что это Фэн Юй Хэн стала причиной смерти лорда Бу. Теперь, когда их драгоценная императорская наложница была разгневана до такой степени, как могло молодое поколение это вытерпеть? Сразу же несколько мальчишек лет десяти, воспылав решимостью, пожелали принять меры и избить Фэн Юй Хэн. Что касается Бу Ни Шан… В ее глазах горела злоба, когда она сказала Бу Бай Пин:

— Тетя, мы должны отомстить за дедушку.

Когда мальчики бросились к Фэн Юй Хэн, это ужасно напугало основательницу Фэн, но она не стала их останавливать. Вместо этого она только вскричала:

— А-Хэн, будь осторожна!

Фэн Юй Хэн, однако, даже не пошевелилась. Она только смотрела на Бу Бай Ци, в ее глазах было легкое презрение.

Бу Бай Ци покраснел от смущения. Он несколько раз крикнул:

— Все назад! Что вы делаете?

Он являлся единственным сыном лорда Бу. Когда старший умер, эта семья, естественно, была оставлена ему. Этот крик оказался очень громким, и мальчики остановились перед Фэн Юй Хэн.

Затем они услышали, как Фэн Юй Хэн сказала ни громким, ни тихим голосом:

— То, что вы прислушались — это хорошо. Это не приведет к потерям. Смею вам это гарантировать. Даже если придут еще восемь или десять человек, вы не сможете причинить мне ни малейшего вреда.

— Что хочет сделать ваша семья Бу? — пришла в ярость основательница, а затем посмотрела на драгоценную императорскую наложницу Бу и сказала в замешательстве: — Могу я спросить драгоценную императорскую наложницу, какое отношение смерть лорда Бу имеет к нашей А-Хэн? — основательница впервые использовала такой тон в разговоре с человеком, обладающим властью. Было ложью сказать, что она не боялась, но она находила это немного приятным. Не то чтобы она вдруг стала более смелой и не потому, что она отдавала предпочтение Фэн Юй Хэн. Просто она помнила, что эта драгоценная императорская наложница Бу была лично отброшена императором, что и привело к смерти лорда Бу. Что касается А-Хэн, то император разрешил ей называть его отцом-императором. С нынешним раскладом она, естественно, знала, кто обладал лучшей поддержкой.

Бу Бай Пин свирепо посмотрела на Фэн Юй Хэн, полностью игнорируя основательницу Фэн:

— Отношение? Если эта говорит, что оно есть, то так оно и есть!

Бу Ни Шан также была на ее стороне:

— Отец, может быть, мы не должны отомстить за дедушку?

— Брат! Тот, кто заставил отца умереть, прямо перед нами. Чего же ты все еще ждешь?

Бу Бай Ци никак не мог выбрать между этими двумя. Он не мог проклинать драгоценную императорскую наложницу, он мог проклясть только собственную дочь. Он изо всех сил потащил Бу Ни Шан за руку:

— Закрой рот!

Но в это время раздался слабый голос:

— Правильно! Лорд Бу был сбит насмерть драгоценной императорской наложницей. Если семья Бу не отомстит, то как лорд Бу обретет мир в Преисподней?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 141.1. Хэн Хэн, может быть, здесь есть люди, которые запугивают тебя?**

Когда эти слова прозвучали, все посмотрели в сторону Фэн Юй Хэн. Они увидели, что та уже встала и спокойно стояла, глядя прямо на драгоценную императорскую наложницу Бу. В ее глазах плескалось возмущение:

— Лорд Бу посвятил половину своей жизни стране. Он сделал все возможное для Да Шунь. Когда он состарился, мало того, что он не смог спокойно наслаждаться последними годами своей жизни, он был даже сбит насмерть своей собственной дочерью. Этого действительно... Достаточно, чтобы многих заставить плакать.

Когда она сказала эти слова… В них четко слышалось горе.

Люди семьи Бу ошеломленно застыли на месте. Некоторые из детей, которые не совсем понимали ситуацию, начали размышлять после того, как услышали, что сказала Фэн Юй Хэн.

Они совершенно не понимали, почему Бу Ни Шан и драгоценная императорская наложница Бу хотели сделать причиной смерти лорда Бу эту дочь семьи Фэн. Как она и сказала, лорда Бу насмерть сбила драгоценная императорская наложница Бу. Что касается человека, который бросил ее, то это был нынешний император. Может быть, они должны были пойти и просить у императора правосудия?

И тут чувства членов семьи Бу поменялись. Что до крайности взбесило драгоценную императорскую наложницу Бу, она чуть не выплюнула свои внутренности:

— Фэн Юй Хэн! — она прорычала сквозь зубы ее имя. — Вы, острая на язык девушка, вы должны четко понимать причину!

— Вы не должны быть слишком высокомерной! — также яростно высказалась Бу Ни Шан.

Бу Бай Ци не смел отчитывать драгоценную императорскую наложницу, он мог только ругать собственную дочь:

— Это не то место, где ты имеешь право голоса!

Фэн Юй Хэн, однако, кивнула в сторону Бу Ни Шан и драгоценной императорской наложницы Бу, сказав:

— Вы действительно правы! Это дело началось, когда девушка Бу решила посоревноваться со мной в стрельбе из лука. Я много раз отказывалась, но она продолжала настаивать. Только после того, как я выиграла, драгоценная императорская наложница немного разозлилась и начала бить императорскую наложницу Хуа. Это обидело императорскую наложницу Юнь и заставило императора рассердиться, — говоря это, она вдруг начала смотреть прямо на Бу Бай Ци, затем подняла руку и указала на драгоценную императорскую наложницу и Бу Ни Шан. Надев строгое выражение лица, она сказала: — Главные виновники все здесь. Министр Бу, чего же вы ждете?

Члены семьи Бу глубоко вздохнули. Они слышали, что дочь семьи Фэн была отправлена в деревню в горах и посторонние называли ее дикой дочерью гор. Но на банкете во дворце потрясающий строенный выстрел Фэн Юй Хэн заставил всех изменить свой взгляд на нее. Особенно сегодня, когда люди семьи Бу на себе испытали ее умение обращаться со словами. Они думали, что она действительно соответствует своему положению дочери премьер-министра, ее гнетущая аура заставляла их с трудом дышать.

Слова Фэн Юй Хэн заставили Бу Бай Ци замереть на месте. По правде говоря, он понимал, что в этом вопросе нельзя винить семью Фэн, но он совершенно не мог оскорбить драгоценную императорскую наложницу и собственную дочь! Какое-то время он так и стоял, смущенный, не имея возможности покончить со всем этим.

Пока все безмолвствовали, число людей, которые пришли выразить соболезнования, но не могли войти в поместье, увеличивалось, и тут из поместья раздался глубокий и хриплый голос:

— Достаточно!

Прозвучало одно только слово, и вся семье Бу повернулась и поклонилась в ту сторону, откуда этот голос пришел. Даже драгоценная императорская наложница Бу закрыла рот и с почтительным выражением лица посмотрела в ту сторону.

Фэн Юй Хэн повернула голову, чтобы посмотреть, и увидела пожилую женщину, выходящую из ворот поместья. Она оказалась на пять или шесть лет старше ее бабушки и была одета в белый похоронный наряд с белой вуалью на голове. Выражение ее лица было грустным, но глаза сияли. В ее руке была трость. Ее походка была мощной и тяжелой, ее аура мгновенно окутала основательницу Фэн.

Бу Бай Ци столкнулся взглядом с пожилой женщиной и сказал:

— Мама.

После того как основательница семьи Бу остановилась, она яростно взглянула на Фэн Юй Хэн и сказала глубоким голосом:

— Какой сегодня день? Люди семьи Бу устраивают беспорядки, разве вы этого достойны?

Пожилая женщина была в ярости, и никто в семье Бу не смел говорить.

Основательница Фэн, казалось, была напугана и выглядела немного неестественно. Фэн Юй Хэн наклонилась к ней и тихо сказала:

— Бабушка, вы мать чиновника первого ранга. Даже если пожилая госпожа Бу — почетная дама, нет необходимости опускать голову.

Основательница Фэн также чувствовала, что это правильно. Поскольку у другой стороны была дочь, которая стала драгоценной императорской наложницей, они сделали ее почетной дамой, но ее сын был чиновником первого ранга, и он обладал более высоким рангом, чем покойный лорд Бу. Почему она должна склоняться?

Размышляя над этим, основательница Фэн слегка подняла голову.

Основательница семьи Бу не называла себя дамой. Взяв на себя инициативу, она поклонилась основательнице Фэн:

— Семья Фэн пришла выразить соболезнования моему покойному мужу — это удача нашей семьи Бу.

Драгоценная императорская наложница Бу, остававшаяся спокойной в течение этого времени, больше не могла терпеть. Взглянув на Фэн Юй Хэн, она сказала:

— Если вы хотите принести соболезнования, вы можете. Вы должны преклонить колени перед этой. С каждым шагом вы должны кланяться до самого траурного зала!

Она использовала все свои силы, чтобы сказать эти слова, напрягая горло. На одно мгновение она показала свою ауру драгоценной наложницы, пугая всех.

Но кланяться при каждом шаге в траурный зал, такая грандиозная церемония была дана такой молодой девушке?

Некоторое время люди, пришедшие выразить соболезнования, обсуждали это и обвиняли драгоценную императорскую наложницу в угнетении народа. Семья Бу была вне этих обсуждений.

— Тишина! — внезапно крикнул евнух рядом с драгоценной императорской наложницей, и толпа затихла.

— Фэн Юй Хэн, — драгоценная императорская наложница Бу больше не могла себя удерживать и легла на спину, — эта наложница высокого ранга. Почему, когда я сказала вам встать на колени, вы все еще не опустились на колени?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 141.2. Хэн Хэн, может быть, здесь есть люди, которые запугивают тебя?**

Основательница Фэн чувствовала, что это сложная ситуация. Она была пожилой женщиной. Если бы она не видела, то все было бы хорошо, но так как она пришла сегодня, было бы нехорошо позволять другим людям запугивать ее внучку.

Основательница хотела сказать несколько слов, чтобы заступиться за нее, но вдруг ее остановила тонкая рука. Повернув голову, она увидела Чэнь Юй.

— Бабушка, вторая сестра всегда была умной и, естественно, имеет план. Если вы станете вовлечены в это, возможно, дело коснется семьи.

Основательница выслушала Чэнь Юй и немедленно закрыла свой уже открытый рот. Вот именно! Когда это Фэн Юй Хэн позволяла спустить такое обращение к себе на тормозах? Сейчас она не могла говорить. Если она заговорит, то семья Бу с большей вероятностью заставит их заплатить за это.

Драгоценная императорская наложница открыто угнетала их. Все присутствующие были заинтересованы в завершении. Бу Бай Ци был совершенно беспомощен и мог только тихо спросить основательницу Бу:

— Мама, ты можешь сказать что-то драгоценной императорской наложнице? Сегодня похороны отца. Гармония в приоритете!

Однако основательница Бу отвернулась, игнорируя Бу Бай Ци.

В это время Фэн Юй Хэн сделал несколько шагов вперед, дойдя до основательницы Бу. Оглянувшись на всех в семье Бу, она сказала:

— Драгоценная императорская наложница — высокопоставленный человек, а также старше. Если она хочет, чтобы А-Хэн встала на колени, А-Хэн, естественно, встанет на колени. Кроме того, есть одна вещь, которая А-Хэн не ясна, я бы хотела проконсультироваться с лордом Бу и старейшей госпожой Бу.

— Пожалуйста, говорите, — быстро сказал Бу Бай Ци.

— А-Хэн просто не понимает, — выражение лица Фэн Юй Хэн стало немного странным. — Если дочь нынешнего премьер-министра должна провести такую грандиозную церемонию для лорда Бу второго ранга, то когда моя мать скончалась, молодое поколение семьи Бу кланялось с каждым шагом до траурного зала нашего поместья Фэн, чтобы выразить соболезнования?

Бу Бай Ци был ошеломлен. В то время семья Фэн проводила похороны Чэнь Ши, и от семьи Бу пришел только он.

Фэн Юй Хэн продолжила:

— Если нет, то как насчет этого? В годовщину смерти моей матери лорд Бу должен не забыть привести детей, чтобы компенсировать упущенные поклоны. Если подумать, мой отец щедр и не будет спорить из-за того, что это происходит на год позже, — закончив говорить, она развернулась и подошла к воротам поместья Бу. Когда она была прямо перед воротами, она остановилась и приготовилась встать на колени.

Именно в этот момент другая дворцовая карета медленно приближалась к поместью по тому же пути, что и карета драгоценной императорской наложницы Бу.

Эта дворцовая карета была гораздо внушительнее, чем карета драгоценной императорской наложницы, она была более чем вдвое ее больше. Каркас из золота, инкрустированный нефритом, небесная кисея занавеси, полностью скрывавшая интерьер. Кисея была белой и таинственной, как лунный свет. Оглядывавшиеся вслед люди и не подозревали о том, что они полностью покорены, что души их полностью захвачены этим экипажем. У них не было ни единой возможности отвернуться.

В это время колени Фэн Юй Хэн уже согнулись более чем наполовину. Как только ее колени собирались коснуться земли, молчавшая основательница внезапно быстро пошла вперед и схватила Фэн Юй Хэн за руку. Она остановила ее:

— Стойте!

Фэн Юй Хэн облизнула губы и огляделась. Пока она оглядывалась, на ее лице было немного странное выражение, из-за которого сердце основательницы Бу сильно задрожало.

— Драгоценная императорская наложница приказала. Как может А-Хэн не встать на колени? — она говорила в беззаботной манере и с улыбкой, — старейшая госпожа, отпустите. Иначе драгоценная императорская наложница обвинит меня в преступлении. А-Хэн не сможет справиться с такой вещью.

— Молодая госпожа семьи Фэн преувеличила, — основательница Бу крепко держала ее за руку, отказываясь позволить ей встать на колени. — Слова драгоценной императорской наложницы были просто шуткой. Нет необходимости принимать их всерьез.

— В самом деле? — только тогда Фэн Юй Хэн встала. Оглядев всю семью Бу, она затем взглянула на дворцовую карету, которая почти прибыла, прежде чем, наконец, посмотрела на Бу Бай Пин и громко сказала: — Старейшая госпожа Бу сказала, что драгоценная императорская наложница рассказала А-Хэн шутку. Может быть, драгоценная императорская наложница с большим трудом вышла из дворца, чтобы просто пошутить? Это действительно странно. А-Хэн не забудет рассказать об этом странном деле отцу-императору и императорской наложнице-матери. Они не покидали дворец в течение длительного времени. Думаю, в нем не слишком много того, чтобы показалось им веселым, поэтому эта странная история идеальна. Большое спасибо драгоценной императорской наложнице Бу за то, что разделила с отцом-императором его ношу.

Как только эти слова прозвучали, сердца семьи Бу неистово забились. Даже Бу Бай Пин почувствовала некоторое сожаление.

Как она могла забыть, что этой Фэн Юй Хэн лично императором было позволено называть его отцом-императором. А императорская наложница Юнь, самый настоящий тиран всего дворца разрешила этой девушке называть себя императорской наложницей-матерью!

Теперь Фэн Юй Хэн сделала свой ход, упомянув своего отца-императора и императорскую наложницу-мать. Кто в семье Бу еще осмелился бы сказать хоть слово?

Основательница Фэн чувствовала себя чрезвычайно заинтересованной! Она просто знала, что эта вторая внучка никогда не позволит отобрать у себя что-то. Мало того, что она не позволит, она была особенно хороша в противодействии, угнетая когда-то высокомерных людей. Каждый раз она чувствовала, что это забавно. Сегодняшний день не стал исключением.

Сян Жун тоже чувствовала, что ее вторая сестра действовала слишком красиво! Она действительно ударила семью Бу по лицу! Вы позвали свою драгоценную императорскую наложницу, чтобы запугивать людей, но у нашей семьи есть сам император и императорская наложница Юнь. Кто из них был неспособен лишить их жизней?

Одна только Фэн Чэнь Юй разочарованно стиснула зубы. Как она надеялась, что Фэн Юй Хэн будет вынуждена кланяться при каждом шаге в траурный зал! Как сильно она надеялась, что эта девушка не выдержит унижения и умрет на месте. Правильно, будет лучше, если Фэн Юй Хэн умрет. Если она не умрет, то у нее самой не будет светлого будущего!

Руки Чэнь Юй были плотно сжаты в кулаки в ее рукавах, ее пристальный взгляд встретился со взглядом Бу Ни Шан. В ее глазах эта Бу Ни Шан имела гораздо большую ценность, чем Цин Лэ. Цин Лэ оказалась пустышкой, но это не означало, что она не могла найти еще людей для сотрудничества. Просто основываясь на скорости, с которой Фэн Юй Хэн оскорбляла людей, это не займет много времени, чтобы найти кого-то с общими целями в столице такого размера.

Когда они обменялись взглядами, они достигли молчаливого согласия: "Враг моего врага — мой друг".

Основательница Бу встревожилась и взглянула на остановившуюся карету, прежде чем поспешно призвать Бу Бай Ци:

— Быстро пригласи семью Фэн в качестве гостей.

— Да, — Бу Бай Ци успел сказать только одно слово, но…

Из кареты раздался двусмысленный голос:

— Хэн Хэн, может быть, здесь есть люди, которые запугивают тебя?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 142.1. Зачем сочувствовать жалкому чиновнику второго ранга?**

От услышанного знакомого голоса губы Фэн Юй Хэн изогнулись в очаровательной улыбке. Но этот же самый голос заставил сердца всех членов семьи Бу упасть в пятки.

Девятый принц, Сюань Тянь Мин, зачем он приехал?

Члены семьи Бу никогда не думали, что девятый принц придет выразить соболезнования, потому что смерть лорда Бу была практически напрямую связана с его императорской наложницей-матерью. Независимо ни от чего, он не мог прийти.

Но разве он действовал согласно здравому смыслу? Чем больше ситуации требовали его отсутствия, тем больше была вероятность того, что он там появится.

Бу Бай Ци ничего не мог сделать. Подведя к дворцовой карете всех остальных членов семьи, он склонился перед ней и сказал:

— Приветствую его высочество августейшего принца.

Занавес кареты был поднят, и из нее вылетела инвалидная коляска. А в коляске сидел Сюань Тянь Мин — впечатляющее зрелище — в пурпурной мантии и золотой полумаске. Вслед за ним из кареты вышел молодой человек в светлой мантии. Это был седьмой принц, Сюань Тянь Хуа.

Бу Бай Ци добавил еще несколько слов:

— Да здравствует его высочество Чистосердечный правитель.

Члены семьи Бу повторили его слова в унисон. Сердце основательницы Бу билось где-то у нее в горле. Интуиция подсказывала ей, что эти два принца определенно пришли не за тем, чтобы выразить свои соболезнования.

Но в это время Бу Бай Ци уже начал говорить:

— Ваше высочество пришли выразить соболезнования, это действительно удача нашей усадьбы Бу.

Сюань Тянь Мин нахмурился и весьма вопросительно хмыкнул.

Фэн Юй Хэн, развлекаясь, смотрела на эту сцену, ее взгляд упал на фиолетовые одежды, которые привык носить Сюань Тянь Мин. С таким внешним видом, как он мог прийти, чтобы выразить свои соболезнования? Кажется, семья Бу похожа на Фэн Чэнь Юй. Им нравится принимать все желаемое за действительное.

Вопросительный хмык Сюань Тянь Мина заставил Бу Бай Ци замереть. Он не понимал, что имел в виду их высочайший гость, но не смел спрашивать. Он мог только оставаться на месте и молчать.

Именно Сюань Тянь Хуа дал всем объяснение:

— Лорд Бу совершил ошибку. Этот принц и девятый брат направлялись в военные казармы на окраине столицы и случайно проезжали мимо. Услышав, что младшая сестра пришла со старейшей госпожой Фэн, чтобы выразить соболезнования, мы решили заехать и посмотреть.

Бу Бай Ци был в холодном поту — он подумал про себя, что сказал слишком много. Чем больше он говорил, тем больше ошибок совершал.

Сюань Тянь Мин тоже заговорил, все еще используя те же таинственные интонации:

— Хорошо, что этот принц приехал. В противном случае не была бы наша Хэн Хэн доведена вашими издевательствами до смерти? — пока он говорил, он махнул Фэн Юй Хэн. Она подошла вперед и вложила свои маленькие ручки в его большие ладони. Сюань Тянь Мин спросил драгоценную императорскую наложницу Бу: — Бу Бай Пин, может быть, тебе неудобно лежать так, и ты хочешь прилечь с закрытыми глазами?

Фэн Юй Хэн чуть не рассмеялась и быстро опустила голову. Она подумала, что к лучшему или худшему, но она должна оставить нетронутой хотя бы часть репутации семьи Бу.

Прилечь с закрытыми глазами? Разве это не означало просто стать мертвецом?

Достойная драгоценная императорская наложница онемела от его замечания. Сюань Тянь Мин добавил:

— Этот принц может исполнить это желание.

Лицо Бу Бай Пин побелело от ужаса. Она все еще помнила, как Сюань Тянь Мин забил любимую наложницу императора до смерти. Его кнут действительно был безжалостным, он сказал это, даже не моргнув.

Еще более пугающим было то, что император не произнес ни единого недовольного слова. Вместо этого он поспешно послал людей вынести эту любимую наложницу и похоронил ее. Милости, которое он оказывал ей в прошлом, были мимолетными, как облако в небе. В это даже вовлекли семью той наложницы. Из сорока пяти членов клана не выжил ни один.

Она понимала, что в сердце императора женщины и сыновья не могут стоять на одном уровне, особенно такая женщина, как она, у которой нет сына.

Члены семьи Бу не посмели издать ни единого звука. Даже младшим детям старшие прикрыли рты — они боялись, что все, что они могут сказать, вызовет раздражение у этого божества бедствий.

Но этому божеству бедствий некогда было обращать на них внимание. Он просто посвятил себя беседе со своей будущей женой, но слова, которые он произнес, были не очень добрыми:

— Умер всего лишь чиновник второго ранга, так по какой причине ты пришла оплакивать его?

— Просто проявить сочувствие.

— Твой отец — чиновник первого ранга и действующий премьер-министр. Зачем ему сочувствовать жалкому чиновнику второго ранга?

— Ты не можешь так говорить. Они все чиновники императора, поэтому они должны сосуществовать в гармонии!

— Этот человек уже мертв. С кем он будет сосуществовать? Вижу, что и Фэн Цзинь Юань прожил уже достаточно долго.

Фэн Юй Хэн кинула кинжально-острый взгляд, говорящий: "Будь осторожнее, говоря перед другими".

— Ох, в любом случае, ваша семья неплохо поддержала репутацию семьи Бу, но поскольку они бесстыдны, нет необходимости входить. Пойдем. Вернешься в свое поместье и захватишь свой лук Хоу И. Я отведу тебя на экскурсию по казармам.

Они говорили так, словно вокруг больше никого не было. На самом деле их слова стали новостями для многих. Особенно последняя часть. Когда семья Бу услышала, что лук Хоу И был в руках Фэн Юй Хэн, они шокировано ахнули.

Бу Ни Шан стала еще более обиженной!

Оказалось, что соревнование по стрельбе из лука позволило Фэн Юй Хэн не только заполучить шпильку Феникса, но и такое сокровище, как лук Хоу И.

Увидев, как основательница Бу уставилась на нее, Бу Ни Шан опустила голову. Она знала, что слишком сильно проиграла.

— Не сейчас, — сказала Фэн Юй Хэн и сжала руку Сюань Тянь Мина, — в следующий раз, как ты придешь. Было бы лучше пойти и зажечь палочку благовоний. В конце концов, лорд Бу умер прямо на моих глазах в тот день. Если я не сделаю этого, то буду чувствовать себя не в своей тарелке.

— Это тоже замечательно, — Сюань Тянь Мин все еще не смотрел ни на кого другого. Единственной в его глазах была его еще не замужняя будущая официальная принцесса. — Но если ты пойдешь, то должна войти сюда с императорской аурой. Ты не должна терять лицо ради этого принца. Более того, ты не должна терять лицо ради отца-императора!

— Я знаю, — она тонко улыбнулась, тон ее голоса был невероятно послушным.

Сюань Тянь Мин выпрямился и потянулся, чтобы погладить ее по голове. В этот момент Бу Ни Шан не выдержала:

— Ваше высочество, вы не находите вторую молодую госпожу семьи Фэн слишком высокомерной?

Сюань Тянь Мин не стал спорить с ней и не рассердился. Он только ответил вопросом:

— Этот принц счастлив иметь ее такой. Что такое, есть возражения?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 142.2. Зачем сочувствовать жалкому чиновнику второго ранга?**

Зависть отразилась на лице Бу Ни Шан, а во взгляде появилось упрямство. Они обе были помолвлены с принцами, так почему четвертый принц не обращался с ней так же хорошо, как девятый принц обращался с Фэн Юй Хэн?

Она была так несчастна!

Сейчас Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Хуа не собирались больше задерживаться. Оба дали несколько советов Фэн Юй Хэн. Только после этого они вернулись в карету.

Все присутствующие встали на колени, провожая их. Только после того, как экипаж уехал, члены семьи Бу вздохнули с облегчением.

Но в это время, они услышали уже почти неслышный голос Сюань Тянь Мина, ясно сказавший:

— Люди семьи Бу, не забудьте поклониться в поместье Фэн за ушедшую главную госпожу. Поклониться от ворот усадьбы до мемориальной доски, не пропуская ни одного шага.

Сразу после этого прозвучал ясный голос Сюань Тянь Хуа, предостерегающий Бу Ни Шан:

— Девушка не должна быть слишком агрессивной, потому что иногда, чем больше что-то контролируется, тем больше вероятность того, что оно будет потеряно.

Бу Ни Шан опустила голову, ее разум полнился тем, насколько хорошо Сюань Тянь Мин относился к Фэн Юй Хэн. Чем больше она думала об этом, тем несчастнее была.

Что касается драгоценной императорской наложницы, Бу Бай Пин, она моментально растеряла свой запал. Она просто лежала на носилках и смотрела в небо пустым взглядом.

Надо сказать, что в этот самый момент больше всего развлекалась основательница Фэн. Изначально она считала, что девятый принц нацелился только на семью Фэн. Теперь же она знала, что его целью был каждый, кто плохо обращался с Фэн Юй Хэн. Так что если это семья Бу? Что насчет драгоценной императорской наложницы? Разве все они не пострадали из-за потока насилия? Они все потеряли дар речи!

Чем больше она думала об этом, тем сильнее чувствовала, что Фэн Юй Хэн хорошо боролась за семью Фэн. Она хотела притянуть этого ребенка к себе и поуспокаивать ее некоторое время. Быстро обернувшись, она увидела явно взволнованную Фэн Чэнь Юй, смотревшую в сторону уехавшего экипажа, на ее лице играл слабый румянец.

Она вдруг вспомнила, что Фэн Цзинь Юань однажды упоминал о чувствах Чэнь Юй. Она успокоилась и подтащила к себе Чэнь Юй, наконец, вернув ту к реальности.

Кто бы мог подумать, что драгоценная императорская наложница в этот момент заметит Чэнь Юй? Увидев ее лицо, она надолго задумалась, прежде чем сказать в изумлении:

— Все в семье Фэн настолько смелые?

Услышав ее слова, основательница Бу бросила на нее взгляд и тихо прошептала:

— Твоего отца здесь больше нет. Не причиняй еще больше беспокойства.

— Но, мама, старшая молодая госпожа семьи Фэн бросает вызов указу! — Бу Бай Пин почувствовала себя обиженной.

На этих словах все замерли. Никто не понимал, что они означают.

Фэн Юй Хэн, однако, слабо улыбнулась, глядя на драгоценную императорскую наложницу Бу, но промолчала. Она решила, что будет наблюдать со стороны, чтобы охладить сердце основательницы Фэн. Она вспомнила, что императрица постановила, что всякий раз, когда Чэнь Юй покидает поместье, она должна наносить черные румяна, но сегодня…

— Драгоценная императорская наложница, пожалуйста, выслушайте объяснение! — Чэнь Юй была умна и сразу же опустилась на колени. — Чэнь Юй не собиралась бросать вызов указу, но сегодня похороны лорда Бу. Чэнь Юй носит белую траурную одежду и даже в волосы вплела белый цветок. Румяна действительно не соответствуют похоронам! Драгоценная императорская наложница может послать кого-нибудь посмотреть. Чэнь Юй не использовала даже капли румян сегодня и пришла только оплакивать лорда Бу.

Бу Бай Пин изначально хотела сказать что-то еще, но ее прервала основательница Бу:

— Намерения старшей молодой госпожи семьи Фэн были приняты этой старой. Прошу всех пройти в поместье. В наказание Бай Ци приготовит чай, — сказав это, она снова посмотрела на Бу Бай Пин, в ее глазах ясно читалось предупреждение.

Бу Бай Пин не была идиоткой. Она, естественно, понимала, когда нужно остановиться, прежде чем зайти слишком далеко. В конце концов, семья Фэн была выше семьи Бу по статусу. Даже если она, драгоценная императорская наложница, присутствовала, она была наложницей без сына или дочери. Какая разница между ней и теми любимыми красотками? По правде говоря, семья Бу полагалась с недавних пор на единственного сына Бу Бай Ци, Бу Цуна.

Она беспомощно легла на носилки. По взмаху ее руки сильные евнухи тут же понесли ее в поместье.

Представители семьи Фэн также проследовали в поместье. Сян Жун шла позади, ее ладони были мокры от пота. Она чувствовала, что ей срочно необходимо стать храбрее. Особенно потому, что, когда она следовала за своей второй сестрой, не было ни одного раза, когда это заканчивалось бы мирно. Если так и будет продолжаться, она определенно умрет от страха.

Единственными, кто оставались все это время в траурном зале, были слуги, потому что все остальные покинули поместье, чтобы поприветствовать драгоценную императорскую наложницу. Тем не менее они не перестали жечь ритуальные деньги, из-за чего комната была заполнена уникальным погребальным запахом.

Когда люди семьи Бу вернулись в траурный зал, они заняли места слуг. Основательница Фэн, ведя за собой всех трех девушек, взяла палочки благовоний, зажгла их и положила в курильницу. Казалось, что все прошло гладко; однако, когда Фэн Юй Хэн подошла положить свои благовония, откуда-то сбоку появился ребенок и столкнулся с ней.

Ее рука задрожала, и палочки упали.

Она не приложила никаких усилий, чтобы поймать их, бесчувственно глядя, как половина палочки ладана упала на пол. Она подожгла одну ритуальную бумагу, в результате чего вспыхнуло небольшое пламя.

Один из слуг семьи Бу быстро выбежал вперед и потушил огонь. Бу Бай Ци отругал ребенка:

— Ты не понимаешь что это за место? Разве это место, где ты можешь свободно бегать?

Ребенок испугался и заплакал. Фэн Юй Хэн не стала ему возражать, только сказала:

— Маленький ребенок ничего не понимает. Министр Бу, не вините его. Но за ребенком нужно внимательно следить, особенно в таком месте. Сейчас он стал причиной падения всего лишь части палочки благовоний. Если бы он опрокинул курильницу, то это стало бы невероятно большой проблемой. Я знаю, о чем говорю, ведь траурный зал матери сгорел вот так. Даже ее тело было сожжено.

— Молодая госпожа Фэн, пожалуйста, имейте некоторую осторожность! — основательница Бу пришла в ярость.

Фэн Юй Хэн, однако, улыбнулась, но не стала защищаться. Она только сказала:

— Эти мольбы были неприятны. Старейшая госпожа, простите меня.

Она правильно поместила благовония и отступила на несколько шагов. Собиралась отойти в сторону и подождать вместе с основательницей Фэн. Но когда она сделала эти шаги назад, ребенок, который врезался в нее, вытянул ногу. Она потеряла равновесие, но тут что-то поддержало ее руку. Голос, немного гневный, раздался над ее головой:

— Будьте осторожнее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 143.1. Одержимая**

Фэн Юй Хэн нахмурила лоб. Ее способность распознавать голоса была очень хорошей. Как только она услышала чей-то голос, она определенно могла узнать, чей он. Как и слова: "Будьте осторожнее". Ей не нужно было поднимать голову, чтобы узнать, кому они принадлежат.

Мягко отняв руку и слегка поклонившись, она сказала со спокойным и безмятежным выражением лица:

— А-Хэн приветствует ваше высочество принца Сян.

Третий принц Сюань Тянь Е!

Все сразу же преклонили колени.

— Все, встаньте! Сегодня похороны лорда Бу. Не стоит придерживаться обычных манер, — сказал Сюань Тянь Е, подняв руку, и, посмотрев на Фэн Юй Хэн, добавил: — Ничего не случилось, верно?

— Большое спасибо за беспокойство, ваше высочество. Ничего не случилось, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Е больше ничего не сказал, вместо этого он взял на себя инициативу помочь Фэн Юй Хэн отойти в сторону. Только тогда он поднялся и зажег палочку благовоний для лорда Бу.

Он был тем, кто хотел вершить великие дела. Хотя внимание семьи Бу было явно сосредоточено не на нем, он все равно должен был играть роль.

Фэн Юй Хэн отошла к основательнице и тихо спросила:

— Бабушка, мы должны вернуться, не так ли?

Основательница была немного потрясена более ранним отношением Сюань Тянь Е. Услышав напоминание Фэн Юй Хэн, она, наконец, отреагировала:

— Верно. Благовония уже зажжены. Пора возвращаться в поместье.

Она взяла на себя инициативу помахать Бу Бай Ци, а затем вывела своих трех внучек из траурного зала.

Количество людей, которые пришли сегодня выразить свои соболезнования, было велико, так что для семьи Бу было невозможно полностью позаботиться о семье Фэн. После обмена поклонами они не могли проводить их. Но как только они достигли переднего двора, из ниоткуда появилась Бу Ни Шан, остановив Фэн Юй Хэн.

— Молодая госпожа Бу, — Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась и огляделась. Она знала, что некоторые люди откажутся повернуть назад, если они не дойдут до тупика, — может быть, вы чувствуете, что похороны семьи Бу были слишком мирными сегодня?

Бу Ни Шан жестко фыркнула, и в ее глазах мелькнула свирепость:

— Фэн Юй Хэн, запомните. Рано или поздно наступит день, когда я растопчу вас, и вы будете стоять на коленях у моих ног.

— О! — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Могу я спросить молодую госпожу семьи Бу, вы говорите это, прикрываясь спиной своей тети, которая была отброшена моим отцом-императором и сбила вашего дедушку насмерть? Или будущим мужем, четвертым принцем? Если это четвертый принц, я не забуду поделиться этим с отцом-императором.

— Вы... — Бу Ни Шан поняла, что в тот момент, когда Фэн Юй Хэн открыла рот, она проиграла. Оставим в стороне то, что она сказала, что расскажет императору, она сразу же взяла и назвала его отцом-императором. Это полностью подавило ее наступление. Они обе были невестками императора, но он позволил ей называть себя отцом-императором. Что насчет нее самой?

Бу Ни Шан обиженно посмотрела на Фэн Юй Хэн и больше ничего не говорила. Но когда она повернулась, чтобы уйти, она посмотрела на Чэнь Ю, показывая, что они были близки по духу.

Основательница Фэн сердито фыркнула, и недобро сказала Бу Ни Шан:

— Дети семьи Бу воспитываются, чтобы быть такими?

Бу Ни Шан была зла, но не смела выступить против основательницы Фэн, несмотря ни на что не смела. Как только она заговорит, это действительно покажет, что у нее не было хорошего воспитания. От злости она почти не могла дышать. Она ушла, практически бежала всю дорогу назад. В глубине души она надеялась, что старший брат Бу Цун скоро вернется. Ее старший брат, который с самого детства души в ней не чаял, определенно поддержит ее.

Семья Фэн задержалась с отъездом из поместья из-за Бу Ни Шан. Когда они, наконец, вышли из поместья, третий принц, Сюань Тянь Е, тоже закончил с церемониями и быстро последовал за ними.

Чэнь Юй опустила голову, ее щеки чуть покраснели. Она искренне думала, что Сюань Тянь Е преследовал их, потому что хотел поговорить с ней. Однако не думала, что он обратится… к Фэн Юй Хэн и скажет ей:

— Вы хотите, чтобы этот принц отправил вас обратно?

Чэнь Юй была чрезвычайно шокирована. Она вдруг подняла голову и посмотрела в сторону Сюань Тянь Е, но его глаза не отрывались от Фэн Юй Хэн, он даже не взглянул в ее сторону.

Основательница также почувствовала, что что-то не так. Она неуверенно разглядывала Сюань Тянь Е и Фэн Юй Хэн и увидела, что ее внучка поддерживала свое привычное равнодушное выражение лица. Чем-то она даже немного походила на равнодушного девятого принца. Она только покачала головой и сказала:

— У семьи Фэн есть карета. Я не буду беспокоить третьего брата.

Когда она назвала его третьим братом, это напомнило Сюань Тянь Е об их отношениях. Чэнь Юй, однако, не смотрела на происходящее под таким углом. С большой завистью она сказала:

— Вторая сестра и его высочество третий принц действительно близки.

Фэн Юй Хэн вновь почувствовала, что эта старшая сестра действительно не знала разницы между правильным и неправильным. Что касается Сюань Тянь Е, он с раздражением и отвращением посмотрел на нее, заставив Чэнь Юй прослезиться. Она приготовилась использовать свое самое жалкое выражение лица, чтобы изменить отношение Сюань Тянь Е.

К сожалению, тот даже не взглянул на нее. Он сосредоточился только на разговоре с Фэн Юй Хэн:

— А-Хэн относится к этому принцу, как к чужаку. Так или иначе, этот принц должен проехать мимо поместья Фэн на обратном пути в столицу и думал взять вас с собой.

Фэн Юй Хэн еще раз покачала головой, показывая, что в этом не было никакой необходимости.

Сюань Тянь Е не стал настаивать, только кивнул. Его обычное сердитое выражение лица чуть смягчилось легкой улыбкой. После этого он махнул основательнице Фэн и ушел.

Основательница Фэн была глубоко ошеломлена. Разве она не видела раньше, что единственным человеком в семье Фэн, с которым третий принц взаимодействовал, кроме Фэн Цзинь Юаня, была Чэнь Юй? Почему сегодня он вдруг стал так близок с Фэн Юй Хэн?

Она действительно хотела спросить Фэн Юй Хэн, что на самом деле сейчас произошло, но, увидев холодное выражение лица этой внучки, прикусила язык. Она только сказала:

— Давайте вернемся!

Как только она сказала это, первой, кто сдвинулась с места, стала Чэнь Юй. Она бросилась прямо к карете и сама залезла в нее, не обращая внимания на помощь служанок.

Основательница знала, что у нее плохое настроение, но она не суетилась из-за этого, позволив слугам усадить ее в карету.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 143.2. Одержимая**

Фэн Юй Хэн вместе с Сян Жун и слугами разместились в другой карете. На обратном пути в поместье Сян Жун вдруг сказала:

— Почему я чувствую, что что-то должно произойти?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и погладила ее по затылку, успокаивая:

— Это удача, а не катастрофа, но если это катастрофа, то ее нельзя избежать. Если это катастрофа, мы с ней справимся. Нет необходимости бояться.

Сян Жун кивнула, успокоившись, но у нее все еще были проблемы:

— Вторая сестра, будь немного осторожнее. Не говоря уже о семье Бу, я чувствую, что старшая сестра немного не в себе.

— Тогда давай будем относиться к этому, как к хорошему представлению, и посмотрим, насколько хорошо она может сыграть свою роль, — изрекла Фэн Юй Хэн. Если уж Сян Жун что-то видела, то разве могла она сама этого не чувствовать? Фэн Чэнь Юй с того дня, когда она симулировала болезнь, уже была немного не в себе. Ее спровоцировали сегодня, возможно, занавес поднимется очень скоро.

Карета замедлилась перед воротами поместья Фэн. Слуги поместья готовились встречать их с самого раннего утра. Увидев, что экипажи останавливаются, они, как пчелы на мед, бросились к экипажу из красного сандалового дерева, помогая основательнице, а затем и Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн и Сян Жун тоже вышли из своей кареты с помощью своих служанок. Как только их ноги коснулись земли, они услышали удивленный крик со стороны другого экипажа!

Сян Жун все еще была напугана и задрожала от страха. Затем она поняла:

— Это был голос старшей сестры.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась и сказала себе: "Вот оно!"

Конечно же, после этого пронзительного крика, Чэнь Юй, которая еще не вышла из кареты, начала кричать:

— Мама! Мама, вы не должны стоять перед экипажем. Позвольте Чэнь Юй выйти, хорошо?

Сян Жун в страхе отступила на пару шагов, но Фэн Юй Хэн удержала ее:

— Не бойся.

Но та, кто был ближе всего к Чэнь Юй, — основательница — была очень напугана. Шокированная, она громко сказала:

— Перестань нести чушь! — этот крик потряс даже ее саму. Тон ее голоса звучал так, как будто она ругала Чэнь Юй, но на самом деле он помог ей набраться смелости. Призрак посреди дня, как это возможно?

Но крики Чэнь Юй не прекращались ни на секунду. Некоторое время она кричала о своей матери, а затем о своем дедушке, говоря такие вещи, как:

— Чэнь Юй тоже скучает по дедушке. Чэнь Юй будет ходить в зал предков каждый год. Дедушка, вам больше не нужно беспокоиться о семье. Все в порядке. Все в порядке!

— Что за чушь ты несешь? — основательница действительно рассердилась. Дедушка? Ее собственный муж? Он ведь умер много лет назад, так почему же он вернулся? — Быстро уведите старшую молодую госпожу!

Получив выговор от основательницы, служанки стиснули зубы и вытащили Чэнь Юй из кареты. Только тогда они поняли, что Чэнь Юй, казалось, была на грани нервного срыва!

Ее одежда была грязной, а волосы спутаны. Цветок волосах весь растрепался. Даже один из ее ботинков пропал.

Служанки быстро прикрыли плащом ногу Чэнь Юй. Та, однако, стала еще более невменяемой и испуганной:

— Дедушка! Дедушка, не вините Чэнь Юй. Чэнь Юй тоже скучает по вам! Не приходите сюда больше. Не приходите сюда!

После этого крика, Чэнь Юй дико оттолкнула слуг рядом с собой и зашагала во двор.

Основательница топнула ногой:

— Быстро за ней! Позовите врача. Быстро вызовите врача!

Сян Жун тихо спросила Фэн Юй Хэн:

— Может быть, старшая сестра видела какую-то нечисть?

Та только пожала плечами и улыбнулась:

— Ее сердце очень грязное, поэтому ее глаза, естественно, увидели это.

Как только она закончила говорить, подошла основательница, ее лицо было полно беспокойства:

— А-Хэн, что случилось с твоей старшей сестрой?

— Она одержима, — откровенно ответила Фэн Юй Хэн, смотря в направлении, в котором убежала Фэн Чэнь Юй. Постепенно ее взгляд переместился к служанке, которая преследовала ее, И Юэ. Тогда же и И Юэ посмотрела на них. Два взгляда столкнулись, и И Юэ оступилась, а Фэн Юй Хэн только хмыкнула: — Бабушка, болезнь старшей сестры не может быть вылечена нормальным врачом!

Основательница была безумно напугана Чэнь Юй. Она не могла и подумать, что в словах Фэн Юй Хэн был какой-то скрытый смысл. Она быстро задала следующий вопрос:

— Тогда ты можешь вылечить ее?

— Я тоже просто обычный врач, поэтому, естественно, не смогу, — она покачала головой.

— Тогда что нужно сделать? Что? — основательница с тревогой вытерла слезы.

— Основательница, возможно, следует послать слуг за мастером! — напомнила ей бабушка Чжао. — Пусть мастер быстрее вернется, чтобы обсудить лечение старшей молодой госпожи.

Основательница несколько раз кивнула, а затем приказала слугам:

— Быстро идите к воротам двора, чтобы забрать мастера. Скажите ему, что дома его ждет срочное дело. Пусть он вернется в поместье сразу же после окончания заседания.

Слуги повиновались и ушли. У основательницы не имелось времени, чтобы беспокоиться о чем-то еще. Взяв бабушку Чжао, она погналась за Чэнь Юй в поместье.

Фэн Юй Хэн потянула Сян Жун за собой и также вошла в поместье:

— Пойдем. Давай тоже посмотрим на эту сцену.

Группа людей со всех ног кинулась во внутренний двор Чэнь Юй. Когда они вошли, Чэнь Юй клубочком свернулась на постели. С ног до головы закутанная в одеяло, она дрожала.

Основательница стояла рядом с кроватью, не решаясь приблизиться. И повторяла один и тот же вопрос:

— Чэнь Юй, что именно случилось с тобой?

Спустя долгое время, состояние Чэнь Юй, наконец, стабилизировалось. Она высунула голову из-под одеяла. Появившись довольно таинственно, она осмотрелась, но не смотрела ни на кого напрямую, особенно уделяя внимание пустым пространствам.

Основательница почувствовала, как ее бросило в пот. В комнате было полно женщин, она чувствовала, что энергия Инь стала слишком тяжелой. Она быстро спросила служанку:

— Тот, кто пошел за мастером, уже вернулся?

— Госпожа, боюсь, что он еще не дошел даже до ворот, — беспомощно ответила служанка.

— Откройте окна и двери! Откройте их все! — основательница была в замешательстве. Эта комната заставила ее чувствовать себя действительно взволнованной.

Чэнь Юй задрожала и прерывающимся голосом сказала:

— Я... видела мать и дедушку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 144.1. Визит неуправляемых людей**

Основательница упала в кресло, что и привело к острейшей боли, пронзившей ее поясницу.

— Кого, говоришь, ты видела?

— Я видела мать и дедушку, — дрожала Чэнь Юй, она говорила это и в очередной раз оглядывала комнату; ее лицо наполнилось ужасом. — Дедушка сказал, что скучает по Чэнь Юй и всем домашним. Мать сказала, что умерла несправедливо и ей одиноко одной в старом доме, — Чэнь Юй говорила, подвывая, и слезы капали из ее глаз. — Дедушка сильно изменился внешне. Чэнь Юй очень скучает по дедушке!

Чэнь Юй ударилась в слезы. Основательница, изначально напуганная, теперь начала чувствовать себя огорченной ее плачем.

Старик Фэн скончался десять лет назад. В то время Чэнь Юй уже было четыре, поэтому у нее, естественно, сохранились какие-то воспоминания.

Повздыхав некоторое время, люди семьи стали думать в этом направлении. В это же время в комнату вошли все четыре наложницы-матери. Как только Хань Ши вошла, она сразу подала голос:

— О, дорогая наша старшая молодая госпожа! Что с вами случилось на этот раз?

Все почувствовали озноб. С тех пор как Фэнь Дай покинула поместье, эта Хань Ши действительно сильно изменилась. Она начала развиваться в том же направлении, что и Чэнь Ши.

Сегодня Чэнь Юй ни с кем не спорила. Она полностью посвятила себя своей игре и была очень счастлива, что кто-то вроде Хань Ши подыграл ей:

— Я видела дедушку! И маму!

Хань Ши вздрогнула и закрыла свой рот.

Ань Ши нахмурилась и посмотрела на Яо Ши. Им нечего было сказать.

Яо Ши подошла к Фэн Юй Хэн, ее пристальный взгляд был полон вопросов. Та же притянула мать за руку и тихо прошептала ей несколько слов на ухо. Яо Ши нахмурилась еще сильнее.

— Может ли быть, чтобы старшая молодая госпожа одержима? — Хань Ши больше не могла сдерживаться и снова заговорила. Ее слова не отличались от того, что только что сказала Фэн Юй Хэн.

Основательница тоже в это верила, но не знала, что делать.

Чэнь Юй продолжала бессвязно бредить. То она звала свою мать, то — дедушку. Из-за ее поведения у всех разболелись головы. Врач, которого вызвали, не мог дать внятных объяснений, только сказал, что это была одержимость, и он не сможет ее вылечить.

Основательница махнула рукой и отпустила доктора. Она придерживала поясницу и вздыхала от боли.

Яо Ши обернулась и выглянула в открытое окно. Спустя долгое время, она тихо вздохнула и прошептала:

— Если возможно, я действительно не хочу больше оставаться в этой семье.

Никто больше не слышал этих слов кроме Фэн Юй Хэн. Ее губы растянулись в улыбке, и ее настроение резко улучшилось, когда она подумала: "Мама, такой день обязательно наступит".

— Кажется, старший брат болен. Я видела, как старший брат заболел, — Чэнь Юй снова начала нести свой вздор. Это казалось таким мистическим, таким трогательным. — Дедушка скучает по мне, и мама тоже скучает по мне. Дедушка, не вини бабушку за то, что она тебя не навещает. В поместье происходит слишком много событий. Бабушка тоже несчастна!

Основательница взволновалась, услышав ее слова, но начала обдумывать это. С тех пор как она приехала в столицу, она ни разу не возвращалась в старый дом. Когда гроб старика Фэн уносили обратно, это сделало молодое поколение. Этот старик не должен винить ее, верно?

Чэнь Юй изводила всех целых четыре часа. Так уж получилось, что у Фэн Цзинь Юаня это день при дворе оказался очень тяжелым. Его задерживали снова и снова, не давая вернуться. Только после того, как Чэнь Юй уснула от истощения, он в спешке вошел в ее комнату.

Все эти четыре часа основательница размышляла и, наконец, приняла решение, озвучив его сыну:

— Двадцать восьмое число следующего месяца — день рождения твоего умершего отца. Запомни это и приготовься посетить округ Фэн Тун, чтобы сделать подношения нашим предкам.

Это было весьма значимое решение. Но, когда оно прозвучало, брови потерявшей сознание Чэнь Юй, лежавшей на кровати, слегка дернулись, а на ее лице появилась улыбка.

В ту ночь И Юэ распустила всех слуг во дворе и осталась в комнате наедине с Чэнь Юй.

Которая лично зажгла благовония, сидя за столом, и опустилась на колени, трижды поклонившись, прежде чем сказать:

— Мама, Чэнь Юй определенно отомстит. Старший брат должен вернуться из округа Фэн Тун в столицу. Все, что мы потеряли, Чэнь Юй, безусловно, вернет одно за другим. Мама, просто подожди, и ты сама все увидишь. Фэн Юй Хэн должна умереть!

И Юэ помогла Чэнь Юй подняться с пола и тихо сказала:

— Старший молодой мастер закончил свои приготовления со своей стороны. Он просто ждет нашего возвращения.

Фэн Чэнь Юй внезапно рассердилась, посмотрев на И Юэ:

— Если бы дело не касалось Фэн Юй Хэн, я бы определенно избила тебя до смерти!

И Юэ в страхе упала на колени:

— Молодая госпожа, эта слуга признает свои ошибки. В то время это был старший молодой мастер, который заставил эту слугу. Только тогда я…

— Достаточно, — Чэнь Юй раздражалась все сильнее с каждым ее словом. Если бы не смерть Чэнь Ши, она бы не осталась без того, на кого можно было бы положиться. Она действительно не хотела иметь дело со своим возмутительным братом. — Помни, ты моя служанка. Ты нравишься моему брату. Если я не соглашусь, то он не сможет заполучить тебя.

— Эта служанка понимает. И посвящает свою жизнь юной госпоже и никогда не бросит ее в этой жизни.

— Ох, — довольно кивнула Чэнь Юй. Протянув руку, она помогла И Юэ встать, — я прекрасно знаю, что за человек мой брат. Надеюсь, ты тоже понимаешь это. Что случилось с другими девушками, которых он приютил, я не скажу. Ты должна понять: И Юэ, будь со мной сейчас, и ты сможешь наслаждаться хорошими днями. Если бы меня не было, твое будущее было бы точно таким же, как и у тех девушек.

И Юэ сделала два глубоких вдоха, стараясь успокоиться. Она знала, что сказанное Чэнь Юй, было правильным. Все в поместье знали, каким человеком был старший молодой мастер. Только опираясь на старшую юную госпожу, она могла дать Фэн Цзы Хао сигнал к пробуждению и сохранить свою жизнь.

— Эта слуга благодарит старшую молодую госпожу за ее великодушие, — И Юэ глубоко поклонилась Чэнь Юй.

— Если в этот раз все получится, я поддержу тебя и пошлю к брату как наложницу, — это было обещание, данное Чэнь Юй И Юэ. Отправить служанку к Фэн Цзы Хао и суметь расквитаться с Фэн Юй Хэн, эта сделка не была для нее потерей, независимо от того, как она на нее смотрела.

И Юэ вытащила из рукава деревянную коробку со словами:

— Это дала молодая госпожа семьи Бу.

Чэнь Юй, не глядя, положила ее в свой рукав, на ее лице появилась насмешка: — "Фэн Юй Хэн, общественный протест станет результатом твоего высокомерия. То, что Цин Лэ пала — не проблема. После будет вторая, а затем и третья Цин Лэ. Просто подожди".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 144.2. Визит неуправляемых людей**

После банкета в честь середины осени вся усадьба Фэн начала готовиться к возвращению в родной город, чтобы сделать подношения своим предкам. Даже Фэн Цзинь Юань взял при дворе отпуск.

В конце месяца Цин Юй привела десять девушек и показала их Фэн Юй Хэн. Их внешность не была необычной, но они были весьма опрятно одеты. Это заставляло людей чувствовать себя комфортно в их обществе.

Фэн Юй Хэн осталась очень довольна способностью Цин Юй выбирать людей. Из этих девушек она выбрала двух слуг первого и четырех слуг второго рангов. Остальные также должны были остаться в павильоне Единого Благоденствия под началом Цин Юй.

Не так давно Цин Юй была просто управляющей в павильоне Единого Благоденствия. Будь то внутри или снаружи, она управляла всеми делами. Хотя она была немного занята, она была счастлива.

Фэн Юй Хэн дала двум новым первоклассным служанкам имена Цин Лань и Цин Шуан. Цин Шуан осталась с ней, а Цин Лань была отправлена к Яо Ши в качестве замены бабушки Сунь.

Закончив с этим, она увидела, что к ней бежит хихикающая Хуан Цюань. Она была такой невероятно счастливой, что начала докладывать ей, еще не успев добежать до нее:

— Молодая госпожа, смотрите, кто вернулся!

Сказав это, она отошла в сторону и позволила Фэн Юй Хэн увидеть Ван Чуань, следовавшую позади нее.

— Эта слуга приветствует юную госпожу, — Ван Чуань довольно долго не было в поместье. Увидев Фэн Юй Хэн, она действительно немного растрогалась, особенно после того, как услышала от Хуан Цюань упоминание о захватывающих действиях Фэн Юй Хэн. Это заставило ее почувствовать еще и досаду из-за того, что она не смогла вернуться на несколько дней раньше. Она очень хотела увидеть строенный выстрел!

— Быстро встань, — Фэн Юй Хэн встала и помогла Ван Чуань подняться, — у тебя были трудные времена.

— Это было совсем не сложно, — Ван Чуань улыбнулась. Непрерывное путешествие заставило ее кожу немного загореть.

Цин Юй увидела, что Ван Чуань вернулась, и была невероятно ей рада. Поприветствовав ее, она представила новых слуг. Новенькие были очень умны. Видя, что Ван Чуань и Фэн Юй Хэн прекрасно ладили, они поняли, что эта девушка должна быть кем-то очень близким их мастеру. Поэтому они поклонились и покорно поприветствовали в унисон обеих радостных девушек:

— Приветствую сестру Ван Чуань, приветствую сестру Хуан Цюань.

Те улыбнулись и приняли их приветствие. После того как они обменялись несколькими фразами, Цин Юй увела новых слуг на ознакомление с павильоном Единого Благоденствия и поместьем Фэн. Ван Чуань осталась с Фэн Юй Хэн, чтобы сообщить о событиях в Сяо Чжоу.

— Второй молодой мастер очень ценится академией Юнь Лу. Приветственная церемония, что подготовил главный учитель была грандиозной. Наш второй молодой мастер очень хорошо проявил себя. В день, когда он официально стал учеником, он правильно и полно ответил на все вопросы главного учителя.

Фэн Юй Хэн была очень рада это услышать. Цзы Жуй не очень много читал, но основам боевых искусств его обучали она сама и Сюань Тянь Мин. Особенно это касалось его понимания искусства ведения войны, она верила, что среди детей того же возраста, Цзы Жуй определенно был лучшим.

После разговора о Цзы Жуе, Ван Чуань сказала Фэн Юй Хэн:

— После прибытия в Сяо Чжоу, эта слуга нашла девушку, владеющую медициной, которая также послушна. Эту девушку зовут Ле Инь Тянь. Ей исполнится семнадцать в этом году. Она помогает в местной лечебнице. Эта слуга использовала предлог, что ищет лекарство, чтобы узнать ее. У нее комплекс неполноценности из-за родимого пятна на лице, и она не очень любит общаться с людьми, но очень хорошо знает медицину и лечебные травы.

— Я уверена в твоей работе, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Эта слуга рассказала ей о наших делах, — продолжила Ван Чуань. — Она также согласилась помочь в развитии тех молодых девушек. Я подарила ей книгу, которую дала молодая госпожа. Прочитав ее, она похвалила ее, как написанную человеком с отличными способностями! — Ван Чуань вспомнила слова Ле Инь Тянь, которые она произнесла, увидев эту книгу. Она не могла не восхититься Фэн Юй Хэн еще раз.

— Удели немного больше внимания вопросам, касающихся этой цели. Когда возникнет необходимость, ты должна будешь ездить в Сяо Чжоу. В любом случае там учится Цзы Жуй. У тебя всегда будет причина уехать.

— Эта слуга понимает, — торжественно ответила Ван Чуань.

Семья Фэн отправилась в округ Фэн Тун в десятый день девятого месяца.

Поездка в округ Фэн Тун из столицы займет десять дней. Если они поедут медленнее или остановятся на полпути, то это займет даже больше, чем десять дней.

Основательница приготовила массу вещей. Только ее подношения заняли две полных повозки.

Перед отъездом они все собрались во дворе Изящного Спокойствия, чтобы выслушать предупреждения основательницы. Хань Ши крутила в руках платок и заговорила, когда основательница сделала паузу:

— Так как мы возвращаемся в наш родной город, чтобы сделать подношения, то как это можно сделать не в полном составе? Четвертая молодая госпожа тоже должна поехать.

Основательница фыркнула и сделала ей выговор:

— Как может ребенок, совершивший ошибки, иметь право навестить предков?

— Разве старшая молодая госпожа не сделала несколько ошибок?

— Можно ли сравнивать четвертую молодую госпожу со старшей? — взгляд основательницы стал свирепым. На самом деле она хотела сказать: "Ты родила дочь наложницы. Как это можно сравнить с дочерью первой жены?" Тем не менее она вспомнила, что Фэн Юй Хэн сидела рядом, поэтому чувствовала себя некомфортно, поднимая такие разногласия. — Если ты продолжишь говорить подобное, то тебе не нужно будет уезжать.

Хань Ши была беспомощна, она не могла пойти против этого. Сминая платок, она замолчала.

Основательница встала, и бабушка Чжао накинула на нее плащ. Как только они приготовились выйти наружу, в комнату вбежала служанка. Запыхавшись, она не успела поклониться, прежде чем громко сказать:

— Нехорошо! Ворота поместья заблокировала группа неуправляемых людей!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 145.1. Долги крови погашаются кровью**

Все в спешке бросились к воротам. Когда они прибыли, то увидели, по крайней мере, два десятка шумных людей, столпившихся вокруг. Они все были в самом расцвете сил и в один голос кричали:

— Убийцы платят своими жизнями! Долги крови погашаются кровью!

Фэн Цзинь Юань стоял за воротами, достойно заложив за спину руки. Люди, которые пришли причинить неприятности, не смели двигаться вперед, но их крики не прекращались.

Хуже всего было то, что перед воротами на носилках лежал человек, который выглядел, как "мертвец". Его рваная одежда едва прикрывала тело, а в соломенных сандалиях было бесчисленное множество дыр.

Тем утром Ван Чуань и Фэн Юй Хэн собирались отправиться во внутренний двор Изящного Спокойствия. В это время из ниоткуда появилась Хуан Цюань. Подбежав, она склонилась к ее уху и тихо сказала:

— Бань Цзоу сказал, что что-то случилось в Зале Сотни Трав.

Фэн Юй Хэн нахмурилась, сильное раздражение омыло ее сердце:

— Я поняла, — она холодно выплюнула эти слова, а затем немедленно прорвалась сквозь толпу. Она взяла на себя инициативу и встала рядом с Фэн Цзинь Юанем.

То ли она появилась слишком внезапно, то ли девушка была слишком злобной в последнее время, но она испускала свирепую ауру, и изначально высокомерные нарушители спокойствия мгновенно заткнулись. Каждый из них смотрел на нее настороженно и испуганно.

Один человек чуть медленнее остальных перестал кричать:

— Пилюля Зала Сотни Трав стала причиной чьей-то смерти. Семья Фэн, кровавые долги должны быть погашены кровью!

Фэн Юй Хэн свирепо взглянула на него, заставив того человека закрыть рот. Затем Фэн Цзинь Юань сказал ей:

— А-Хэн, это вопрос, касающийся Зала Сотни Трав. Ты должна дать гражданам объяснения.

Она даже не посмотрела на отца, только холодно сказала:

— Отец, не волнуйтесь. А-Хэн, естественно, не позволит семье Фэн быть запятнанной, — сказав это, она сделала несколько шагов и оглядела толпу нарушителей спокойствия. Подняв уголки губ, она ледяным голосом спросила: — Так как вопрос, касающийся Зала Сотни Трав, почему вы не пошли туда и вместо этого пришли к воротам поместья Фэн?

Толпящиеся люди некоторое время нерешительно переглядывались и пихались локтями. В конце концов, они вытолкнули своего представителя. Это был мужчина крепкого телосложения лет тридцати. Сделав шаг вперед, он намеренно сделал угрожающее выражение на лице. Оказавшись лицом к лицу с Фэн Юй Хэн, он крикнул:

— Зал Сотни Трав — это бизнес семьи Фэн, поэтому мы, естественно, должны прийти к семье Фэн, чтобы поговорить! Так как вы владелица зала, то должны дать нам объяснения. Медицинские пилюли, которые вы продаете, заставили кого-то умереть. Как должен быть погашен этот долг?

— Откуда вы знаете, что я владелица магазина? Двенадцатилетняя девочка, вроде меня, может управлять магазином такого размера? — Фэн Юй Хэн была вне себя.

— Босс сказал нам! — крепыш явно был обделен интеллектом, неосознанно сказав эти слова.

— Какой босс? — энергично спросила Фэн Юй Хэн.

Кто-то в толпе сразу понял, что он сказал слишком многое и быстро ткнул крепыша. Тот тут же отреагировал и отказался от сказанного:

— Какой босс? Откуда он взялся? Я сказал, что это был сосед, сказавший нам, что владелица магазина Сотни Трав — вторая молодая госпожа семьи Фэн.

Фэн Юй Хэн засмеялась. Она больше не хотела с ними спорить. Опустив голову, она посмотрела на "мертвеца", прежде чем сказать:

— Возьмите вашего мертвеца и следуйте за мной в Зал Сотни Трав, — а потом продолжила, повысив голос и осмотрев постоянно растущую толпу обычных граждан и членов семьи Фэн: — Если кто-то захочет узнать, что будет дальше, то они могут следовать за нами. Когда придет время, я хочу, чтобы все вы выступали в качестве свидетелей, чтобы своими глазами увидеть, есть ли правда в том, что пилюли из Зала Сотни Трав стали причиной чей-то смерти. Или они просто люди со скрытыми мотивами, которые пришли, чтобы причинить неприятности.

Кто-то немедленно крикнул, что они направятся к Залу Сотни Трав. Непокорные смутьяны не возражали. Они вызвали беспорядки перед воротами семьи Фэн, но это все еще было связано с Залом Сотни Трав. Их желание пойти не было необоснованным.

Итак, двое сильных мужчин пошли и подняли носилки. Яо Ши, услышав, что что-то случилось с Залом Сотни Трав, запаниковала и кинулась вперед. Подойдя к Фэн Юй Хэн, она тихо сказала:

— С таким же успехом ты могла бы решить этот вопрос здесь. Если что-то случится у ворот семьи Фэн, твой отец не проигнорирует это.

— Мама, он действительно может его проигнорировать, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

Яо Ши нахмурилась. Несмотря ни на что, она не чувствовала себя непринужденно, когда Фэн Юй Хэн ушла в Зал Сотни Трав. Подумав немного, она просто повернулась и сказала основательнице:

— А-Хэн — вторая молодая госпожа поместья. Независимо от того, дочь она первой жены или наложницы, этот вопрос связан с лицом семьи Фэн. Свекровь будет просто сложа руки смотреть, как А-Хэн терпит обиды от группы смутьянов?

С тех пор как Яо Ши вернулась в столицу, она ни разу ничего не попросила у поместья. Она также отбросила свои манеры как бывшая главная жена и всегда оставалась покорной. Теперь, когда она заговорила и сказала такие разумные вещи, как основательница могла позволить Фэн Юй Хэн пойти одной. Она быстро последовала предложению Яо Ши:

— Давайте пойдем туда все вместе. Подготовьте карету. Как только вопрос будет решен, мы немедленно отправимся.

Поэтому семья Фэн в полном составе последовала за нарушителями спокойствия в направлении Зала Сотни Трав.

Основательница и Чэнь Юй сидели в экипаже красного сандалового дерева. Пока они ехали, она утешила Чэнь Юй:

— Не волнуйся. Я верю, что твоя вторая сестра обладает достаточными навыками, дела будут решены очень быстро.

Чэнь Юй была в трансе. Она выглядела рассеянной, когда кивнула.

Основательница почувствовала некоторое сожаление, сидя с Чэнь Юй. С тех пор как эта внучка стала одержимой, она звала дедушку или мать. Кто из них не был мертвым человеком? Просто сидя рядом, она чувствовала ужас.

Однако она не знала, что Чэнь Юй в настоящее время пытается хоть что-то прояснить для себя. Все ее планы были придуманы для округа Фэн Тун. Кто не смог дождаться, пока они покинут столицу, прежде чем установить ловушку для Фэн Юй Хэн?

Но это тоже было хорошо. Независимо от личности устроителя, пока это расстраивает Фэн Юй Хэн, она будет счастлива.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 145.2. Долги крови погашаются кровью**

Когда они прибыли в Зал Сотни Трав, лавочник Ван Линь уже стоял у двери. Увидев приближающуюся толпу, он почувствовал, как его голова начинает пухнуть. Выделив из толпы Фэн Юй Хэн, он быстро побежал и поклонился, сказав:

— Босс.

Фэн Юй Хэн кивнула и понизила голос:

— Внимательно следи за магазином. Не оставляй ни единой лазейки для наблюдения.

Ван Линь торжественно ответил:

— Немного раньше пришла девушка Хуан Цюань. Так вот, есть люди, которые наблюдают внутри и снаружи. Здесь абсолютно безопасно.

Только тогда она расслабилась. Она быстро сделала несколько шагов в сторону Зала Сотни Трав, прежде чем повернуться к группе нарушителей спокойствия.

Члены семьи Фэн вышли из своих экипажей и встали рядом с Фэн Юй Хэн. Яо Ши с серьезным выражением лица ближе всего стояла к ней. У нее больше не было робости во взгляде, вместо этого ее аура стала такой, какой была в то время, когда она была главной женой семьи Фэн.

Ань Ши и Сян Жун также были рядом с ней. Сян Жун всегда так легко пугалась, однако сегодня она не казалась испуганной. Вместо этого она стояла как можно ближе к Фэн Юй Хэн, показывая, что она на ее стороне.

Присутствовала также и Цзинь Чжэнь. Несмотря на то что она стояла рядом с Фэн Цзинь Юанем, все могли слышать, как она сладко шептала ему прямо на ухо:

— Муж, этот вопрос касается не только второй молодой госпожи. Это дело касается всего поместья Фэн. Вы должны оказать нам поддержку! — ее голос был мягким, теплым шепотом, так отличавшимся от голоса Хань Ши. В конце концов, служанка, воспитанная семьей, на голову превосходила Хань Ши, который вышла из района красных фонарей.

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что слова Цзинь Чжэнь были очень разумными. Эти непослушные люди на самом деле осмелились пойти к воротам усадьбы Фэн. Они что, считали его ископаемым премьер-министром, каким-то экспонатом?

— А-Хэн, не волнуйся! — Фэн Цзинь Юань, наконец, заговорил. — Независимо от результата сегодня, отец будет стоять на твоей стороне.

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Раз так, то большое спасибо отцу, — но те, кого она на самом деле поблагодарила в своем сердце за их поддержку, были Яо Ши, Ань Ши, Сян Жун и Цзинь Чжэнь. Люди не могли бороться и жить в одиночестве. Возможно, в начале вы ничего не почувствуете. Но когда рядом с вами люди, которые поддерживают, доверяют и помогают… Кроме того, когда они рядом, то вы понимаете, что оставаться в одиночестве — это самое грустное из того, что может быть.

Группа нарушителей спокойствия увидела, что они прибыли к залу, и положила носилки на землю. Крепыш опять начал:

— Это была просто небольшая простуда. Пилюля вашего зала должна была вылечить его болезнь. Кто же знал, что съев одну пилюлю, он умрет? Братья, вам не кажется, что этот Зал Сотни Трав — мошенники? Что вторая молодая госпожа семьи Фэн — злобный босс? Убив кого-то, разве вы не должны искупить это своей жизнью!?

Эти слова изначально были очень провокационными; однако, возможно, этому человеку не хватало слов. Кроме людей, которые пришли с ними, больше никто не пришел в ярость.

Фэн Юй Хэн терпеливо ждала, пока они закончат с криками, прежде чем повернуть голову и спросить Ван Линя:

— Пилюля, которую продает наш Зал Сотни Трав, чтобы вылечить простуду, сколько она стоит?

Ван Линь был очень умным человеком. Он давно решил, что, несмотря на юный возраст, босс никогда не говорила ни одного лишнего слова. Все сказанное ею имело несколько значений. Теперь, когда он услышал, как Фэн Юй Хэн задала этот вопрос, он выпрямился и повысил голос, чтобы все услышали:

— В Зале Сотни Трав есть пятнадцать видов медицинских пилюль. Все они должны быть назначены одним из здешних врачей. Использование и дозировка строго контролируются. Пилюля, которая в основном используется для лечения простуды, называется пилюля детоксикации Инь Цяо. Каждая таблетка стоит два стандартных серебряных таэля. Каждый рецепт выписывается на пять таблеток, гарантируя, что их применение будет эффективно, — закончив говорить, он взглянул на нарушителей спокойствия и добавил: — То есть, каждое лекарство продается по пять таблеток в одни руки. Это стоит десять серебряных лян.

После того как он закончил говорить, он, наконец, понял смысл слов Фэн Юй Хэн. Он с некоторой радостью взглянул на мертвеца, а затем на толпу нарушителей спокойствия:

— Этот скромный спросит босса, когда покойный был еще жив, где он работал? Сколько получал в месяц?

После того как он спросил это, окружающие начали смеяться. Был даже кто-то достаточно невежливый, чтобы крикнуть:

— Десяти серебряных лянов достаточно, чтобы он работал целый год.

— И что, что это стоит годовой зарплаты? — крепыш загрустил. — Что важнее деньги или жизнь? Мы хотели использовать годовую зарплату, чтобы купить лекарства и вылечить его. Почему тебя это беспокоит? — сказав это, он на самом деле вытащил рецепт из рукава.

Ван Линь пошел вперед и получил его. Взглянув на него, он кивнул:

— Это действительно рецепт, написанный одним из врачей зала, — затем он передал его партнеру, чтобы проверить записи. Тот очень быстро сбегал туда и обратно и что-то прошептал ему на ухо. Тогда Ван Линь сказал: — Есть запись о том, что он покупал лекарство. Вчера умерший действительно пришел купить лекарство в Зал Сотни Трав.

— Тогда вы все еще смеете отрицать это? — крепыш осознал ситуацию и начал говорить еще яростнее.

Но Фэн Юй Хэн покачала головой, сказав:

— Даже так, нет никакого способа доказать, что именно пилюля зала стала причиной его смерти.

— Вы все еще смеете быть неразумной? — крепкий мужчина отказался принять это. Вместе со своими товарищами они начали очередной виток криков: — Полагаясь на свою силу и превосходство, вы смеете так поступать с простым гражданином? В Да Шунь все еще есть законы? Если вы не дадите нам объяснений сегодня, то мы встанем на колени у ворот дворца и обратимся непосредственно к императору!

Видя, что голоса людей становились все громче и громче, Чэнь Юй потянула рукав основательницы и тихо сказала:

— Бабушка, если так будет продолжаться, то репутация семьи Фэн будет разрушена.

Основательница тоже так подумала и хотела напомнить Фэн Цзинь Юаню, чтобы он придумал способ покончить с этой ситуацией; однако она услышала, как Фэн Юй Хэн громко сказала:

— Стража, сопроводите этих людей в императорский дворец!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 146. Оживление трупа**

Kрик Фэн Юй Xэн почти напугал ее, и она спросила:

— Что ты делаешь?

— Eстественно, отправляю иx в императорский дворец! — ответила основательнице Фэн Юй Хэн. — Разве они не хотели пойти пожаловаться императору? Было бы не хорошо, если бы они не смогли найти дорогу. Hо этот труп тоже нужно взять с собой. Я попрошу слугу найти императорского судебного медицинского эксперта, чтобы узнать, не из-за пилюли ли он умер. Tолько после осмотра трупа может быть объявлен результат.

Услышав ее ответ, женщина расслабилась. Ничего плохого в медицинской пилюле Фэн Юй Хэн и быть не может. Она была весьма уверена в этом. Она ведь тоже принимала лекарства, которые дала ей Фэн Юй Хэн. Хотя не было никаких медицинских пилюль, другие виды лекарств были очень эффективными.

— Верно, A-Хэн, ты все делаешь правильно, — кивнула основательница.

Неугомонная толпа тут же пришла в уныние, только услышав о судебном медицинском эксперте. Они смотрели друг на друга, не зная, каким должен быть их следующий шаг.

Фэн Юй Хэн развлекалась, наблюдая за их выражениями лиц. Она не могла не сказать:

— Даже не в состоянии следовать схеме, уже кем-то разработанной, но смеете исполнять такое поручение? — а потом она вдруг крикнула сердито: — Говорите! Кто сказал вам создавать проблемы для семьи Фэн?

Толпа начала дрожать, и тот самый крепыш неосознанно начал говорить:

— Это была де…

— Закрой свой рот! Ты больше не хочешь жить? — кто-то, стоявший рядом с ним, крепко ущипнул его, предупредив.

Крепыш быстро закрыл рот и замолчал.

Фэн Юй Хэн получила часть информации и взглянула краем глаза на Фэн Чэнь Юй. Она увидела, что у той было обеспокоенное выражение лица, но во взгляде единокровной сестры читался намек на радость.

Но она сразу определила, что этот инцидент не спровоцирован Чэнь Юй.

Тогда кто бы это мог быть?

Бу Ни Шан?

Это было вполне возможно!

Пока она раздумывала, обе стороны зашли в тупик. Фэн Цзинь Юань был встревожен этим вопросом и махнул рукой:

— Если вы не согласны с тем, чтобы судебный медицинский эксперт провел экспертизу, то заберите труп обратно! Этот вопрос связан с Залом Сотни Трав и не связан с моим поместьем Фэн. Если вы смеете причинять неприятности без причины, этот премьер-министр, безусловно, позволит губернатору столицы наказать вас за это преступление!

Видя, как Фэн Цзинь Юань свирепеет, толпа испугалась. В конце концов, это нынешний премьер-министр. Как вообще они могли встретиться с таким высокопоставленным чиновником в обычной жизни? Да даже если бы могли, то должны были остаться на расстоянии и поклониться. Они боялись бы случайно разбить головы перед таким уважаемым человеком, это было бы все равно, что подписать себе смертный приговор.

Но сегодня они не только действовали решительно и разбили головы, они даже обвинили семью Фэн в ложном преступлении. Если бы их работодатели не заплатили им слишком много, они бы скорее умерли, чем пошли бы на этот риск.

Чем дальше развивались события, тем более по-детски начинал вести себя тот самый крепыш. Он просто уронил свою задницу на землю и сказал:

— Если вы не дадите нам объяснения, то мы не уйдем!

— Правильно! Мы никуда не уйдем! — остальные последовали его примеру. Некоторое время спустя перед дверью в Зал Сотни Трав сидела большая группа людей.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его голова пухнет, и спросил Фэн Юй Хэн:

— Может, стоит позвать правительственного чиновника?

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой:

— Если мы будем грубы с ними, то это станет похоже на издевательство Зала Сотни Трав над людьми. Влияние на репутацию семьи Фэн будет слишком большим.

Фэн Цзинь Юань тоже чувствовал это, но эта ситуация была из тех, когда у знающего имелась причина, которую нельзя произносить вслух! У него не было выбора, поэтому он просто закрыл глаза и проигнорировал все.

Фэн Юй Хэн подумала про себя: - "Разве я могла на тебя положиться?" Затем она посмотрела на сидевших людей на земле и усмехнулась:

— Медицинские пилюли, которые предоставляет мой Зал Сотни Трав, уникальны. Таких нет ни в одном уголке страны. Причина столь высокой цены на них такова: в каждой концентрация активных веществ в пять раз выше, чем у любого лекарственного медицинского супа. Эти пилюли легко носить с собой и проще использовать, чем лечебные супы. Их можно принять в любое время и в любом месте. Даже если рядом нет воды, их можно просто прожевать и проглотить. Не говоря уже о том, что в каждой пилюле высокое содержание боярышника, чтобы уменьшить горечь. Поэтому пациенту не трудно проглотить ее.

Она больше не обращала внимания на непослушных людей, вместо этого начала подробно расписывать все положительные стороны пилюли.

— Что вы делаете? — непонимающе спросили нарушители спокойствия.

— Разве не ясно, что я рекламирую свою медицинскую пилюлю? — Фэн Юй Хэн развела руки в стороны.

— Ваша медицинская пилюля уже кого-то убила. Какого дьявола вы их рекламируете?!

— Это то, что сказали вы. Я не признаю этого до получения результатов проведения судебной медицинской экспертизы.

Услышав, что она все еще упоминает судебного медицинского эксперта, люди, сидящие на земле, задрожали. Собравшись вместе, они приглушенными голосами начали что-то обсуждать.

Фэн Юй Хэн не обращала на них никакого внимания. Она еще раз заговорила, на этот раз о бизнесе Зала Сотни Трав:

— Наш Зал Сотни Трав не просто продает медицинские травы. Есть также врачи, которые проведут бесплатное обследование перед назначением лекарства. Особенно доктор Лэ У Ю. Два или три раза в месяц он лично ведет прием. Он будет заниматься лечением всех видов неизлечимых заболеваний.

Услышав упоминание о Лэ У Ю, один из присоединившихся обычных граждан вставил пару слов в ее монолог:

— Этот доктор Лэ действительно божественный врач! Глаза моей жены не могли ясно видеть целых пять лет. Теперь она видит очень четко, без малейшей размытости после нескольких приемов у доктора Лэ.

Он стал первым, после него еще больше людей начали хвалить Лэ У Ю.

Фэн Юй Хэн вспомнила госпожу с плохим зрением. У нее была легкая форма катаракты.

Услышав похвалу, возмутители спокойствия потеряли контроль над собой и указали прямо на Фэн Юй Хэн:

— Что именно вы делаете?

— Разве не ясно? Я тяну время, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и пожала плечами.

— Почему вы тянете время?

— Естественно, чтобы дождаться кое-кого.

— Дождаться? Кого? — люди начали чувствовать страх. Это ведь не значит, что она уже послала кого-то за судебным медицинским экспертом, верно? — Кого же вы ждете?

— Она ждет этого принца! — из-за людских спин вдруг послышался чей-то четкий и стремительный голос. Он, казалось, не был особенно громким, но все смогли его услышать.

Услышав слова: "Она ждет этого принца", ноги обычных людей ослабели, и все они опустились на колени.

Люди семьи Фэн тоже были шокированы. Подняв головы, они увидели приближающуюся карету, в которой стоял седьмой принц, Сюань Тянь Хуа.

Глаза Чэнь Юй загорелись, а затем в них немедленно потемнело, потому что основательница сделала шаг вперед и заблокировала ее поле зрения.

Она действительно хотела отодвинуть ту в сторону, и уже, было, подняла руку… Но смогла сдержаться.

И Юэ была рядом и тихо посоветовала ей:

— Молодая госпожа, вы никоим образом не должны сердиться.

Она сделала два глубоких вдоха и, наконец, сдержала свой гнев.

Фэн Цзинь Юань просто хотел спросить свою вторую дочь, когда она позвала его высочество седьмого принца, но когда он увидел Хуан Цюань, стоящую позади Сюань Тянь Хуа, он все понял.

Он больше не думал об этом. Вместе со всеми людьми поместья Фэн он опустился на колени. Еще будучи в карете Сюань Тянь Хуа поднял руку и махнул рукавом, сказав:

— Вы все можете встать.

Толпа людей в унисон благодарила его за благодать. Все смотрели в сторону Сюань Тянь Хуа с выражением поклонения. Этот уникальный человек был подобен божеству, спустившемуся с небес в мир смертных. Даже когда он смотрел на нарушителей спокойствия, у него все еще был приятный взгляд.

— Босс Зала Сотни Трав — сестра этого принца, будущая августейшая принцесса его высочества августейшего принца. Сегодня что-то случилось в Зале Сотни Трав, но этот принц здесь не для того, чтобы встать на ее сторону. Вместо этого он должен выступать в качестве свидетеля.

Свидетеля?

Всем было любопытно, чему он будет свидетелем?

Фэн Юй Хэн сделала несколько шагов вперед и встала перед Сюань Тянь Хуа. Один участник этой сцены был достойной и таинственной личностью, а другой — очень эксцентричной. Это была действительно приятная сцена.

— На надпереносье трупа имеются легкие синяки. Есть признаки кровотечения изо рта, глаз и носа. Похоже, его отравили, — она говорила медленно, перечисляя симптомы.

Крепыш нашел в себе мужество и сказал:

— Он был отравлен медицинской пилюлей.

Фэн Юй Хэн проигнорировала его, ей требовалось поговорить с Сюань Тянь Хуа:

— В конце концов, рассказать, что это был за яд, может только сам отравленный. Но эти люди не позволят судебному медицинскому эксперту провести вскрытие. Это А-Хэн может понять. В конце концов, вскрытие тела — есть вскрытие тела. Это немного жестоко по отношению к умершим.

Сюань Тянь Хуа внимательно слушал, слегка улыбаясь и кивая. Только когда она закончила говорить, он сказал:

— Тогда твое мнение…

— Надо оживить человека и спросить, что именно он ел.

Слова Фэн Юй Хэн были настолько шокирующими, что все присутствующие чуть не упали. Даже Яо Ши задрожала и нервно смотрела в ее сторону.

Затем Фэн Цзинь Юань взглянул на труп на земле, и его тело окоченело. Труп был самым настоящим, так как его можно было оживить?

Но Сюань Тянь Хуа не верил, что Фэн Юй Хэн преувеличивала. Он просто кивнул и сказал:

— Очень хорошо, тогда оживи труп.

Люди думали, что эти двое определенно сумасшедшие. Оживить мертвого человека, они действительно были божествами?

Но никто не смел заговорить. Одна из них была дочерью премьер-министра, а другой — сыном императора. Эти двое вместе образовали нерушимый союз.

Фэн Юй Хэн взглянула на непокорных и холодно спросила:

— У вас есть возражения?

Какие у них могут быть возражения? Человек мертв, это было совершенно точно. Они прожили так долго, но никогда не слышали о возрождении мертвого человека.

Крепыш покачал головой:

— Никаких. Если у вас есть возможность оживить его, то мы заставим его рассказать все самому. Но если он не сможет возродиться?

— Тогда я признаю это, — Фэн Юй Хэн не хотела говорить слишком много. Она отдала приказ клерку Зала Сотни Трав: — Отнеси покойного в задний зал, — затем она сказала Сюань Тянь Хуа: — Седьмой брат, пожалуйста, зайди внутрь.

Сюань Тянь Хуа кивнул, указал на двух нарушителей спокойствия и сказал:

— Вы двое, идите со мной. Выступите в качестве свидетелей вместе с этим принцем.

Точно так же и Фэн Юй Хэн захватила трех человек в Зал Сотни Трав. Фэн Цзинь Юань и основательница хотели последовать за ними, но Ван Линь провел их во внешний зал, чтобы они отдохнули:

— Врачу, лечащему людей и спасающему жизни, требуется мир и покой.

Фэн Цзинь Юань щелкнул рукавом и пробормотал:

— Так надоедливо! — на самом деле он действительно хотел посмотреть, как мертвый человек может быть возрожден.

Тем не менее он не знал, что оживление мертвого человека не смог увидеть даже Сюань Тянь Хуа, который был оставлен за пределами маленькой комнаты.

— Седьмой брат, не вини меня. А-Хэн нельзя мешать, когда я спасаю жизни, — после этих слов она сделала пару шагов вперед и понизила голос: — Человек не умирал вовсе. Естественно, у меня есть способ разбудить его.

Сюань Тянь Хуа, наконец, успокоился и сказал с улыбкой:

— Раз это так, этот принц будет ждать здесь хороших новостей.

Даже его не впустили, так что два нарушителя спокойствия, естественно, не посмели подать запрос. Они могли только стоять позади Сюань Тянь Хуа и послушно оставаться на месте. Их взгляды, однако, иногда смещались в сторону его высочества. С ними рядом стоит искренне-чистый принц, оба думали о том, как смогут похвастаться этим чудесным опытом. Однако они не знали, был ли принц, явившийся перед ними, благословением или проклятием.

Труп был доставлен в комнату лавочником магазина. После Фэн Юй Хэн подняла занавес и вошла, Хуан Цюань и Ван Чуань сразу же закрыли дверь комнаты и стали на страже. Не говоря уже о людях, даже муха не сможет пролететь.

Что касается Фэн Юй Хэн, она быстро подошла к трупу и схватила этого человека за запястье. Управляя сознанием, она вошла в свое аптечное пространство.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 147. Правда выходит наружу**

Личная аптeка cпециального медицинского офицера корпуса морской пехоты двадцать первого века, разве она могла просто продавать лекарства?

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась. Эта улыбка была под стать дьявольскому очарованию Сюань Tянь Mина.

Схватив воротник трупа, двенадцатилетняя девочка потащила взрослого мужчину, как цыпленка, на второй этаж. Oна остановилась перед плакатом, показывающим строение человеческого тела.

B прошлой жизни она пристроила несколько комнат ко второму этажу своей аптеки, одна из которых стала операционной. Внутри все было точно так же, как в военном госпитале. Hезависимо от того, насколько сложна была операция, до тех пор, пока она знала, как и что делать, она может быть завершена в этой операционной.

Что касается трупа в ее руке... Фэн Юй Хэн закатила глаза. Он не был полностью мертв. Это она могла сказать с первого взгляда. Он определенно не был полностью мертв.

В ее время уже общеизвестно было, что только со смертью мозга кто-то действительно может считаться мертвым. Что же касается определения смерти мозга, это не было тем, чего врачи этой эпохи действительно могли достичь. Они определяли смерть человека по отсутствию дыхания и пульса. В ее глазах, это было невероятно невежественно.

Глядя на плакат, она нажала на механизм на стене, в результате чего открылась узкая дверь.

Фэн Юй Хэн втащила труп в комнату. Запах дезинфицирующего средства омыл ее, а в комнате включился свет. Как будто кто-то сверху знал, что кто-то хотел войти. Все было готово к использованию.

Она улыбнулась. Прожив в древней эпохе так долго, она поняла, насколько полезными были изобретения двадцать первого века.

Положив тело на операционный стол, Фэн Юй Хэн привычно надела свой белый халат, который висел у двери. Подключив электроэнцефалограф, она приготовила дефибриллятор и подготовила желудочный зонд.

Сделав глубокий вдох, она восстановила свое ощущение себя как доктора.

Она успокоилась и посмотрела на данные, представленные медицинскими приборами. Все они показали, что мозг этого человека действительно еще не мертв.

Фэн Юй Хэн теперь имела достаточное понимание его состояния. Она дала ему сердечный стимулятор и воспользовалась дефибриллятором. Только после того, как пульс восстановился, она использовала желудочный зонд, чтобы избавиться от яда в его желудке.

Часы в операционной показывали, что прошел целый час. Она утерла пот в последний раз и, наконец, завершила "возрождение мертвеца".

На самом деле это было просто жизненно важным знанием; однако, для древних людей, это ничем не отличалось от "оживления мертвого человека". Фэн Юй Хэн не смела даже думать о том, что произойдет, если наступит день, когда люди Да Шунь узнают, что практически любые органы человека могут быть заменены. Сойдет ли этот мир с ума или, возможно... Они скажут, что это она сошла с ума.

Она горько улыбнулась и больше не думала об этом. Сняв белый халат, она потащила человека обратно на первый этаж. Стоя на месте, где она была, когда впервые вошла в свое подпространство, она напрягла сознание и в мгновение ока вернулась в маленькую комнату в Зале Сотни Трав.

Снаружи все было нормально, так как Хуан Цюань и Ван Чуань охраняли дверь. Фэн Юй Хэн положила спасенного на мягкую кровать и вышла из комнаты.

Люди снаружи были очень терпеливы. Возможно, потому, что они знали, что "оживление мертвого человека" не должно быть легким делом. Не было никого, кто бы с тревогой бросился к ней. Даже два представителя нарушителей спокойствия послушно стояли позади Сюань Тянь Хуа. Увидев, как она выходит, и что она переоделась, они неосознанно спросили:

— Он так быстро ожил?

По правде говоря, они не верили, что он может быть спасен. Мертвый человек мертв наверняка. Вторая молодая госпожа семьи Фэн не была божеством. Как она могла быть способна оживить мертвого?

Но в тот самый момент Фэн Юй Хэн очень серьезно кивнула:

— Он был возрожден, но действие анестетика еще не закончилось. На это понадобится еще час.

Как только эти слова были сказаны, эти мужчины были настолько шокированы, что чуть не упали. Пробуждение мертвого было одним делом. Но другим было то, что означало для них это пробуждение.

Какое-то время эти двое в смятении смотрели друг на друга. Они подсознательно отступили на шаг, желая покинуть подсобные помещения и вернуться, чтобы обсудить этот вопрос со всеми остальными.

Но прежде чем они смогли сделать хотя бы еще один шаг, они услышали Сюань Тянь Хуа, который сидел там все это время:

— Куда вы идете?

И эти двое встали на свои места, ни один из них не смог уйти.

Фэн Юй Хэн наблюдала за этими двумя, чувствуя только презрение по отношению к ним.

— Независимо от того, что вы делаете, сначала проверьте свою совесть. Если деньги приобретаются ценой жизни, то я верю, что наступит день, когда кто-то другой обменяет вашу жизнь на богатство, — ее слова были мрачны и холодны. Как если бы к ним пришел посланник из ада, заставляя их обоих начать сильно потеть.

Фэн Юй Хэн, однако, больше не обращала на них внимания. Она только посмотрела на Сюань Тянь Хуа и сказала с легкой улыбкой:

— Седьмой брат, я побеспокоила тебя.

— Это не такая уж серьезная проблема, — Сюань Тянь Хуа покачал головой. — Мин'эр все еще в военных казармах. Если с тобой что-нибудь случится, я, естественно, приеду. Не нужно скромничать, если ты зовешь меня седьмым братом.

Они поболтали еще некоторое время, прежде чем она услышала, как клерк из Зала Сотни Трав позвал ее:

— Босс, этот человек проснулся.

Фэн Юй Хэн немедленно пригласила Сюань Тянь Хуа и двух нарушителей спокойствия:

— Давайте войдем и посмотрим!

Это двое, естественно, не хотели входить, но это было бесполезно — Ван Чуань и Хуан Цюань встали рядом с ними и потащили их в комнату. Мужчины не могли понять, как две худые девушки могли обладать такой силой. Даже сопротивляясь, они не могли вырваться и убежать.

Войдя в маленькую комнату, они увидели, что человек, которого все считали мертвым, теперь вполне себе жив и сидит на кровати. Единственная проблема заключалась в том, что его нынешнее самочувствие было все еще немного плохим. Ему нужна была помощь клерка из Зала Сотни Трав, чтобы суметь остаться сидящим.

Фэн Юй Хэн прошла вперед и положила руку ему на запястье. Через некоторое время она чуть кивнула и сказала мужчине:

— Больше нет никаких серьезных проблем. Не о чем беспокоиться.

Этот человек был в растерянности. Глядя на Фэн Юй Хэн, он сказал:

— Они сказали, что я уже мертв?

— В глазах других так и было, — она кивнула. — Однако для меня, вы все еще были живы.

Он не понимал ее слов, но знал, что именно эта девушка спасла ему жизнь. Он собирался поклониться; однако был остановлен Фэн Юй Хэн:

— Вместо того чтобы кланяться здесь мне, как насчет того, чтобы мы вышли на улицу вместе? Там вы сможете рассказать всем о своем опыте.

Этот человек, естественно, хотел сотрудничать, поэтому энергично кивнул. С помощью клерка он встал и последовал за Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа.

После того как все снова вышли ко входу в Зал Сотни Трав, и все смогли увидеть, что труп был оживлен, квартал притих.

Успело сгореть полпалочки благовоний, пока все молчали. Не было слышно ни одного звука.

Но вдруг заплакали чьи-то дети. Они кричали:

— Мама, я проголодался!

Все засмеялись. Так или иначе, этим детям удалось разбить те потрясение и страх, которые пришли от "оживления мертвеца".

Мгновенно начались обсуждения:

— Она на самом деле оживила его, вторая молодая госпожа семьи Фэн и правда божество?

— Божеством она определенно не является, но она, безусловно, божественный доктор.

— Я слышал, что она внучка бывшего божественного доктора Яо.

— Это истинные медицинские способности Зала Сотни Трав! В будущем, когда нам понадобится врач или какое-то лекарство, нужно помнить, что ехать необходимо в Зал Сотни Трав.

Так же как и до этого, Фэн Юй Хэн стала живой рекламой для Зала Сотни Трав.

Что касается непокорных нарушителей спокойствия, когда они увидели человека, который был трупом, стоящим там, они все хотели просто развернуться и уйти. Но прежде чем они смогли, появились правительственные офицеры и окружили их. Им удалось очень хорошо установить контроль над всей этой толпой.

Фэн Юй Хэн сделала пару шагов вперед и громко сказала:

— Вы сказали, что в моих пилюлях яд, не так ли? Я оживила человека для вас, поэтому буду просить, чтобы все присутствующие здесь внимательно следили за происходящим. Так это в пилюлях моего Зала Сотни Трав яд или он в ваших сердцах?

Как только эти слова прозвучали, человек, который был спасен, с помощью клерка сделал пару шагов вперед. Затем он протянул руку и указал на того самого крепыша и сердито сказал:

— Это он! Это он привел девушку с закрытым лицом ко мне. Я просто случайно простудился, так что они дали мне немного денег, чтобы я пошел в Зал Сотни Трав. Они также потребовали, чтобы я купил здесь медицинскую пилюлю. Я сделал, как они сказали, и съел пилюлю. Затем они сделали вид, что по доброй воле купили мне паровую булочку; однако после того, как я съел ее, мои внутренности начали болеть. Что произошло после этого, я не знаю. Отравлена была не медицинская пилюля. Отраву мне дали этот мужчина и та девушка, что принесли булочку!

Как только правда вышла наружу, Сюань Тянь Хуа немедленно крикнул:

— Уведите их!

Офицеры не сказали ни слова. Каждый схватил по одному из смутьянов и всех их быстро начали уводить.

Все они были обычными гражданами, но, увидев деньги, они сделали что-то невероятно глупое. Как только правда раскрылась, разве у них была возможность опровергнуть ее? Один за другим они падали на колени и просили прощения.

К сожалению, чтобы сохранить им жизнь, были условия.

— Этот принц спрашивает, — Сюань Тянь Хуа посмотрел на крепыша, — что за девушка с закрытым лицом? Если скажешь правду, этот принц не позволит вам умереть.

— Она всегда держала свое лицо скрытым, — недоуменно ответил мужчина. — Она была очень богатой. Просто взмахнув рукой, она дала каждому из нас по сотне серебряных лян. Но я действительно не знаю, кто она!

— Мы не видели, как она выглядит, — вклинился кто-то еще.

— Это так! — продолжил крепыш. — На голове у нее была бамбуковая шляпа, а лицо скрывала очень плотная вуаль, которая спускалась до пояса. Мы не могли ничего разглядеть.

Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой:

— Pаз так, мы можем посадить вас всех за убийство.

Он ничего не сказал, только поднял руку. Бесчисленное множество офицеров двинулись как один, уведя толпу непокорных нарушителей спокойствия, кричащих и молящих о пощаде.

Наконец, улица перед Залом Сотни Трав стала мирной.

Основательница Фэн испустила длинный вздох облегчения, когда подумала о том, чего они едва сумели избежать. Тем не менее она была также очень впечатлена тем, что Фэн Юй Хэн смогла оживить мертвеца.

Фэн Цзинь Юань чувствовал то же самое. Всего за три коротких года мастерство этой дочери до такой степени улучшилось. Если ей дать еще три года, сможет ли она стать еще лучше?

Не дожидаясь окончания их размышлений, окружающие мирные жители внезапно упали на колени. Один за другим они кланялись Залу Сотни Трав и Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань увидел эту сцену и был глубоко ею шокирован. Что касается мирных жителей, то их крики стали следующими:

— Зал Сотни Трав приносит пользу обществу и спасает жизни. Божественный доктор Фэн способна вырастить кости! Семья Фэн — наш спаситель!

Вот так семья Фэн смогла привлечь к себе внимание и получила любезность людей.

Основательница Фэн не могла не чувствовать себя самодовольной. Как она и сказала, эта вторая внучка всегда была экспертом, бросающим вызов небесам. Теперь даже семью Фэн похвалили.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подождала, пока они закончат кланяться, прежде чем сказать:

— Пожалуйста, встаньте. Помогать обществу и спасать жизни — цель Зала Сотни Трав. Я просто надеюсь, что такого больше не повторится. Человеческая жизнь превыше всего. Никто не должен отнимать чью-то жизнь и богатство. Законы Да Шунь предназначены не только для наказания нечестивых, они также используются, чтобы держать происходящее в определенных рамках. И добро, и зло одинаково влияют на карму и реинкарнацию. Законы поддерживают покой в человеческих сердцах.

Сюань Тянь Хуа первым начал аплодировать, а потом захлопали и все остальные и граждане.

Фэн Чэнь Юй, однако, с горечью смотрела на эту сцену. Она ненавидела человека, что стоял за этим, из-за его глупости. Мало того, что они не смогли справиться с Фэн Юй Хэн, они помогли ей заполучить аплодисменты для ее Зала Сотни Трав. Она действительно не знала, причиняет ли этот человек ей боль или помогает ей.

Никто не видел, что через дорогу от Зала Сотни Трав, стояла девушка в бамбуковой шляпе с вуалью, скрывающей ее лицо. Она смотрела с еще большей горечью, чем Чэнь Юй. Прислонившись к кирпичной стене, она яростно ковыряла пальцами кирпичную кладку, да так, что все они начали кровить…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 148. Вы все устали жить?**

Дело в Зале Cотни Трав наконец-то разрешилось, и Фэн Цзинь Юань облегченно вздоxнул.

В последнее время вопросы двора оставались неясными. Император проявлял предвзятость по отношению к некоторым принцам и наказывал и понижал других. Единственным, в ком он души не чаял, был девятый принц, и он ни на что не годился. Это заставило высокопоставленных чиновников провести множество личных встреч.

Еще более неясным было состояние его собственной семьи Фэн. Oдну из его дочерей безмерно хвалили и не раз, а другую — неоднократно наказывали. Как премьер-министра его это смущало.

Hо Фэн Цзинь Юань всегда был осторожен. Независимо от того, сколько похвал получила Фэн Юй Xэн, он не надеялся, что этот вопрос обострится до такой степени, что его будет трудно контролировать. Фэн Юй Хэн пользовалась поддержкой дикого девятого принца, а у его семьи Фэн никого не было.

Фэн Цзинь Юань глубоко поклонился Сюань Тянь Хуа:

— Большое спасибо Чистосердечному правителю за то, что вы помогли сохранить контроль над ситуацией для семьи Фэн.

Сюань Тянь Хуа все еще сохранял свой нежный вид и слегка поднял руку, сказав:

— Пожалуйста, встаньте, министр Фэн. Это такая же проблема, как и поднять руку. Это всего лишь помощь моей младшей сестре, — его слова ясно дали понять, что он пришел только, чтобы помочь Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань привык к тому, как два брата относились к семье Фэн. Он также не возражал, поэтому поблагодарил его еще раз, прежде чем сказать Фэн Юй Хэн:

— Mы задержались. Нам нужно отправляться в путь.

Фэн Юй Хэн кивнула и сказала Сюань Тянь Хуа:

— Большое спасибо седьмому брату за то, что помог мне выйти из затруднительного положения. А-Хэн должна уехать с семьей сегодня и вернуться в округ Фэн Тун, чтобы сделать подношения нашим предкам. Мы сможем вернуться в столицу примерно через месяц. Когда Сюань Тянь Мин вернется из казарм, седьмой брат, пожалуйста, расскажи ему об этом.

— Да, — Сюань Тянь Хуа отступил на два шага, — будь осторожна по дороге. Даже после того, как приедешь, береги себя. Я позабочусь, чтобы сообщить об этом Мин'эру, так что нет необходимости беспокоиться.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и посмотрела на него, отступив на несколько шагов, прежде чем вернуться к основательнице:

— Бабушка, пойдемте.

Члены семьи Фэн еще раз попрощались с Сюань Тянь Хуа и сели в свои экипажи.

Однако Фэн Чэнь Юй споткнулась, когда проходила мимо Сюань Тянь Хуа. Ее тело начало падать в сторону Сюань Тянь Хуа; однако он внезапно увернулся. Чэнь Юй была застигнута врасплох и упала на землю.

И Юэ, перепугавшись, бросилась вперед, чтобы помочь ей подняться. Основательница также был потрясена и несколько раз спросила:

— Ты пострадала?

Чэнь Юй прослезилась от горя, но у нее не хватило смелости поднять голову, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Хуа. Подняв юбку, она помчалась в карету.

Уже сидя в экипаже, Фэн Юй Хэн подняла занавес и случайно увидела эту сцену. Видя, что Сюань Тянь Хуа взглянул в ее сторону, она не могла не прикрыть рот и не засмеяться, на что тот только беспомощно тряхнул головой.

Наконец, экипажи начали медленно двигаться. Набегавшись за утро, они устали физически и морально. Все они закрыли глаза, чтобы немного поспать. Фэн Юй Хэн не была исключением.

Эта поездка была спокойной и умиротворенной. Через двенадцать дней округ Фэн Тун показался им на глаза. Только тогда Яо Ши вздохнула с облегчением и сказала с некоторым беспокойством:

— Я волновалась, что что-то случится в дороге.

— Не бойтесь, — успокоила ее Фэн Юй Хэн. — Есть меры, которые могут быть приняты в любой ситуации, — но она знала, что это мирное путешествие было лишь затишьем перед неизбежной бурей. Фэн Чэнь Юй потратила много усилий, чтобы вернуться в округ Фэн Тун, так что предложение даров предкам не могло быть правдой.

Она прищурила глаза и подняла занавеску, чтобы посмотреть в окно. Вдали виднелся округ Фэн Тун. Это было похоже на сеть, ожидающую ее прибытия.

Экипажи остановились у пограничных камней округа Фэн Тун в полдень двадцать второго числа девятого месяца. Солнце в конце осени было еще сильным. Когда всей семье Фэн помогли сойти с экипажей, было так светло, что они почти не могли открыть глаза.

Хань Ши сидела в самой последней карете. Покачиваясь после долгой дороги, она выглядела немного ошеломленной. Когда она вышла из экипажа, она даже не подняла головы перед криком:

— Почему мы выходим так рано? Pазве мы еще не далеко от ворот?

Ее возглас озвучил мысли всех остальных. Все считали, что кареты не должны были останавливаться здесь, на пограничном знаке.

Но они не могли не остановиться. После пограничного знака была только одна дорога в округ Фэн Тун. И эта дорога была полностью перекрыта группой людей. Настолько, что даже одному человеку было трудно протиснуться мимо, не говоря уже о карете.

Яо Ши уставилась на группу людей, перегородивших дорогу, и нахмурилась. Наклонившись к Фэн Юй Хэн, она тихо сказала:

— Это люди из семьи Чэнь.

Только тогда она вспомнила, что семья Фэн и семья Чэнь Ши родились и выросли в округе Фэн Тун. Именно из-за этого, когда Фэн Цзинь Юань участвовал в имперском экзамене, Чэнь Ши могла позаботиться об основательнице в старом доме. Но семья Чэнь, блокирующая дорогу… В чем смысл?

Некоторое время семьи Фэн и Чэнь стояли друг против друга на этой узкой дороге.

Фэн Цзинь Юань стоял, заложив руки за спину, с темным выражением на лице. Глядя на группу людей из семьи Чэнь, он холодно сказал:

— Дайте проехать!

Семья Чэнь не ответила и не уступила. Вместо этого они продвинулись на пару шагов.

Основательница Фэн почувствовала, что эта семья была действительно слишком презренной:

— Что вы делаете? Вы ведете себя как короли этой дороги! Существуют ли еще законы в этом мире?

Фэн Юй Хэн оказалась рядом с основательницей и тихо сказала:

— Бабушка, не сердитесь. Спокойствие важнее всего.

С ее приближением эмоции семьи Чэнь немедленно изменились, и двое старейшин лет семидесяти, дрожа, шагнули вперед. Глядя на Фэн Юй Хэн, они спросили:

— Ты та девушка из семьи Фэн?

— Какая девушка? — спросила Фэн Юй Хэн.

Тем не менее Фэн Чэнь Юй быстро вышла вперед и схватила старейшин за руки, а из ее глаз начали капать слезы:

— Троюродный дедушка, четвероюродный дедушка, Чэнь Юй действительно скучала по вам!

Два старика сразу же успокоились, увидев Чэнь Юй. Они похлопали ее по спине, вытирая слезы.

Троюродный дедушка спросил ее:

— Твой старший брат сказал, что это вторая дочь семьи Фэн стала причиной смерти твоей матери. Это она?

— Почему брат сказал это? — Чэнь Юй была шокирована. — Хотя вторая сестра обычно не ладит с нами, но чтобы стать причиной смерти матери... Это преступление слишком велико. Троюродный дедушка, не надо говорить глупости.

Cтарик холодно фыркнул:

— Чэнь Юй, у тебя в детстве был прекрасный характер, но ты не знаешь, что хороших людей легко запугивать! Твоя мать была единственной дочерью нашей семьи в ее поколении. Она умерла в чужом доме, ты хочешь, чтобы мы смирились с этим?!

Фэн Юй Хэн наблюдала за этими двумя стариками и нашла это довольно забавным. Она не смогла удержаться — повернула голову и спросила Фэн Цзинь Юаня, который стоял рядом с ней:

— Отец, у семьи Чэнь есть возможность требовать чего-то от нашей семьи Фэн? Разве не сказано, что как только дочь вступает в брак, то она становится частью семьи мужа? Почему семья Чэнь постоянно настаивает, что это мы считаемся их частью из-за Чэнь Ши?

Не нуждаясь в ее напоминании, Фэн Цзинь Юань также почувствовал себя некомфортно от этих слов. Он сразу же выразил свое недовольство:

— Чэнь Ши вошла в ворота моей семьи Фэн. Споры и подобные вопросы, естественно, решает моя семья Фэн. В любом случае она умерла, и семья Фэн похоронила ее как главную жену. Что, семья Чэнь хочет забрать свою дочь из могилы семьи предков Фэн? Очень хорошо, этот премьер-министр немедленно вернется в семейную резиденцию, чтобы написать документ о разводе. Вы можете послать людей за ее гробом завтра!

В конце концов, Фэн Цзинь Юань был премьер-министром в течение многих лет. Сказанные им слова оказали большое давление на остальных. Как семья торговцев, какой и была семья Чэнь, могла выдержать такие угрозы? Если семья Фэн действительно вывезет гроб Чэнь Ши, во что превратится эта ситуация?

Двое стариков немедленно закрыли рты. Фэн Чэнь Юй, однако, сосредоточила свое внимание на Фэн Юй Хэн и заговорила мягким и сладким голосом:

— Вторая сестра, поприветствуй троюродного и четвероюродного дедушек. Они старейшины, так что поклонись и отдай дань уважения.

Не дожидаясь, пока Фэн Юй Хэн заговорит, старики сердито фыркнули. Один из них указал на Фэн Юй Хэн и сказал:

— Просто стой, где стоишь. Ты абсолютно не должна приветствовать нас! Мы не сможем справиться с твоим приветствием. Его будет слишком много для нас.

Фэн Юй Хэн действительно хотелось смеяться, но, в конце концов, ее противниками были старейшины. В любом случае она должна была поддержать их репутацию, оставить им лицо. Ей следовало вести себя сдержанно, имея с ними дело.

Основательница больше не могла на это смотреть. Взглянув на людей семьи Чэнь, она сказала:

— Быстро уйдите с дороги!

Старейшина семьи Чэнь покачал головой:

— Если вы хотите войти в округ, то вы можете это сделать, но эта девушка и ее наложница-мать не должны войти.

Фэн Юй Хэн вопросительно экнула и спросила Фэн Цзинь Юаня:

— В магистратуре округа Фэн Тун есть кто-то из семьи Чэнь?

— Как такое возможно? — Фэн Цзинь Юань покачал головой.

— Тогда почему они говорят о том, что впустят всех, кроме нас с наложницей-матерью?

Фэн Цзинь Юань также не очень понимал ситуацию:

— Люди семьи Чэнь, не будьте столь чрезмерными.

— Чрезмерными? — старик разозлился еще раз. — Прекрасная дочь нашей семьи вошла в твою усадьбу Фэн. Но ее похоронили в возрасте тридцати лет. Кто именно здесь чрезмерен?

— Жизнь и смерть определяются небесами. Ее тело было не совсем в порядке, так кого же можно в этом винить?

— Фэн Цзинь Юань! — старик дрожал от гнева. — Вам должна быть предельно ясна точная причина. Сегодня я остановлюсь на этом. Если вы хотите въехать в округ, вы должны оставить эту мать и дочь здесь!

Мрачная тень пала на лицо Фэн Юй Хэн, а взгляд стал суровым. Видя это, основательница Фэн содрогнулась и подсознательно отступила на пару шагов. Затем она услышала, как ее внучка сказала:

— Вы не позволите мне и моей матери войти? Очень хорошо! Я должна спросить, какую из семи ошибок она совершила? По какой причине семья Фэн выгнала мою мать? Чэнь Ши была наложницей, назначенной на должность главной жены, и первоначально ей не уделяли большого внимания. Ваша семья Чэнь получила прибыль, но не нашла уголка, чтобы посмеяться там? Вместо этого теперь вы смеете так себя вести? Как это поможет вам вызвать крах семьи Фэн?

Пока она говорила это, она шла вперед. Сильная и гнетущая аура исходила от ее тела, заставляя двух стариков и остальных членов семьи Чэнь отступать.

Но Фэн Юй Хэн еще не закончила:

— Ваша семья Чэнь предположила, что просто покинуть столицу будет достаточно? Если семья Фэн пожелает, ей нужно только пошевелить пальцем и посмотреть, сколько чиновников вы подкупили и сколько денег вы присвоили за все эти годы. Люди из семьи Чэнь, вы устали от жизни? Вы хотите жить в тюрьме?

Она взглянула на них взглядом, который казался взглядом самого владельца ада. Она смотрела прямо на того старика, и тот в страхе упал на задницу.

Семидесятилетние руки и ноги, как они могли справиться с падением? Упав вот так, он долго не мог встать.

Другой старик сердито топнул, указывая на Фэн Цзинь Юаня:

— Это то, чему учит ваша семья Фэн?

Но человеком, который ответил, стала основательница Фэн:

— Ваша семья Чэнь не имеет права голоса в том, как наша семья Фэн учит своих дочерей. Если бы не Чэнь Юй, могла ли ваша семья Чэнь продолжать существовать и по сей день? Вам нужны объяснения? Отлично! Разве Цзы Хао не наблюдает за могилой? Пусть Чэнь Юй присмотрит за могилой вместе с ним!

Слова основательницы заставили Чэнь Юй побелеть от страха. Чуть приоткрыв рот, она так и не смогла издать ни единого звука.

Даже семья Чэнь не думала, что основательница Фэн может говорить такие вещи. Некоторое время они не двигались. Высокомерные голоса, которые говорили об отмщении за Чэнь Ши, постепенно стихли.

На самом деле они были напуганы словами Фэн Юй Хэн. Семья Чэнь — торговая семья. После многих лет ведения бизнеса подкуп государственных чиновников стал для них обычным делом. Особенно после проведения великолепных сделок со многими должностными лицами двора, сумма денег, которая переходила из рук в руки, была безгранична. Если они действительно повредили бы репутации семьи Фэн, то если бы премьер-министр первого ранга захотел уничтожить торговую семью, это было бы невероятно легким делом.

Люди семьи Чэнь открыли путь под руководством четвероюродного дедушки. Двое стариков, один из которых сидел на земле, а другой стоял в стороне, наблюдали, как экипажи семьи Фэн въезжают в округ Фэн Тун. В конце концов, их глаза остановились на Фэн Юй Хэн, которая оставалась рядом с основательницей.

Насколько давно дочь этой наложницы вернулась в столицу? Она в состоянии получить заботу основательницы, кажется, что эта особа стала угрожать позиции Чэнь Юй. Ее действительно нельзя было оставлять рядом. Ее нельзя было держать поблизости!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 149. Это дочь моей семьи Фэн от первой жены**

Пройдя сквозь блокaду семьи Чэнь, семья Фэн очень быстро въехала в округ Фэн Тун. Фэн Цзинь Юань отклонил приглашение магистрата на банкет и привез всех в резиденцию семьи Фэн.

B начале люди семьи Чэнь тихо следовали за группой экипажей, все еще полные гнева; однако, когда они приблизилась к резиденции Фэн, они перестали идти за ними.

Cемья Фэн определенно не была великой. У нее имелся простой маленький двор, который вызывал чувство ностальгии.

Kогда они прибыли, у ворот уже кто-то стоял, чтобы поприветствовать их. Фэн Юй Хэн посмотрела в сторону этого человека и увидела, что это пожилой человек, которому, по крайней мере, было лет восемьдесят. Он носил синюю мантию, его волосы, брови и борода были чисто белыми. В отличие от двух старейшин из семьи Чэнь, его тело не сгорбилось — осанка была великолепной, а лицо — румяным.

Фэн Цзинь Юань и основательница быстро вышли вперед и преклонили колени перед старцем, сказав:

— Старейшина клана.

Члены семьи Фэн также быстро опустились на колени и пропели в унисон:

— Старейшина клана.

По дороге сюда Фэн Юй Хэн слушала, как Яо Ши говорила о вопросах, касающихся этой резиденции. С тех пор как Фэн Цзинь Юань стал официальным лицом в столице, один за другим, весь клан Фэн перешел на более высокие должности, и здесь осталось не так много людей. В основном тут жили старые и слабые.

Hедавно этому старейшине клана исполнилось восемьдесят, он представлял поколение дедушки Фэн Цзинь Юаня. Он обладал большим авторитетом в семье Фэн. Говорили, что он был очень справедливым, но строгим человеком и практически никогда не занимался вопросами, связанными с молодым поколением, но как только он решал принять в них участие, то определенно не будет предвзят.

Думая так, она услышала, как старейшина клана сказал:

— Цзинь Юань, ты нынешний премьер-министр. Логично, что ты не должен проводить такую грандиозную церемонию. Но правила семьи Фэн не могут быть нарушены. Ты вернулся, чтобы сделать подношения нашим предкам, так что ты не должен упустить ни одной детали.

— Старейшина клана прав, — ответил Фэн Цзинь Юань.

— Да, — кивнул старейшина клана, — вы можете встать.

Фэн Цзинь Юань поднялся первым, а затем помог основательнице. Сразу после этого встали и остальные прибывшие.

Фэн Юй Хэн заметила, что взгляд старейшины клана, казалось, скользнул по ней, но не остановился. После взгляда на Чэнь Юй он просто отвернулся. В конце концов, он остановился на Цзинь Чжэнь.

Фэн Цзинь Юань тут же вспомнил, что вопрос принятия Цзинь Чжэнь был все еще не известен остальной части клана, поэтому быстро сказал:

— Это новая наложница, которую взял этот внук.

Старейшина клана махнул рукой:

— Нет необходимости сообщать клану о таких тривиальных вопросах. Наложница не сможет войти в генеалогическую запись. Ты можешь решать все сам. Следуйте за мной.

После того как закончил говорить, он развернулся и степенно ушел в резиденцию, заложив руки за спину. Слуги вели возниц карет туда, где их можно было оставить, в то время как члены семьи Фэн входили во двор.

Если бы возвращение в родовую резиденцию происходило ежегодно, то правил было бы меньше. Для кого-то вроде Фэн Цзинь Юаня, который не возвращался в течение многих лет, количество правил было очевидно выше.

Не дав им возможности отдохнуть и не распределив комнаты, старейшина клана произнес:

— Зал предков уже открыт. Цзинь Юань, возьми свою мать, свою официальную жену и дочь своей первой жены помолиться вместе со мной в зале предков.

Как только эти слова были сказаны, Чэнь Юй вытерла слезы и скорбно сказала:

— Старейшина клана, моя мать уже скончалась.

Старейшина клана взглянул на Чэнь Юй и в замешательстве спросил Фэн Цзинь Юаня:

— Это дочь, рожденная той наложницей? Почему она не знает правил?

Фэн Цзинь Юань почувствовал смущение:

— Это Чэнь Юй. Она не дочь наложницы. Она старшая дочь первой жены этого внука.

— Дочь первой жены? — старейшина клана посмотрел на Чэнь Юй и долго размышлял. — Хм, похоже, я чего-то не понимаю. Твою старшую дочь зовут Фэн Чэнь Юй, но твоя старшая дочь не дочь первой жены, ею является твоя вторая дочь! — когда он сказал это, то посмотрел в сторону Фэн Юй Хэн и помахал ей: — Ты А-Хэн? Подойди к прадедушке.

На лице А-Хэн была изящная улыбка, когда она подошла и поклонилась старейшине клана:

— А-Хэн приветствует прадеда.

Старейшина клана немного помог ей и сказал:

— Это дочь моей семьи Фэн от первой жены.

Глаза Чэнь Юй немедленно наполнились слезами. Девушка повернулась к основательнице и Фэн Цзинь Юаню со взглядом, наполненным горем, но та была много моложе старейшины клана. Что она могла сказать?

Фэн Чэнь Юй свирепо скрежетнула зубами. Существование Фэн Юй Хэн все более и более беспокоило ее. Она ненавидела то, что не могла просто бросить эту девицу глубоко в горы, чтобы накормить ею волков.

Фэн Цзинь Юань знал, что для жителей семейной резиденции Яо Ши и Фэн Юй Хэн все еще оставались главной женой и дочерью первой жены. Люди из старого дома все еще придерживались старых знаний, и он не хотел слишком много спорить со старейшиной клана сейчас. Он сказал Яо Ши:

— Пойдем. Следуй за этим премьер-министром.

Яо Ши молча последовала за Фэн Цзинь Юанем и основательницей. Ее лицо было невыразительным. Даже когда она проходила мимо старейшины клана, она не сказала ни слова.

Они вошли в зал предков и преклонили колени. Затем вышли слуги и протянули им благовония. У каждого человека было по три палочки, и все они были зажжены.

В зале находился член клана, который отвечал за скандирование. После этого они поклонились. Наконец, после того, как ритуал был завершен, основательница пошла и положила благовония в курильницу. Только на этом церемония закончилась.

Фэн Юй Хэн и Яо Ши действовали в соответствии с правилами как дочь первой жены и главная жена. Яо Ши ничего не чувствовала после этого. В конце концов, она была настоящей главной женой. Она не могла не быть знакома с этими ритуалами. Фэн Юй Хэн, однако, немного не справлялась. Если бы не служанки, направляющие ее, она действительно не знала бы, что делать. Даже при этом несколько раз ее действия были неправильными, что заставило человека, который скандировал, осуждающе посмотреть на нее.

Но ей было все равно. После того как с благовониями было закончено, она взяла на себя инициативу извиниться перед старейшиной клана:

— А-Хэн слишком долго жила в горной деревне и не учила правила клана. Я надеюсь, что прадед простит мое невежество.

Фэн Цзинь Юань был так взбешен, что хотел ударить ее по лицу. Горная деревня то, горная деревня это. Она не забудет упомянуть горную деревню, куда бы она ни отправилась. Она боялась, что другие не узнают, что она жила в горной деревне или что?

Выражение его лица было отчетливо видно Фэн Юй Хэн, которая не могла не насмехаться над ним.

Теперь ты знаешь, что легко сказанное может плохо звучать? В то время о чем ты думал, когда повышал наложницу до главной жены? Бесстыдные вещи, сделанные тобой, уже сделаны, но теперь ты хочешь, чтобы другие сохранили тебе лицо? Mало того, что я, твоя дочь, не буду сохранять тебе репутацию, я должна оторвать от нее еще кусочек, прежде чем закончу веселиться.

— Вопрос, касающийся того, что А-Хэн и наложница-мать Яо пришли в зал предков, чтобы отдать дань уважения сегодня, я надеюсь, что прадед будет уверен, что никто больше не станет говорить об этом посторонним, — обеспокоенный взгляд появился на лице Фэн Юй Хэн. Говоря это, она повернула голову в сторону Чэнь Юй, показательно занервничав.

Старейшина клана был очень озадачен:

— Почему?

— Потому что... В конце концов, А-Хэн — не настоящая дочь первой жены. Наложница-мать Яо тоже не главная жена! Только что люди семьи Чэнь перекрыли дорогу в округ и кричали об избиении и убийстве. Если они узнают, что А-Хэн и наложница-мать Яо пришли в зал предков, в то время как старшая сестра — нет, возможно... Они могут стать жестокими.

— Что они посмели сделать? — взгляд старейшины клана стал острым, а борода задрожала. Думая о том, что сказала Фэн Юй Хэн, он сказал основательнице: — Если в вашей семье всегда был такой беспорядок, то вам не нужно было возвращаться и делать подношения!

Основательница задрожала от страха. Поспешно поклонившись, она сказала:

— Старейшина клана преувеличивает. Эта старая неправильно обращалась с делами семьи. Это больше не повторится, — пока она говорила, она внутренне винила Фэн Юй Хэн. Было несколько раз, когда они могли раскрыть эту тайну, но она должна была сделать это перед старейшиной клана сама. На самом деле не имело значения, поклонялись ли они этому старому дому, но ее муж все равно похоронен здесь!

Фэн Цзинь Юань тоже высказался:

— Вопросы семьи доставили вам неудобства. Семья Чэнь — это не что иное, как беспорядочная толпа, о которой не стоит даже упоминать.

Старейшина клана кивнул и посмотрел на группу людей, стоящих во дворе, особенно на Фэн Чэнь Юй. То, как она выглядела, заставило его почувствовать, что она плохая.

Он прожил более восьмидесяти лет и встречался со многими людьми. Он уже давно слышал, что у Фэн Цзинь Юаня родилась дочь с судьбой Феникса, но если это была Фэн Чэнь Юй... Независимо от того, как она выглядела, она не походила на женщину с такой судьбой.

— Забудем об этом, можете отдохнуть. Слуги проведут вас в ваши комнаты. Что касается вопроса дочери первой жены и дочери наложницы, то, как бы ты ни решил, это твое личное дело. Но здесь семья Фэн признает только Яо Ши и А-Хэн.

Сказав это, старейшина клана ушел.

Фэн Чэнь Юй повернула голову, не желая смотреть на него. Она уже мысленно прокляла этого старика раз пятьдесят.

Фэн Юй Хэн была счастлива увидеть выражение лица Чэнь Юй. Утащив Яо Ши, она покинула зал предков. Затем она намеренно остановилась перед ней и сказала:

— В течение этих нескольких дней мы будем причинять старшей сестре некоторые неудобства. Но это решение старейшины клана. А-Хэн не в силах ничего с этим поделать, — а про себя додумала: - "Если ты недовольна, поговори об этом со старейшиной клана! Ну, осмелишься это сделать?"

Что могла сказать Фэн Чэнь Юй? Повернувшись, она ушла с И Юэ.

Основательница спросила слуг:

— Где молодой мастер Фэн Цзы Хао?

Слуги слегка удивились и тщательно обдумывали ответ некоторое время:

— Госпожа говорит о молодом господине, наблюдающем за могилой, верно? Он живет в горах. Старейшина клана построил небольшую хижину рядом с могилой. Он также оставил ему личного слугу.

Основательница пожалела его и не могла не взглянуть на Фэн Цзинь Юаня.

Тот не думал, что старейшина клана поселит Цзы Хао в горах, но это он сказал сыну следить за могилой. Так вот, тот ребенок действительно присматривал за могилой, так что он мог сказать? Только утешить основательницу, сказав:

— Pано утром я поднимусь на гору, чтобы увидеть его.

Слуги отвели всех в их комнаты. Фэн Юй Хэн помогла Яо Ши устроиться первой. Увидев, как мать ложится на кровать отдыхать, она вернулась в свою комнату.

Ван Чуань помогла ей с простынями, в то время как Хуан Цюань забрала еду, присланную со слугами:

— Молодая госпожа, поешьте немного. Я видела, как слуги несли еду и госпоже.

Хотя в резиденции клана Фэн было не так много мастеров, но слуг оказалось приличное количество. Большинство из них готовились к возвращению членов клана.

Пока Фэн Юй Хэн ела, она еще раз оглядела эту комнату. И заметила кисть и тушь. В мгновение ока к ней пришла идея.

Она подошла к столу, где они лежали. Слуги не поняли, что она делает, поэтому могли только следовать за ней. Они увидели, как Фэн Юй Хэн порвала лист бумаги, подняла кисть и написала на нем несколько слов ужасно кривым почерком.

Хуан Цюань спрятала лицо в ладони:

— Молодая госпожа, вы так долго практиковались с кнутом, что регрессировали?

Она закатила глаза в ответ:

— Посмотри хорошенько. Видишь, чей это почерк?

Ван Чуань стала серьезной и вгляделась в написанное. Она увидела написанное Фэн Юй Хэн и прочла вслух:

— Приходи на гору Ци Фэн сегодня вечером. Этот почерк и текст... Фэн Цзы Хао?

Фэн Юй Хэн одобрительно посмотрела на нее, а затем вложила записку в руки Ван Чуань:

— Найди возможность поместить ее в комнату Фэн Чэнь Юй. Убедись, что она это увидит.

— Зачем? — Хуан Цюань была смущена.

Фэн Юй Хэн не стала держать ее в неведении:

— Фэн Чэнь Юй приложила столько усилий, чтобы привезти нас в округ Фэн Тун. Почему? Ты действительно поверила, что ради подношений предкам?

— Молодая госпожа считает, что она и Фэн Цзы Хао запланировали подставить вас?

— Это всего лишь предположение. Независимо от того, правильно ли оно или нет, если мы создадим ей неприятности, то это не повлияет на нас.

Сделав что-то плохое, она была в хорошем настроении. Фэн Юй Хэн съела две тарелки, прежде чем лечь отдыхать.

Два часа спустя И Юэ обнаружила эту записку перед сном. Озадаченная, она принесла ее Фэн Чэнь Юй:

— Молодая госпожа, пожалуйста, посмотрите.

Чэнь Юй открыла записку и взглянула на ее содержимое. Она сразу же определила, что это от Фэн Цзы Хао, и приказала И Юэ:

— Зажги свечу и уничтожь эту записку.

И Юэ сделала так, как ей сказали, и с любопытством спросила:

— Ее послал старший молодой мастер?

Чэнь Юй посмотрела на нее и усмехнулась:

— Если это не он, то кто еще это мог быть? Сегодня вечером ты будешь сопровождать меня на прогулке по горе Ци Фэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 150. Предаваясь удовольствиям на могиле предков**

Поздно ночью, но до полуночи Фэн Чэнь Юй завернулась в темный плащ с капюшоном. И вместе с И Юэ выскользнула из боковой двери резиденции.

Эти двое были очень осторожны, так как боялись, что их обнаружат. K счастью, округ отличался от столицы. Hочью на дорогах не было видно ни единой живой души. Даже ночной патруль не работал.

Oни практически пролетели весь путь до основания горы Ци Фэн. Чэнь Юй прислонилась к большому дереву, хватая ртом воздух.

— Юная госпожа, еще немного. Будет лучше, когда мы войдем в гору, — И Юэ немного забеспокоилась, когда увидела, что Чэнь Юй, казалось, не в состоянии продолжать идти.

Чэнь Юй свирепо посмотрела на нее, проклиная про себя: - "Tы, бесполезная сучка. Не думай, что я не знаю, о чем ты думаешь. Через некоторое время, когда я встречусь с братом, следи за мыслями, ртом и глазами, иначе тебе нужно будет следить за своей задницей!"

— Эта слуга здесь только для того, чтобы сопровождать юную госпожу и даже не взглянет на старшего молодого господина, — быстро пообещала ей И Юэ.

— Достаточно знать твой характер.

— Юная госпожа, эта раба не хочет видеть старшего молодого мастера, — И Юэ чуть не заплакала. — Это место небезопасно. Давайте сначала поднимемся на гору, прежде чем отдохнуть.

Чэнь Юй холодно фыркнула, но не стала больше задерживаться. Плотно завернувшись в плащ, она направилась на гору. Тем не менее им было неизвестно, что за ними призрачными тенями скользили еще два человека. Их шаги были легкими и беззвучными, и они слышали каждое слово чужого разговора.

Фэн Юй Xэн улыбнулась, притягивая Ван Чуань к себе. Она тихо сказала:

— Никогда бы не подумала, что Фэн Цзы Хао возьмет личную служанку своей младшей сестры!

Ван Чуань чувствовала, что ее юная госпожа слишком любит сплетни, но, поразмыслив о поведении Фэн Цзы Хао, не нашла в этом ничего удивительного:

— Разве он не спал на кровати старшей молодой госпожи семьи Фэн? Дети семьи Фэн действительно довольно интригующие.

Фэн Юй Хэн подняла брови и посмотрела на нее, и Ван Чуань почувствовала, что ляпнула что-то не то, и быстро сказала:

— Кроме молодой госпожи.

Только тогда та удовлетворенно улыбнулась и продолжила с Ван Чуань погоню. В это время она услышала подобный ветру голос Бань Цзоу:

— Не ведите праздные разговоры. Обратите внимание на дорогу.

Фэн Юй Хэн сошла с ума и ответила сквозь стиснутые зубы:

— Твой мастер еще не стала слепой.

Ван Чуань легко рассмеялась, но ничего не сказала.

Что касается Чэнь Юй и И Юэ, которые шли впереди, ни одна из них не вошла на гору Ци Фэн раньше них. Эти двое наматывали друг за другом круги, пока И Юэ внезапно не закричала от удивления:

— Нехорошо!

— Что случилось? — поспешно спросила ее пораженная Чэнь Юй.

— В записке старшего молодого мастера говорилось только о встрече в горах, но не говорилось, где именно! Эта гора Ци Фэн довольно большая, так куда мы пойдем искать его?

Только тогда Чэнь Юй среагировала. И Юэ была права. Где им нужно искать Фэн Цзы Хао на такой большой горе Ци Фэн?

Она огляделась, затем немного поразмыслила, прежде чем сказать:

— Пойдем на вершину. Я слышала, что старший брат живет где-то там. Mы не ошибемся, если пойдем туда.

Фэн Чэнь Юй только вспомнила, что Фэн Цзы Хао жил на вершине, но пренебрегла причиной, по которой он там находился.

Так как это была могила предков семьи Фэн, и Фэн Цзы Хао следил за могилой, если они хотели встретиться с Фэн Цзы Хао, то сначала должны были увидеть надгробия.

Поэтому, когда они, наконец, достигли вершины, Фэн Юй Хэн и Ван Чуань успешно смогли услышать удивленный вскрик.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась:

— Разве они не вошли только что на кладбище? Eсть ли необходимость кричать от удивления?

— Обычная молодая госпожа из большой семьи, набредшая на могилу посреди ночи, должна кричать, — очень серьезно ответила Ван Чуань.

Но крики Чэнь Юй продолжались не очень долго. И Юэ прикрыла ей рот от страха и с тревогой сказала:

— Молодая госпожа, вы не должны кричать! Кроме старшего молодого мастера, здесь живут и другие члены клана!

Чэнь Юй почувствовала, как ее бросило в холодный пот из-за кладбища. Она побледнела от страха из-за того, что сказала И Юэ, которой очень хотелось отвернуться от этого бледного лица.

По дороге из столицы вплоть до округа Фэн Тун, Фэн Чэнь Юй применяла черные румяна. Теперь, когда, наконец, наступила ночь, она смогла немного расслабиться. И Юэ, которая смотрела на ее потемневшее лицо в течение примерно десяти дней, чувствовала, что белый его цвет стал немного ей непривычен.

— Кто там? — внезапно раздался мужской голос, заставивший Чэнь Юй снова задрожать от страха.

Глаза И Юэ, однако, загорелись. Она внимательно вслушалась в этот голос и с небольшим волнением сказала:

— Молодая госпожа, не бойтесь. Это старший молодой мастер.

Чэнь Юй повернулась к источнику голоса. Конечно же, она увидела приближающуюся с кладбища фигуру Фэн Цзы Хао.

Она с облегчением вздохнула и убрала руку И Юэ со своего рта. Ее сердце наполнилось радостью, когда она быстро направилась к Фэн Цзы Хао.

— Почему ты пришла? — поспешно спросил Фэн Цзы Хао, увидев их обеих. — Я уже закончил приготовления. Зачем ты сюда пришла? Если бы тебя обнаружили здесь посреди ночи, разве все наши усилия не пропали бы втуне?

— Это не ты позвал меня сюда? — Чэнь Юй была ошеломлена.

— Когда я позвал тебя сюда?

Ответ Фэн Цзы Хао заставил сердце Фэн Чэнь Юй пропустить удар. Неужели ее обманули?

Снова посмотрев на Фэн Цзы Хао, она увидела, что тот даже не смотрел на нее. Вместо этого он смотрел прямо на ту, что стояла за ней.

Сердце Чэнь Юй дернулось и перевернулось. Конечно же, у И Юэ был очаровательный вид, когда она встретилась со взглядом Цзы Хао. Эти двое страстно смотрели друг на друга, окутанные густой аурой любви!

— Так это была ты! — Чэнь Юй яростно выплюнула эти слова и ударила И Юэ. — Ты, дерьмовая рабыня! Ради встречи с моим братом ты на самом деле придумала такой план, чтобы я поднялась на гору!

— Молодая госпожа, пожалуйста, успокойтесь, — взмолилась И Юэ, упав на колени и горестно прикрывая руками лицо. — Это действительно была не эта слуга! Эта слуга ничего не знает! Я ничего не знаю!

— Этот клочок бумаги отдала мне ты. Если это не ты, то кто? — гнев горел в глубине ее сердца. Затем она сердито повернула голову в сторону Фэн Цзы Хао: — Фэн Юй Хэн издевалась надо мной дома, а основательница всецело на ее стороне. Знаешь, сколько я была вынуждена страдать? С большим трудом я отправила кого-то обратно в старый дом в надежде, что твои планы увенчаются успехом. Но ты на самом деле решил вместе с этой служанкой обмануть меня? Фэн Цзы Хао, кого ты умудрился не подвести? Разве ты не подвел нашу мертвую мать?

— Когда это я решил обмануть тебя? Я когда-нибудь обманывал тебя? — Фэн Цзы Хао был ошеломлен ее оскорблениями. С самого детства, единственное, что он ненавидел больше всего — видеть горе Чэнь Юй. Его сестренка родилась слишком красивой. Она была настолько красива, что когда плакала или сердилась, это заставляло других хотеть обожать ее. Фэн Цзы Хао сделал пару шагов вперед, чтобы обнять Чэнь Юй. — Милая сестренка, брат действительно не обманывал тебя.

— Не подходи! — Чэнь Юй поспешно отступила на пару шагов, с презрением отряхнув то место, к которому прикоснулся Фэн Цзы Хао, и крикнула: — Ты даже хочешь развратить служанку рядом с твоей младшей сестрой. Ты слишком бесстыден!

Выплюнув эти слова, Чэнь Юй развернулась и побежала вниз с горы. Фэн Цзы Хао несколько раз позвал ее, уговаривая остановиться и послушать его, но быстро прекратил кричать. Что касается И Юэ, она не издала ни единого звука.

Чэнь Юй чувствовала, что все это слишком жестоко. Этот старший брат с детства никогда не делал ничего правильно. Когда ему исполнилось двенадцать, Чэнь Ши организовала для него знающую особу. С того момента, казалось, что Фэн Цзы Хао стал зависимым. Каждый день и каждую ночь он повторял две вещи: поиск новой женщины и избавление от старой. Он даже протянул руки к служанке, что всегда находилась рядом с ней. Какая польза от такого старшего брата?

Чэнь Юй бежала и плакала. Однако она не заметила, прежде чем убежать очень далеко, что И Юэ и Фэн Цзы Хао оказались рядом.

Ван Чуань смущенно повернула голову и тихо сказала:

— Что делает старший молодой мастер семьи Фэн? Это же могила предков!

— Неужели того, кого переполняет похоть, будут заботить такие вещи? — усмехнулась Фэн Юй Хэн.

Конечно же, как она и сказала, Фэн Цзы Хао даже не обратил внимания на могилу предков. Держа И Юэ, он начал шарить руками по ее телу. И очень быстро разорвал ей верх одежды.

Что касается И Юэ, она также сильно скучала по Фэн Цзы Хао. Будучи спровоцированной до такой степени, она приняла вид настоящей соблазнительницы. Им не было дела ни до времени, ни до места, и они начали предаваться удовольствиям на могиле предков семьи Фэн.

— Ван Чуань, скажи мне, может ли карма быть хорошей, если молодое поколение семьи Фэн делает такие вещи прямо перед своими предками? — Фэн Юй Хэн была довольна.

— Молодая госпожа, давайте вернемся, — Ван Чуань была слишком смущена, чтобы даже посмотреть, дергая Фэн Юй Хэн за рукав.

— Не спеши, — хихикнула Фэн Юй Хэн. — Понаблюдаем еще немного. Ван Чуань, не закрывай глаза. Существует не так много учебного материала по вещам такого рода. Иначе ты не будешь знать, что делать, когда выйдешь замуж.

Все лицо Ван Чуань стало ярко-красным из-за сказанного. Она действительно не могла понять, как молодая госпожа ее семьи могла осмелиться сказать такое!

Пока Ван Чуань упрямилась, они внезапно услышали, как кто-то бежит по горе вверх.

Фэн Юй Хэн повернула голову и увидела, что Фэн Чэнь Юй бежит назад. Она рассмеялась:

— Ван Чуань, Ван Чуань, быстро открой глаза! Скоро будет кульминация!

Ван Чуань немного заинтересовалась, услышав это. Открыв глаза, она увидела, как Фэн Чэнь Юй бросается в сторону Фэн Цзы Хао и И Юэ с криками:

— Шлюха! Тварь!

У Фэн Юй Хэн было острое зрение, поэтому она сразу увидела большой камень в руке Чэнь Юй. Она подумала про себя, что это было очень отчаянно!

Конечно же, как только Фэн Цзы Хао и И Юэ, которые были погружены в любовные игры, увидели возвращение Чэнь Юй, они ужасно испугались. Прежде чем кто-либо из них смог среагировать, Чэнь Юй уже подняла камень. И, яростно прицелившись, попала прямо в голову И Юэ!

Жалкая И Юэ не успела издать ни единого звука — от удара по голове она скончалась на месте.

— Она действительно жестокая! — усмехнулась Фэн Юй Хэн.

— Aй! — как только она заговорила, Фэн Цзы Хао внезапно громко закричал. Это Чэнь Юй душила его после того, как убила И Юэ.

— Я убила твою сучку! — Чэнь Юй практически рявкнула это, отчаянно душа Фэн Цзы Хао. Но ее силы были несравнимы с силой мужчины. Через несколько мгновений Фэн Цзы Хао ее оттолкнул.

— Ты что, совсем с ума сошла? — взбеленился Фэн Цзы Хао, закашлявшись. — Дьявол побери! Этот просто помешан на девушке. Какого дьявола ты так нервничаешь?

— Без ума от девушки? — безумно рассмеялась Чэнь Юй. — Влюблен в девушку, которая была рядом с твоей младшей сестрой? Влюблен так, что предаешься удовольствиям перед могилой предков? Фэн Цзы Хао, ты, ублюдок! Почему ты не умираешь? — хрипло кричала она, а в глазах у нее танцевали кровавые вихри. Она просто не понимала. Как у такой прекрасной девушки, как она, может быть такой брат?

Фэн Цзы Хао тоже разозлился. Бросившись вперед, он схватил Чэнь Юй за руку, его сознание помутилось:

— Хорошая маленькая сестренка, может быть, ты разозлилась, что брат души не чаял в этой девушке? Не плачь, не плачь, не плачь. Брат влюбится и в тебя тоже! Брат любит Чэнь Юй больше всего! — сказав это, он толкнул Чэнь Юй, которая не смогла устоять на месте, вниз, на землю. И своим отвратительным ртом он потерся о щеки сестры…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 151. Черт, против этой великой опять что-то замышляют**

Cтарая проблема Фэн Цзы Xао вновь подняла cвою уродливую голову. Oн не мог отпустить красивую девушку, даже если это была его собственная младшая сестра.

Фэн Чэнь Юй же сегодня достаточно рассвирепела. Когда Фэн Цзы Хао наклонился вперед, она яростно укусила его за шею. Укус был столь жестоким, что шея парня начала кровить, и он громко закричал, отпрянув.

Чэнь Юй воспользовалась этим, чтобы встать и отчаянно побежать вниз с горы. Фэн Цзы Хао гнался за ней, сердито проклиная:

— Ну, подожди у меня, дерьмовая девчонка! Рано или поздно настанет день, когда ты станешь моей! Самая красивая девушка в столице? Да даже если бы ты была самой красивой девушкой на земле, ты могла бы стать только той, кто спит в моей постели!

Чем больше Чэнь Юй слушала, тем сильнее чувствовала отвращение. Она побежала еще быстрее. Даже если бы она споткнулась, то только бы покатилась дальше, прежде чем смогла бы встать. Она понимала, что ее брат уже потерял рассудок: он бы изнасиловал ее, если бы она не сбежала.

— Черт возьми! — Фэн Цзы Хао приложил руку к шее, а потом отдернул и увидел на ней кровь. — Подожди, пока этот великий разберется с этой шлюхой Фэн Юй Хэн сегодня вечером. После этого у меня будет достаточно времени, чтобы заняться с тобой. Фэн Чэнь Юй, ты все равно окажешься в моих руках, — говоря это, он взглянул на труп И Юэ и с отвращением ударил его ногой. Он пробормотал про себя: — К счастью, стариков, которых прислал этот старик, сегодня здесь не было. B противном случае начался бы больший переполох.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как он наклонился и начал заметать следы: выкопал яму рядом с могилой предков и похоронил И Юэ там перед уходом. Она мысленно отметила расположение этой ямы и вместе с Ван Чуань спустилась с горы.

К тому времени, как она вернулась в свою комнату в резиденции предков, было уже около трех утра. Хуан Цюань все это время ждала их во дворе. Увидев, как они возвращаются, она спросила:

— Как все прошло?

Ван Чуань покраснела, но ничего не сказала. Вместо нее ответила Фэн Юй Хэн:

— Это было занимательное зрелище.

Хуан Цюань не понимала, что означает это так называемое "занимательное зрелище", но то, что они обе благополучно вернулись, позволило ей вздохнуть с облегчением.

Служанки вошли в комнату, зажгли свечи, прежде чем позаботиться об умывании Фэн Юй Хэн. Увидев, что она засыпает, они покинули комнату.

Фэн Юй Хэн до сих пор не привыкла, чтобы служанка следила за ней всю ночь. Когда наступало время для сна, она прогоняла даже Бань Цзоу.

Но сегодня вечером она почувствовала легкое сожаление из-за того, что ни одна из ее двух девушек не осталась, потому что вскоре после того, как она легла, она почувствовала, что что-то не так. Казалось, что по комнате что-то медленно начало распространяться. Не было ни запаха, ни цветного дыма, но это что-то яростно атаковало ее органы чувств.

Фэн Юй Хэн была уверена, что, когда она вошла, с комнатой все было в порядке. Кроме того, когда они ушли с Ван Чуань в горы, Хуан Цюань продолжала следить за внутренним двором. Eсли бы кто-то вошел в ее комнату и что-то сделал, его определенно обнаружили бы.

Единственная возможность состояла в том, что в спальне было что-то, что только что начало действовать.

Что бы это могло быть?

Она наклонилась и внезапно почувствовала головокружение. Жар бросился ей в лицо, щеки сразу стали горячими, запылали даже уши.

Но Фэн Юй Хэн не зря называлась офицером-медиком. Как она могла не знать, что это за наркотик? Это оказался мощный афродизиак, который действует при вдыхании через нос. Концентрация была настолько велика, что это заставило ее почувствовать определенное желание, которому было невозможно сопротивляться.

Она заставила себя держать глаза открытыми, так как ее зрение уже становилось размытым. Именно в этой панической дымке она уставилась на тумбочку.

Tак вот в чем дело! Должно быть проблема в свечах.

Днем она находилась на улице. Даже вечером она приготовилась уйти на прогулку, так что не входила в свою спальню. Эти свечи зажгли впервые по ее возвращении. Если бы они были зажжены заранее, то воздействие оказалось бы еще сильнее. Фэн Юй Хэн знала, что даже она не сможет с этим справиться.

Последним усилием воли она заставила себя дотронуться правой рукой до родинки в форме феникса на левом запястье. И все ее тело исчезло с кровати, оставив только смятые простыни и остаточный жар тела.

Войдя в свое подпространство, Фэн Юй Хэн, наконец, немного расслабилась. Несмотря ни на что, по крайней мере, это место принадлежало только ей. Неважно: заболела ли она или лечила болезнь — она сможет не сорваться на других людей, и это не будет влиять на чужие планы.

Действие наркотика становилось все более серьезным. Ее тело стало невыносимо горячим, а рот — невероятно сухим. Фэн Юй Хэн отчаянно ползла по полу. Она вспомнила, что под прилавком стоял ящик с минеральной водой. Пока у нее есть вода, она сможет пережить действие отравы и будет в порядке. В любом случае, никто бы не пришел в это место. Это лучшее убежище.

Внутри пространства Фэн Юй Хэн сделала для себя все возможное. Внутри же комнаты, свечи с наркотиками сломались по середине. Когда они упали на пол, они едва-едва коснулись занавески, но пламя вспыхнуло и мгновенно охватило кровать. В мгновение ока загорелось все — от одеял до кроватного каркаса.

Скрытый в тенях Бань Цзоу почувствовал, что происходит что-то неправильное. Переместившись, он подошел к кровати и протянул руку, желая вытащить Фэн Юй Хэн, но никого не нашел.

Бань Цзоу не смел в это поверить и снова ощупал кровать. И опять ничего там не нашел.

Пламя разгоралось все сильнее и сильнее. У него не было времени беспокоиться об ожогах, поэтому он просто ощупал все вокруг кровати. Когда он стал полностью уверен в том, что там абсолютно никого нет, он почувствовал, что его сердце рухнуло в пятки.

Он был скрытым охранником Фэн Юй Хэн. Его миссия заключалась в обеспечении безопасности его мастера. Он определенно мог гарантировать, что Фэн Юй Хэн не покидала спальню, но почему на кровати никого не было?

Огонь стал настолько сильным, что он больше не мог стоять рядом с кроватью. Бань Цзоу несколько раз крикнул:

— Мастер? Мастер!

В тот момент, когда он позвал во второй раз, дверь в спальню была выломана. Он обернулся, отчаянно надеясь, что это будет Фэн Юй Хэн. К сожалению, это были Хуан Цюань и Ван Чуань.

В комнате начался пожар. Две девушки легко дремали, когда поняли, что что-то не так. Ворвавшись, они увидели только стоявшего в комнате ошеломленного Бань Цзоу. Отсветы пламени делали его лицо ярко-красным, выделяли жесткие контуры.

— Чего ты стоишь? Быстро вытащи молодую госпожу! — рассердилась Хуан Цюань.

Ван Чуань, однако, уже рванула к кровати. Не беспокоясь о пламени, она запрыгнула на нее.

Через некоторое время она вернулась. Полы ее одежды загорелись, была сожжена и часть волос. Хуан Цюань быстро подошла, чтобы помочь потушить огонь, когда услышала, как Ван Чуань сказала:

— Молодая госпожа не на кровати.

— Мастер пропала, — добавил Бань Цзоу.

— Пропала? — не поняла Хуан Цюань. — Что значит пропала? Бань Цзоу, что ты хочешь сказать?

Бань Цзоу уже оправился от своего первоначального ужаса и сказал Ван Чуань и Хуан Цюань:

— Я сразу заметил огонь и обыскал комнату. Я пришел, когда пожар только начинался, желая спасти мастера, но на кровати никого не было.

Его лицо было холодным, в его глазах появилась ожесточенность. Существовал кто-то, способный украсть человека прямо у него из-под носа. Для скрытого охранника это был величайший провал.

— Я обязательно найду и верну мастера, — сказав эти слова, Бань Цзоу исчез.

Хуан Цюань и Ван Чуань столкнулись с горящим свирепым огнем беспокойством, не меньше того, что ощущал Бань Цзоу. Губы Хуан Цюань задрожали и она спросила у Ван Чуань:

— Что нам делать? Мы потеряли нашу принцессу. Его высочество не снимет с нас кожу?

— Содранная кожа будет еще легким наказанием, — Ван Чуань содрогнулась и онемела. Она вытащила Хуан Цюань и отступила. Огонь уже достиг двери, и во дворе начало собираться все больше и больше разбуженных слуг. Все они кричали:

— Пожар! Здесь пожар!

Хуан Цюань раздраженно прошипела сквозь стиснутые зубы:

— Черт возьми, как раздражает! Я действительно хочу убить их всех и забыть об этом!

— Успокойся немного, — утешила ее Ван Чуань. — Бань Цзоу уже отправился на ее поиски. Давай потушим огонь, а затем посмотрим, может, найдем какие-нибудь подсказки.

— Хорошо, тогда я приведу еще людей, — кивнула Хуан Цюань, после чего развернулась и выбежала из комнаты, громко крича: — Пожар! Кто-нибудь, потушите огонь!

Ван Чуань задыхалась от дыма и больше не могла оставаться на месте; однако она все еще хотела обыскать комнату еще раз. Поэтому просто порвала платье и прикрыла рот и нос. Она обыскала еще несколько мест, где огонь был менее сильным.

К сожалению, до тех пор, пока Хуан Цюань не вернулась с людьми, чтобы потушить огонь, Ван Чуань не нашла ни единой подсказки.

Пожар заставил проснуться всех, включая старейшину клана. Все собрались во дворе, где остановилась Фэн Юй Хэн. Яо Ши рыдала, отчаянно пытаясь помчаться вперед. Хуан Цюань крепко держала ее, повторяя:

— Молодой госпожи нет внутри. Госпожа, вы не должны рваться туда!

Но разве Яо Ши могла ее послушаться:

— Если ее там нет, почему она не выходит ко мне? А-Хэн! А-Хэн, скажи что-нибудь! Ты хочешь напугать свою мать до смерти?

Фэн Чэнь Юй слушала, как эта женщина зовет свою А-Хэн и называет себя матерью, и чувствовала бушующий внутри огонь, но когда она посмотрела на пепел, оставшийся от комнаты, она почувствовала себя очень счастливой.

Губы ее скривились в радостной усмешке. Стиснув зубы, она тихо пробормотала:

— Фэн Юй Хэн, было бы лучше, если бы ты сгорела так тщательно, чтобы даже костей не осталось. Такой человек, как ты, должна умереть!

— Что ты хочешь этим сказать? — внезапно около своего уха она услышала чей-то призрачный голос.

— Кто? — Чэнь Юй сильно испугалась и начала оглядываться вокруг. — Кто ты?

Пока она крутила головой, этот голос раздался в другом ее ухе. Это был мужской голос. Он было очень тих, но достаточно громок, чтобы она ясно расслышала:

— Если Фэн Юй Хэн сгорит насмерть в сегодняшнем пожаре, Фэн Чэнь Юй, я раздену тебя и брошу к диким людям в северном пригороде столицы.

Ноги Чэнь Юй задрожали и она непрерывно повторяла:

— Кто говорит? Кто?

К сожалению, она больше не слышала этого голоса. Однако слова, сказанные этим человеком, глубоко запали ей в душу.

Какова была ситуация в северных пригородах столицы? Она слышала, что именно там живут граждане самого низкого класса. Мужчины весь день стоят и ждут, когда кто-нибудь наймет их в качестве рабочих. Если не было работы, они стояли и говорили о женщинах. Жены каждой семьи просто оставались в пределах своих соломенных хижин. Ни одна не смела смешиваться с группами мужчин. Она слышала, что в прошлом году одна жена собиралась рожать. У нее не было выхода, и она пошла искать своего мужа. В результате в тот момент, когда она достигла какой-то группы мужчин, они голодными волками набросились на нее. Им было все равно, что она вот-вот родит. Они просто разложили ее на земле и сделали это.

В конце концов, ребенок был раздавлен в утробе, и женщина умерла.

Чэнь Юй, задыхаясь, упала на землю. Если бы ее бросили там... Она бы умерла.

— Старшая молодая госпожа, — вдруг над ней раздался чей-то голос. Удивленная, Чэнь Юй подняла голову, чтобы взглянуть, кто это был. Это оказалась Ван Чуань. Она сама не знала почему, но чувствовала, что Ван Чуань смотрела на нее с любопытством и с примесью легкого понимания. С первого ее взгляда она почувствовала, что все раскрыто. Она села и попыталась немного отползти назад, надеясь немного дистанцироваться от этой служанки. Но когда она отступила на один шаг, Ван Чуань сделала один шаг вперед. Только когда Чэнь Юй оказалась приперта спиной к колодцу и ей некуда было бежать, она услышала, как Ван Чуань тихо спросила ее: — Что именно вы и старший молодой мастер хотите сделать?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 152. Если брат ублюдок, то кто тогда отец?**

Чэнь Юй почувствовала, как ее разум взорвался!

Tри слова "старший молодой мастер" немедленно заставили ее сознание вернуться на кладбище на вершине горы Ци Фэн. Бесчисленные образы мелькали перед ее глазами. Гробницы, сексуальные отношения между Фэн Цзы Xао и И Юэ, ею пробитый камнем череп И Юэ, Фэн Цзы Хао, прижимающий ее к земле, приближающийся к ней своим отвратительным лицом.

Фэн Чэнь Юй закричала, держась за голову. Уткнувшись лицом в колени, она вопила:

— Убирайся! Убирайся!

Люди семьи Фэн заметили, что что-то происxодит, и подошли. Фэн Цзинь Юань шел впереди. Как только он подошел ближе, он услышал, как Bан Чуань спросила:

— Старшая молодая госпожа, что случилось?

Oн быстро пошел вперед и собирался оттолкнуть Ван Чуань в сторону. Он толкнул ее, но не сумел сдвинуть с места. Смущенный своим бессилием Фэн Цзинь Юань отругал ее:

— Прочь с дороги.

Только после этого Ван Чуань отступила на пару шагов. В то же время она не забыла напомнить Фэн Цзинь Юаню:

— Комната второй молодой госпожи загорелась, так почему премьер-министр Фэн не спросил о том, как вторая молодая госпожа?

Как только рука Фэн Цзинь Юаня схватила руку Чэнь Юй, он услышал, как Ван Чуань сказала это. Только тогда он понял, что он действительно не спросил, как Фэн Юй Хэн. Hо у него был свой образ мыслей:

— Разве рядом с вашей юной госпожой не находится скрытый охранник?

— Но вы ее биологический отец, — Ван Чуань продолжала давить на Фэн Цзинь Юаня. — Премьер-министр двора действительно способен быть столь предвзятым. Вы так относитесь к своей собственной дочери, так что будет с людьми в стране?

— Читаешь лекции премьер-министру? — Фэн Цзинь Юань пришел в ярость. — Хоть ты и из августейшего дворца, не забывайся! Ты все еще просто служанка. Тебе не нужно беспокоиться о семейных делах этого премьер-министра.

Ван Чуань скривила губы в насмешке. Она полностью проигнорировала предупреждение Фэн Цзинь Юаня. Просто взглянув на Фэн Чэнь Юй, она изменила тему:

— Старшая молодая госпожа плохо себя чувствует? Почему я не вижу вашу личную служанку, ту самую девушку — И Юэ, что приехала со старшей молодой госпожой?

Чэнь Юй задрожала и вдруг подняла голову, чтобы посмотреть на Ван Чуань. В ее сознании повторялся только один вопрос: -"Mожет быть, эта девушка знает, что именно она убила И Юэ?" Она отчаянно пыталась прочитать ответ в глазах Ван Чуань, но лицо этой девушки было совершенно нечитаемым, а взгляд — ясным. Как она могла что-то обнаружить?

Фэн Цзинь Юань не понял ситуацию и спросил:

— Где твоя служанка?

Чэнь Юй покачала головой, ее дыхание стало прерывистым:

— Я не знаю. Дочка ничего не знает! Отец, дочь очень напугана. Только что я снова увидела маму и дедушку!

Она так долго притворялась больной и одержимой, как никто знакомая с такой манерой поведения. Как только Фэн Цзинь Юань услышал это, он немедленно закрыл рот. Он боялся, что скажет что-то, чего не должен говорить, и разбередит что-то внутри сознания Чэнь Юй.

Ван Чуань ответила:

— Старшая молодая госпожа, не волнуйтесь. Через несколько дней мы отправимся на вершину горы Ци Фэн, чтобы сделать подношения, — она намеренно подчеркнула голосом "вершину горы Ци Фэн" и заставила Чэнь Юй облиться холодным потом.

В это время крики Яо Ши стали еще более истеричными:

— А-Хэн! А-Хэн, где ты? — внутри комнаты не было никакого намека на движение. Кроме людей, тушивших пожар, никто не выходил из комнаты. Яо Ши закричала, умоляя Хуан Цюань: — Иди, спаси А-Хэн. Разве ты не знаешь боевые искусства? Пожар теперь не такой сильный. Я прошу тебя, иди же за моей А-Хэн, — сказав это, она опустилась на колени.

Хуан Цюань быстро поддержала ее и еще раз сказала:

— Молодой госпожи действительно нет в комнате. Мы, слуги, уже все обыскали.

— Тогда где она? Почему она не вернулась после такого крупного инцидента?

Хуан Цюань не знала, как ответить, и могла только умоляюще посмотреть в сторону Ван Чуань.

Ван Чуань тоже подошла к ним. Помогая Хуан Цюань поддерживать Яо Ши, она начала успокаивать ее:

— Молодой госпоже было чем заняться, и она ушла до наступления темноты, — затем она наклонилась к уху Яо Ши и тихо сказала: — У молодой госпожи есть скрытый охранник его высочества. Она в порядке.

Только тогда Яо Ши немного успокоилась, но у нее все еще были некоторые сомнения. Она продолжала спрашивать:

— Какими вопросами ей нужно было заняться?

Также беспокоясь, подошли Ань Ши и Сян Жун. Ань Ши утешала Яо Ши, в то время как Сян Жун спросила у Ван Чуань:

— Сестра Ван Чуань, ничего же не случилось с моей второй сестрой, верно?

Ван Чуань кивнула:

— Третья молодая госпожа, не волнуйтесь. Ничего не случилось, — на самом деле она не была уверена, что все будет хорошо. Размер пожара заставил ее почувствовать необъяснимую раздражительность. У нее было плохое предчувствие, но она не могла сказать об этом Яо Ши.

Основательница Фэн была последней прибывшей. Когда она пришла, огонь уже был более или менее потушен, но в воздухе все еще висел удушающий дым. В тот момент, когда основательница зашла во двор, она начала кашлять. Увидев, что комната сгорела до такой степени, что остались только стены, она сразу же замерла на месте.

Старейшина клана Фэн также стоял во дворе и хмурился.

Он чувствовал, что этот пожар был довольно странным. Резиденция клана Фэн стояла сто лет и никогда не загоралась. Почему она вдруг загорелась после возвращения части семьи из столицы?

С другой стороны, была Фэн Чэнь Юй, которая время от времени начинала кричать. Старейшина клана посмотрел на сидящую рядом с колодцем, признанную самым красивым ребенком семьи Фэн, девушку. Он всегда чувствовал, что в ее взгляде была некая свирепость. Даже когда она, больная, кричала ерунду, это было невыносимо фальшиво.

Он ничего не понимал. Проницательный Фэн Цзинь Юань и основательница Фэн, как они могли быть одурачены такой плохой игрой?

Но больше всего его возмутил пожар в доме клана!

Фэн Цзинь Юань всегда хотел соревноваться и драться за то, что он не мог контролировать. Даже если в столице шла борьба не на жизнь, а на смерть, это не имело к нему никакого отношения. Но теперь, когда это коснулось резиденции клана, его терпению пришел конец.

— Так как твой дедушка скучает по тебе, я попрошу слуг сопроводить тебя на гору. Лично поклониться его могиле будет лучше, чем весь день бояться, — старейшина клана пристально смотрел на Чэнь Юй и говорил это без малейшего намека на эмоции.

Чэнь Юй неосознанно снова вскрикнула:

— Нет! Я не хочу подниматься на гору! Я не хочу идти на кладбище! Нет! Я не хочу!

Фэн Цзинь Юань схватил ее, бесконечно размахивающую руками, и веско сказал:

— Чэнь Юй! Приди в себя хоть немного!

Старейшина клана не мог не почувствовать любопытство, слушая крики Чэнь Юй:

— Так как болезнь исходит от сердца, почему бы не лечить ее источник? Разве ты вернулась не для того, чтобы сделать подношение? Если ты не поднимешься на гору и не сделаешь подношения своим предкам, как ты будешь лечить эту болезнь?

Основательница, наконец, немного оправилась и подошла. Увидев, что старейшина клана разговаривает с Чэнь Юй, она быстро попыталась выступить посредником:

— Давайте подождем дня рождения ее покойного дедушки и поднимемся на гору вместе!

Старейшина клана посмотрел на основательницу и спросил в замешательстве:

— Почему бы не вылечить болезнь раньше?

Та не знала, как реагировать, однако в разговор вступила Ван Чуань:

— Почему бы не привести старшего молодого мастера с горы? Брат и сестра близки, так старшая молодая госпожа немного утешится.

— Нет! — закричала Чэнь Юй еще более пронзительно. — Я не хочу его видеть! Даже если я умру, я не хочу видеть этого ублюдка!

— Точно, — заговорила стоявшая в стороне, наблюдая за шоу, Хань Ши: — Это ваш единокровный брат. Он — сын мужа. Если вы оскорбляете его, называя ублюдком, тогда кто же муж?

— Закрой свой рот! — Фэн Цзинь Юань почувствовал, что теряет лицо! Как могли эта незначительная наложница и дочь быть настолько беспечными перед старейшиной клана и слугами клана Фэн?

— Пожар потушен? Если да, то возвращайся в свои комнаты и спи! Здесь тебе нечего делать! — он отругал Хань Ши. На его лице теперь было просто раздражение. В его взгляде отсутствовала та безумная любовь, что была у него к ней раньше.

Хань Ши горестно стенала в душе, слезы выступили у нее на глазах. Отвернувшись, она ушла.

Цзинь Чжэнь, которая следовала за Фэн Цзинь Юанем, была немного встревожена. Она посмотрела на выражения лиц Ван Чуань и Хуан Цюань и почувствовала, что что-то не так. Если Фэн Юй Хэн действительно в порядке, почему эти две служанки так запаниковали?

— Муж, — она мягко пошла вперед и тихо сказала: — в любом случае болезнь старшей молодой госпожи — это не то, что можно вылечить за день или два. Как насчет того, чтобы помочь ей вернуться в свою комнату, чтобы дать отдохнуть? Муж, самое неотложное дело на данный момент — искать вторую молодую госпожу!

Фэн Цзинь Юань, очевидно, понимал, что должен волноваться о том, что случилось с Фэн Юй Хэн; однако он искренне надеялся, что эта дочь внезапно умерла. Будет лучше, если этот огонь превратит ее в пепел. Кто знает, от какого количества головной боли это спасет семью Фэн? С этого момента ему больше не нужно будет взаимодействовать с девятым принцем.

Цзинь Чжэнь так долго заботилась о Фэн Цзинь Юане, как она могла не знать, о чем он думал? Но Цзинь Чжэнь не надеялась, что Фэн Юй Хэн умерла. Только при Фэн Юй Хэн она смогла зажить хорошей жизнью.

При этом она тихо напомнила:

— Вторая молодая госпожа уехала с семьей. Если что-то случится, боюсь, что будет трудно дать объяснение девятому принцу.

Фэн Цзинь Юань беспомощно кивнул и приказал двум служанкам помочь Чэнь Юй вернуться в ее комнату. После того как Чэнь Юй покинула двор, он все еще был смущен. Почему он даже мельком не заметил личную служанку Чэнь Юй?

Увидев, как Чэнь Юй уходит, старейшина клана снова заговорил:

— Цзинь Юань, у тебя много дочерей, но в генеалогических записях моей семьи Фэн есть только А-Хэн.

Фэн Цзинь Юань нахмурился и хотел сказать несколько слов опровержения, но не осмелился.

Да Шунь считала сыновнее благочестие самым важным. Если бы то, что он открыто противостоял старейшине клана, дошло до императора, это было бы не очень хорошо.

— Внук понимает, — почтительно ответил он. Затем он спросил Ван Чуань и Хуан Цюань: — Куда именно делась ваша молодая госпожа?

Сейчас Ван Чуань тревожилась. Обычно, основываясь на способностях Бань Цзоу находить людей и его скорости, если Фэн Юй Хэн находилась поблизости, он должен был уже найти ее, но почему до сих пор этого не случилось?

Она прикинула время. С момента их возвращения с горы Ци Фэн до того момента, когда Фэн Юй Хэн уснула (и она с Хуан Цюань покинули комнату) и начался пожар. В целом, человек даже не успел бы выпить полстакана чая. Какими вообще способностями обладали те люди, сумев не только похитить совсем не слабую Фэн Юй Хэн из-под носа Бань Цзоу, но и даже сумев спрятаться за такой короткий промежуток времени?

Ван Чуань вздрогнула, но ничего не сказала. Даже Фэн Цзинь Юань запутался. Может ли быть, что Фэн Юй Хэн действительно сгорела заживо?

— Девушка Ван Чуань, — Цзинь Чжэнь волновалась, — где именно вторая молодая госпожа? Скажи что-нибудь!

Яо Ши тоже чувствовала, что Ван Чуань немного не в себе. Спокойствие, которое она, было, обрела, исчезло, и женщина неосознанно направилась к комнате, которая была сожжена дотла.

Ань Ши и Сян Жун удержали ее с лицами полными беспокойства. Ань Ши увидела, что Ван Чуань ничего не сказала, и спросила Хуан Цюань:

— Что именно произошло?

— Забудем об этом! Я просто скажу правду! — она пошла вперед, встала прямо перед Фэн Цзинь Юанем и громко сказала: — Наша молодая госпожа пропала.

— Что? — вскричали все в один голос.

Рассердился даже старейшина клана:

— Когда это было обнаружено?

— В то время, как вспыхнул пожар, — Ван Чуань перехватила инициативу, — сразу после трех утра Хуан Цюань пошла посмотреть, спит ли молодая госпожа, все ли хорошо. В то время молодая госпожа была еще в порядке и спала в постели. После этого не прошло и пяти минут, как вспыхнул пожар. Когда мы ворвались, чтобы спасти ее, молодая госпожа уже пропала.

— Вы уверены, что обыскали всю комнату? — основательница была очень обеспокоена, услышав, что Фэн Юй Хэн пропала. Устав от поездки, она надеялась, что та поможет ей поддержать ее здоровье. Как получилось, что она пропала в первую же ночь? — Обыскали ли все уголки? Вы искали под кроватью? Это резиденция клана. Она отличается от ее павильона в столице. Что если она не смогла привыкнуть к кровати и закатилась под нее? — у старушки все еще было другое предложение, которое она так и не сказала: тогда она могла и не сгореть заживо?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что то, что основательница сказала, было логично, и не мог не начать стенать:

— Моя бедная дочь!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 153. Яо Ши не слабая**

Хуан Цюань взглянула на Фэн Цзинь Юаня с пpезрением и невежливо сказала:

— Mинистр Фэн начал оплакивать дочь слишком рано. Юная госпожа не настолько глупа, — уж в чем в чем, а в способностяx молодой госпожи их семьи она была уверена. Oна и не смогла встать с кровати? Aбсолютно невозможно!

— Eсли ее нельзя найти, просто сообщите об этом! — раздался голос Хань Ши.

— Pазве мы не велели тебе уйти и лечь спать? — сердито крикнула основательница. — Почему ты вернулась обратно?

Но вернулась не только Хань Ши, которая была отправлена обратно. В это время вернулась и Фэн Чэнь Юй, она-то и ответила Хань Ши:

— Нет! Мы не должны сообщать об этом!

Фэн Чэнь Юй изначально не хотела возвращаться. Но, хотя она боялась, ей хотелось узнать, действительно ли Фэн Юй Хэн была в комнате или нет. Поэтому она развернулась и пришла обратно, и просто услышала, как Хань Ши сказала это.

Это не должно быть предано огласке! Фэн Юй Хэн, в конце концов, дочь премьер-министра. Если об этом сообщат, то будет проведено расследование. И этот идиот Фэн Цзы Хао будет очень легко вычислен. Она не верила, что тот сможет справиться с чем-то подобным. Вполне возможно, что он, в конечном итоге, потянет ее за собой.

Нет! Она определенно не могла позволить этому стать известным во дворце!

— Отец, — Чэнь Юй быстро подошла к Фэн Цзинь Юаню, — об этом действительно нельзя сообщать!

Фэн Цзинь Юань посмотрел на трезво рассуждающую Чэнь Юй и даже опешил немного. Kазалось, что человек, сидевший рядом с колодцем, не был его дочерью. Его дочь просто должна быть образованной и обладать уравновешенной красотой.

— Скажи мне, почему мы не должны? — настроение Фэн Цзинь Юаня немного улучшилось. Ему было все равно, что с Фэн Юй Хэн, но он не смел сделать даже малейшего промаха ради благополучия своей старшей дочери.

Чэнь Юй не сразу ответила, вместо этого поклонившись ему и извинившись за свои предыдущие действия:

— С тех пор как я вернулась с похорон лорда Бу, ход моих мыслей стал беспорядочным. Иногда это приводило к галлюцинациям и доставляло людям в семье большие неприятности. Чэнь Юй не специально, но когда болезнь берет верх, я перестаю это контролировать. Надеюсь, отец простит это.

Фэн Цзинь Юань взволновался. Эта его дочь была поистине национальной милостью. Она — будущая надежда семьи Фэн. Он растил ее в надежде, что однажды она займет трон императрицы. Однако недавно Чэнь Юй заболела. С этой болезнью оказалось трудно справиться, из-за чего он чувствовал себя довольно огорченным.

— Как отец может винить тебя, — Фэн Цзинь Юань издал длинный вздох. Протянув руку, он удержал Чэнь Юй за плечо. — Ты дочь, которой отец больше всего гордится. Несмотря ни на что, отец не будет тебя винить.

Чэнь Юй почувствовала себя тронутой, и пара слезинок появилась в уголках ее глаз. Она осторожно вытерла их, а затем продолжила то, что говорила:

— Если об этом станет известно, эта информация разойдется мгновенно. Вторая сестра исчезла посреди ночи. Если это выйдет наружу, как вторая сестра сможет продолжать жить?

— Чэнь Юй действительно тщательно подумала об этом, — Фэн Цзинь Юань кивнул в знак согласия.

— Чэнь Юй думает о репутации второй сестры. Надеюсь, отец еще подумает над этим.

— То, что сказала Чэнь Юй, правильно, — кивнула основательница. — Если слух об этом распространится, репутация А-Хэн будет затронута, — сказав это, она посмотрела на старейшину клана. Она хотела получить какое-то подтверждение, но все, что она увидела, это хмурого мрачного старика.

Яо Ши посмотрела на так называемых родственников, и тех окатило холодом ее взгляда:

— Тогда как муж и свекровь решат этот вопрос?

— Я пошлю людей искать ее, — сказал Фэн Цзинь Юань.

— Это не столица, — Яо Ши разочарованно покачала головой. — С нами не так много слуг. Хотя округ Фэн Тун не большой, но и не маленький. В окрестностях есть горы. Основываясь на текущей численности семьи Фэн, как ее можно найти?

Чэнь Юй обернулась и посмотрела на Яо Ши своим взглядом Бодхисаттвы и терпеливо посоветовала:

— Наложница-мать Яо, ты должна больше думать о репутации второй сестры! Что для девушки важнее репутации?

Яо Ши внезапно свирепо посмотрела на Чэнь Юй. Та не была готова к такому — не думала, что слабовольная Яо Ши способна смотреть на кого-то так. Она не могла не отступить на пару шагов.

Затем она услышала, как Яо Ши сказала:

— Важнее репутации? — повторила она и покачала головой. — Для меня нет ничего важнее жизни А-Хэн. Кроме того, она всего лишь пропала. Это не имеет ничего общего с ее репутацией, это не повредит ей, если кто-то целенаправленно не будет распространять вредоносные слухи. Однако... — она повернулась к Фэн Цзинь Юаню, — когда это вас заботила репутация А-Хэн?

— Яо Ши! Тебе лучше знать, что правильно, а что нет! — Фэн Цзинь Юань пришел в ярость.

— Муж, пожалуйста, успокойтесь, — Цзинь Чжэнь быстро протянула руку и погладила его по спине. — Вы абсолютно не должны сердиться!

Однако Яо Ши вдруг начала улыбаться. Взглянув на Фэн Цзинь Юаня, она сказала:

— Именно потому, что я слишком хорошо знала, что правильно, а что — нет, я и попала в эту ситуацию.

Фэн Цзинь Юаню было немного страшно смотреть на Яо Ши. Он действительно не понимал, провела ли эта женщина слишком много времени с Фэн Юй Хэн. Почему она стала такой жестокой?

Чэнь Юй снова начала вытирать слезы и сокрушаться:

— Я действительно думаю о второй сестре. Почему наложница-мать Яо стала такой злой?

Основательница тоже чувствовала, что Яо Ши зашла слишком далеко, и не могла не спросить:

— Тогда что именно ты хочешь, чтобы семья Фэн сделала?

— Сообщите об этом! — откровенно ответила Яо Ши. — Только правительственные чиновники округа Фэн Тун знакомы с местностью. Также магистрат округа Фэн Тун обладает большим количеством людей.

— Если это произойдет, то репутация второй сестры, безусловно, будет разрушена! — встревоженно закричала Чэнь Юй. — Наложница-мать Яо! Ты абсолютно точно не должна этого делать!

Фэн Цзинь Юань тоже сердито упрекнул ее:

— Ерунда! Я уже принял решение по этому вопросу. Наша семья Фэн пойдет искать ее. Мы определенно не будем сообщать об этом!

— Они обе ваши дочери, но из-за того, что случилось с моей семьей Яо, вы так обращаетесь с А-Хэн? — сердито стиснула зубы Яо Ши. — Если наступит день, когда семья Яо вернется, не пожалейте об этом!

Слова Яо Ши заставили всех в семье Фэн поразиться, даже старейшина клана направил пытливый взгляд в ее сторону.

Он, конечно, знал, что что-то случилось с семьей Яо, но никогда не думал, что дочь семьи Яо, которую угнетали многие годы, будет в состоянии взорваться.

Но, подумав о пропавшей девушке и паре ее таинственных глаз, которые, казалось, видели правду во всем, старейшина клана почувствовал, что мать, раскрывающая свою суровую и сильную сторону, не была невозможна.

Он внутренне поаплодировал Яо Ши за ее сопротивление; однако он услышал, как Фэн Цзинь Юань сказал:

— Не волнуйся. Даже если такой день действительно настанет для семьи Яо, я не буду сожалеть о своих сегодняшних действиях.

Старейшина клана почувствовал, что внук его семьи Фэн действительно был ее разочарованием. Его дочь пропала, более того, пропала во время пожара. Мало того, что его это не заботило, он еще и не спешил ее искать. Кроме того, он не собирался сообщать об этом. Он хотел полагаться только на слуг семьи Фэн. Они привезли из столицы совсем немного слуг, а в резиденции клана Фэн было не так много молодых и трудоспособных людей. По большей части, они все были старыми и слабыми. Если такие, как они, обыщут все вокруг, разве они смогут найти ее?

Издав длинный вздох, он указал на Фэн Цзинь Юаня и сказал:

— Я должен спросить тебя, если этот ребенок умрет неестественной смертью из-за того, что ты не смог найти ее, что ты будешь делать?

Взгляд Фэн Цзинь Юаня на мгновение стал странным, в нем промелькнула безжалостная злоба. И надежда. После некоторого молчания он сказал:

— Тогда такова и была ее жизнь.

Вся семья Фэн ахнула от удивления, когда старейшина клана прервал его:

— Хорошо! Очень хорошо! В моей семье Фэн никогда не было такого молодого поколения, как вы. Лорд премьер-министр, после того, как вы закончите делать подношения предкам двадцать восьмого числа этого месяца, возвращайтесь. В будущем возвращаться сюда вам не придется. Вы можете забрать могилу отца на вершине горы Ци Фэн, если захотите. Просто выберите день и заберите его. Что касается наложницы семьи Чэнь, она была похоронена за пределами родового захоронения, так что это не имеет отношения к семье Фэн, — сказав это, старейшина клана отвернулся, добавив: — Я также не хочу больше вас видеть.

— Это... — основательница отреагировала первой и быстро сделала несколько шагов вперед. — Только из-за какой-то дочери наложницы, ты изгоняешь нас из семьи Фэн?

— Из-за дочери наложницы? — старейшина клана еще раз напомнил ей: — С того момента, как ты приехала вчера, семья Фэн узнала в ней дочь первой жены. Ей принадлежит одна из записей в генеалогическом древе семьи Фэн. Я не буду убирать ваши имена из семьи Фэн. Они все еще останутся в записях, так что вы все еще Фэн. Но больше в них не появится записей о вас. Это жертва и для нас, потому что Фэн Цзинь Юань стал чиновником. С этого момента вы сами по себе.

После того как старейшина клана закончил говорить, он развернулся и ушел. Он больше не обращал внимания на что-то кричавшую основательницу, когда выходил со двора.

Основательница хотела, чтобы Фэн Цзинь Юаню пришла в голову хоть какая-то идея, но она увидела Яо Ши и Ань Ши, и даже Сян Жун, стоящих рядом. Эти трое просто стояли напротив Фэн Цзинь Юаня, заложив руки за спины. Это выглядело, как будто вот-вот начнется драка, особенно учитывая яростный вид Яо Ши. Ее отчаянный взгляд заставлял других чувствовать себя потрясенными.

— Муж, — после долгого времени, начала говорить Ань Ши, — если наступит день, когда что-то случится с моей дочерью, будет ли муж игнорировать это?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что эти женщины были слишком неразумны:

— Когда я что-то игнорировал? После рассвета я пошлю людей на поиски!

— После рассвета? — Яо Ши была возмущена. — Почему бы не пойти прямо сейчас? Мы действительно должны ждать до рассвета? Если А-Хэн была похищена, то разве вы не понимаете, как далеко похититель может убежать всего за несколько часов?

— Но небо все еще темное, — вмешалась Чэнь Юй. — Даже если послать слуг сейчас, не будет никакого способа найти ее!

— Старшая молодая госпожа считает всех своих младших сестер бельмом на глазу? — вышла Ань Ши из себя. — Если что-то произойдет с третьей юной госпожой, вы останетесь единственной дочерью поместья.

В это время Цзинь Чжэнь нахмурилась и с любопытством спросила Фэн Цзинь Юаня:

— Этот огонь был действительно странным! Муж должен выяснить, почему эта комната загорелась, иначе как мы будем спать по ночам? Сегодня загорелась комната второй юной госпожи, завтра вечером, возможно, загорится комната этой наложницы. Эта наложница очень боится.

Фэн Цзинь Юань не мог противостоять этому взгляду Цзинь Чжэнь. Какое-то время он нежно утешал ее:

— Не волнуйся. Я обязательно займусь этим вопросом.

Услышав это, Чэнь Юй свирепо посмотрела на Цзинь Чжэнь, и этот взгляд та случайно перехватила и не могла не задуматься об этом.

Продолжать стоять вот так было бессмысленно. В конце концов, основательница махнула рукой:

— Возвращаемся! Слуги скоро будут высланы на поиски. Я только надеюсь, что небеса помогут А-Хэн, и она сможет безопасно вернуться.

Только тогда они разошлись. Даже Ван Чуань и Хуан Цюань не остались, так как они пошли поддерживать Яо Ши.

Основательница уходила последней. Она сказала Фэн Цзинь Юаню:

— Я надеюсь, что А-Хэн найдут и возвратят. Я также надеюсь, что мои внучки будут в безопасности. Но ты — глава семьи, и раз ты принял решение, я, естественно, его выслушаю. Но ты не должен перебарщивать. Во-первых, это недостойно. Во-вторых, необходимо тщательно продумать, что будет происходить в столице. Две служанки А-Хэн — это тебе не шутки. Как только сегодняшние события станут известны августейшему принцу, ты должен четко знать, что произойдет, и без моего напоминания.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 154. Поиск подсказок**

Фэн Цзинь Юань с благодарностью взглянул на основатeльницу:

— Большое спасибо матери за понимание. Cын знает все, что нужно.

— Хорошо, — основательница кивнула. Pазвернувшись, она вышла из двора с помощью бабушки Чжао. Уxодя, она сказала: — Сын, ты уже взрослый. У тебя свои планы. Tвои дети такие же. Я надеюсь, что когда ты состаришься, ты не будешь таким же бессильным, как я. Яо Ши права. Если наступит день, когда семья Яо вернется к своей прежней мощи, будет слишком поздно для тебя сожалеть об этом.

Фэн Цзинь Юань нахмурился, но ничего не сказал. По правде говоря, он учел слова, сказанные Яо Ши ранее. Oтношение императора к семье Яо уже было ясно — Цзы Жуй поступил в академию Юнь Лу, а внукам семьи Яо будет разрешено участвовать в имперских экзаменах. A с чувствами девятого принца к Фэн Юй Хэн, до тех пор, пока он желал этого, простить семью Яо было так же просто, как и сказать это.

Что до его нынешнего положения, если бы он не продолжал быть непреклонным, то что бы осталось... от его репутации!

Он долго размышлял, потом слегка приподнял голову и позвал в пустоту:

— Скрытый страж!

Промелькнула человеческая тень, и скрытый охранник, одетый в черное, уже стоял перед Фэн Цзинь Юанем.

— Вы обнаружили какие-нибудь передвижения? — спросил он.

— Скрытый страж второй молодой госпожи ищет, но он все еще не нашел ее, — ответил призванный. — Kажется, вторая молодая госпожа вдруг пропала.

Hовости, принесенные скрытым охранником, заставили Фэн Цзинь Юаня нахмуриться. Скрытый охранник Фэн Юй Хэн был послан девятым принцем. Если даже он не мог найти ее, то что это значило?

Фэн Цзинь Юань не мог не обратить внимание на сгоревшую комнату. Может ли быть, что она действительно была сожжена заживо?

Это невозможно! Он эгоистично покачал головой. Если бы Фэн Юй Хэн действительно умерла так легко, она бы не вызывала у него такую головную боль.

— Следите за передвижениями другой стороны, — отдал Фэн Цзинь Юань приказ скрытому охраннику, — вы, ребята, также отправляйтесь на поиски. Я должен увидеть ее, живой или мертвой.

Скрытый охранник сложил ладонь в ладонь, а затем мгновенно исчез.

Фэн Цзинь Юань стоял один, но чем дольше он думал, тем больше чувствовал, что это было странным. Например, Цзинь Чжэнь сказала, что этот огонь был странным. Он также не верил, что резиденция клана Фэн загорится без видимой причины. Кроме того сегодня Чэнь Юй тоже вела себя довольно необычно.

Но он все равно предпочел бы, чтобы Фэн Юй Хэн погибла в этом пожаре. Хотя он не смог бы объяснить это девятому принцу, он не мог контролировать такие вещи, как огонь. Когда придет время, он возложит всю ответственность на Фэн Юй Хэн и сделает вид, что пожар возник из-за ее невнимательности.

В худшем случае, он первым придет к императору. У него еще остался козырь. Каждый год зима сильнее всего ударяла по северным районам Да Шунь. В этом году он заранее сделал приготовления. Мало того, что у него были связи со всеми торговцами рисом в этом районе, он также довольно много думал о городской обороне. Когда придет время, он проговорит все это императору, в конце концов, вопросы страны на первом месте. Он считал, что девятый принц не будет действовать, как ему захочется.

У Фэн Цзинь Юаня был план, поэтому он начал с нетерпением ждать полного исчезновения Фэн Юй Хэн.

В это время рядом с Яо Ши в комнате находились Ань Ши и Сян Жун. Ван Чуань отчаянно сдерживала Хуан Цюань, которая изо всех сил пыталась вырваться, крича:

— Не останавливай меня! Дай мне убить Фэн Чэнь Юй! Независимо от того, что с молодой госпожой, я должна убить эту девку, только тогда я смогу успокоиться.

— Хуан Цюань, послушай меня, — Ван Чуань едва сдерживала ее. — Мы не можем нарушать порядок! Как только мы нарушим порядок, будет еще труднее искать юную госпожу. Сейчас мы не можем ее найти, но и Бань Цзоу тоже. Если семья Фэн будет занята только Фэн Чэнь Юй и откажется от поисков, то молодая госпожа окажется в еще большей опасности!

— Эта Фэн Чэнь Юй днями напролет обманывает других! Как она приставала к семье Фэн, чтобы мы приехали в округ Фэн Тун! — слезы лились по сердитому лицу Хуан Цюань. — Как она могла быть одержима? Разве вы не следили за ней до горы Ци Фэн? Вы что-то обнаружили?

Ван Чуань покачала головой. Она не хотела скрывать правду от Хуан Цюань, но не хотела и рассказывать, что произошло на вершине горы Ци Фэн, когда рядом были Яо Ши, Ань Ши Сян Жун. Поэтому она просто сказала Хуан Цюань:

— Ничего особенного. Она поднялась на гору, чтобы встретиться с Фэн Цзы Хао.

Яо Ши также посоветовала Хуан Цюань:

— Не торопись урегулировать долги с другими. Подумай немного. Кроме людей семьи Фэн, кто еще является врагом А-Хэн? А-Хэн пропала, очень вероятно, что ее кто-то похитил. Похищение человека — это не то, на что способен нормальный человек.

Хуан Цюань, наконец, успокоилась и посмотрела на Ван Чуань, которая вслух начала рассуждать:

— Помимо семьи Фэн, есть семья Чэнь. Как только мы прибыли в округ Фэн Тун, мы все это увидели. Семья Чэнь действительно ненавидит вторую молодую госпожу.

Хуан Цюань добавила:

— Есть еще Цин Лэ и семья Бу. Они тоже враги.

Ань Ши задумалась на некоторое время, а затем сказала:

— Семья лорда Дин Ань больше не должна иметь таких возможностей. После лишения титула, разве они могли обладать способностями или мужеством, чтобы забрать молодую госпожу из поместья премьер-министра? Кроме того, учитывая внешность Цин Лэ, она не может выйти.

Хуан Цюань не согласилась:

— Наложница-мать Ань, вы помните, дело с Залом Сотни Трав? Разве возмущавшиеся не сказали, что это была женщина в бамбуковой шляпе, которая послала их доставить неприятности второй молодой госпоже?

Услышав слова Хуан Цюань, Ань Ши задумалась на некоторое время, но Яо Ши покачала головой:

— Я тоже не думаю, что это сделала Цин Лэ. Она лысая. Надеть бамбуковую шляпу, чтобы навредить другим, это все равно, что сказать, что она сделала это. Хотя эта девушка не умна, она не должна быть такой уж глупой.

У Хуан Цюань больше не было идей, и она посмотрела в сторону Ван Чуань. Та сказала:

— Если основываться на наших рассуждениях о дворце Дин Ань, эта бывшая княжна Цин Лэ не должна обладать такими возможностями. Анализ госпожи верен. Это не она.

Сян Жун внезапно заговорила:

— У семьи Бу есть поддержка драгоценной императорской наложницы. У них также есть сын-генерал. С момента своего первого появления перед второй сестрой Бу Ни Шан выступает против нее. Этот вопрос, скорее всего, связан с ней.

— Это возможно, — кивнула Яо Ши. — Семья Бу всегда была амбициозной и гордой. Похороны лорда Бу только что закончились. Еще не минуло и сотни дней, так что для семьи Бу невозможно не сердиться. То, что они могли сделать что-то настолько неблагоразумное, очень возможно.

Ван Чуань слегка вздохнула и посоветовала Яо Ши:

— Госпожа, не думайте слишком много об этом. Молодую госпожу защищает скрытый охранник его высочества. Он уже начал поиски. Я также пошлю письмо его высочеству, чтобы он быстро приехал в округ Фэн Тун.

— Мы всегда беспокоим принца, правда… — начала извиняться Яо Ши.

— Госпожа, не говорите так, как будто вы посторонняя, — ответила Хуан Цюань. — Вторая молодая госпожа будет беспокоить его высочество всю жизнь, и его высочеству это нравится.

— Старшая сестра, успокойся, — утешила ее и Ань Ши. — если его высочество девятый принц прибудет сюда, вторая молодая госпожа, безусловно, будет в порядке.

Яо Ши кивнула, явно все еще беспокоясь. Но сейчас у нее не было других вариантов.

Ван Чуань и Хуань Цюань помогли Яо Ши прилечь отдохнуть, прежде чем покинули комнату с Ань Ши и Сян Жун.

Проводив Ань Ши и Сян Жун, они вернулись в свои комнаты. Только после этого Хуан Цюань вернулась к более ранней теме и спросила:

— Что именно произошло на вершине горы?

Ван Чуань рассказала ей все. Услышав это, Хуан Цюань снова почувствовала желание убить Фэн Чэнь Юй. Но ее рациональный ум все еще оставался таковым, поэтому она напомнила Ван Чуань:

— Мы должны пойти осмотреть вершину горы. Если это действительно были они, то Фэн Цзы Хао будет что-то предпринимать.

— Бань Цзоу определенно уже сделал это, — сказала Ван Чуань. — Сейчас мы должны позаботиться о госпоже. Из-за этой ситуации с молодой госпожой мы не должны допустить, чтобы что-то случилось с госпожой. Кроме того... — грустное выражение появилось на ее лице. — Когда мы снова увидим его высочество, я боюсь, что нам обеим, а также Бань Цзоу... придется совершить самоубийство, чтобы искупить нашу неудачу.

Хуан Цюань застыла, но тут же вспомнила правила, установленные его высочеством августейшим принцем, и не могла не помрачнеть.

Вот именно. Его высочество девятый принц всегда был предельно ясен, награждая и наказывая своих людей. Сегодня их принцесса погибла, хотя находилась под их опекой. Как они могли встретиться с его высочеством?

Они замолчали на некоторое время. Примерно через два часа вернулся Бань Цзоу. Он по-прежнему выглядел, как обычно, дьявольски, когда пересек комнату; однако от него веяло холодом. Ван Чуань знала, что Бань Цзоу тоже в смятении, так как его цингун больше не был на пике.

— Есть какие-нибудь новости? — быстро спросила Хуан Цюань.

— Никаких, — Бань Цзоу покачал головой. — Я тщательно обыскал весь округ Фэн Тун. Я даже осмотрел горный хребет Ци Фэн, но не нашел никаких подсказок.

— Что насчет Фэн Цзы Хао?

— Он спал все это время, — Бань Цзоу вытер пот, — я уже отправил письмо его высочеству и рассказал о произошедших событиях. Никто из нас троих не сможет сбежать, — все трое прекрасно понимали, что понесут наказание от имени августейшего дворца.

Эти трое пытались придумать способ найти Фэн Юй Хэн. Что касается Фэн Цзинь Юаня, его скрытый охранник стоял перед ним и держал голубя:

— Это почтовый голубь, посланный скрытым охранником со стороны второй молодой госпожи. Он был захвачен этим слугой.

Фэн Цзинь Юань удовлетворенно кивнул. Протянув руку, он взял его и умело снял записку с лапки. Взглянув на нее, он холодно фыркнул:

— Он все еще хочет позвать августейшего принца в округ Фэн Тун? Оптимисты! — сказав это, он раздавил голубя, а затем холодно приказал скрытому охраннику: — Это не должно стать известно в столице. Ни девятый, ни седьмой принцы не должны об этом узнать. Начиная с сегодняшнего дня, перехватывать всех их почтовых голубей!

— Этот слуга повинуется.

В ту ночь ни один человек в резиденции клана Фэн не спал спокойно. Воздух все еще был полон густым запахом дыма, который напоминал всем, что ребенок семьи Фэн исчез без следа.

Когда солнце, наконец, взошло, некоторые из слуг, которые отправились на поиски Фэн Юй Хэн, вернулись. Фэн Цзинь Юань заменил их другими. Казалось, что он прикладывал усилия.

Яо Ши, не двигаясь, сидела в своей комнате. Ее завтрак должны были принести слуги. Ань Ши и Сян Жун также попросили своих служанок помочь с поиском. У них была только одна цель. Найти Фэн Юй Хэн.

Основательница спокойно договорилась о том, что они пойдут делать подношения через пять дней. Она вообще не упоминала о Фэн Юй Хэн, но когда она смотрела, как люди, искавшие Фэн Юй Хэн, приходят и уходят, ее взгляд становился обеспокоенным.

Во второй половине дня, когда основательница уже не находила себе места от беспокойства, все собрались около нее. Чэнь Юй была рядом с ней, как послушный котенок. Время от времени она наливала чай или массировала плечи старушки. Та немного отвлеклась, почувствовав, что Чэнь Юй не прикладывает должные усилия, поэтому просто оттолкнула ее:

— Иди, отдохни в сторонке. Тебе нет необходимости делать такие вещи, — сказав это, она помахала Цзинь Чжэнь: — Подойди, помассируй мои плечи.

Чэнь Юй опустила уголки губ, когда ее отослали. Свет мелькнул в ее глазах, прежде чем она немедленно пришла в себя. Молодая служанка вышла вперед, чтобы помочь Чэнь Юй сесть. Когда она наклонилась, то тихо сказала прямо ей на ухо:

— Старшая молодая госпожа удовлетворена результатами наркотика в воске?

Чэнь Юй была шокирована. Она повернула голову, чтобы посмотреть на служанку, но та ушла сразу же после того, как помогла ей сесть. Держа поднос с чаем, она вышла из комнаты.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 155. Фэн Чэнь Юй, ты не сможешь убежать**

В это вpемя Цзинь Чжэнь поменялась местами с Чэнь Юй и начала двигать руками вверх и вниз по плечам основательницы. Массаж позволил старухе, наконец, успокоиться.

— Через пять дней вся семья поднимется на гору, чтобы сделать подношения предкам, — наконец, когда прибыла Яо Ши, основательница начала говорить по официальным вопросам. — То, что должно быть подготовлено, более или менее готово. Все, что осталось — это вы, дети. Вы должны стать близкими своему дедушке, — пока она говорила, она смотрела на Сян Жун. Вчера вечером эта третья внучка и ее наложница-мать стояли вместе с Яо Ши и спорили с Фэн Цзинь Юанем. Oсновательница чувствовала, что это действительно стало бельмом на глазу. По ее мнению, Сян Жун всегда была робкой, но в какой-то момент этот ребенок изменился. — Сян Жун, иди в комнату и приготовь погребальные бумаги. Лично подготовь двести банкнот для своего деда.

Услышав это, Сян Жун нахмурилась. Она искала Фэн Юй Xэн все утро, так что еще не обедала. Она была готова продолжить поиски после, но из-за основательницы у нее больше не будет времени на поиски сестры.

Сян Жун чувствовала себя обиженной, но не посмела бунтовать против воли основательницы. Она могла только радостно кивнуть головой:

— Внучка понимает.

Aнь Ши беспомощно вздохнула, но ничего не сказала. В конце концов, они были только наложницей Фэн Цзинь Юаня и его дочерью. В этой семье у них не было абсолютно никакого положения.

— Есть еще один важный вопрос, — основательница еще раз заговорила. — Через некоторое время я пошлю людей, чтобы вернуть Цзы Хао. Делать подношения предкам следует всей семьей. Вы должны должным образом подготовиться. Если вам нечего делать, то не выходите на улицу.

Kак только эти слова прозвучали, она ощутила на себе свирепый взгляд Яо Ши.

Основательница неосознанно отвернулась, не смея противостоять ей.

Она ничего не могла сделать. Фэн Цзинь Юань ясно дал понять, что хочет защитить Чэнь Юй. Если выбирать из этих двух внучек, она на самом деле немного благоволила Фэн Юй Хэн; однако, что касается ее собственного сына… Это был другой вопрос.

Семья Фэн по-прежнему полагалась на Фэн Цзинь Юаня. Внучки же воспитывались в доме только временно, до замужества.

Фэн Цзы Хао вернулся в резиденцию клана в сумерках. Как только он вернулся, то бросился к основательнице и Фэн Цзинь Юаню, чтобы поклониться.

Чэнь Юй тоже присутствовала. Она не знала, было ли это психологическим феноменом, но чувствовала, что Фэн Цзы Хао смотрел на нее глазами, наполненными похотью.

Она с отвращением отвернулась, но услышала, как Фэн Цзы Хао сказал:

— Прошло много времени с нашей последней встречи, сестренка. Я действительно скучал по тебе. С тобой все хорошо?

Фэн Чэнь Юй только фыркнула и закатила глаза.

— Твой старший брат говорит с тобой, — нахмурилась основательница. — Почему ты так себя ведешь? — с момента пропажи Фэн Юй Хэн она не хотела показывать доброту по отношению к Чэнь Юй.

У Чэнь Юй не было другого выбора, она могла только стиснуть зубы и ответить:

— Все хорошо. Большое спасибо старшему брату за заботу.

— Если с младшей сестренкой все в порядке, то и я в порядке. Теперь, когда матери здесь нет, только младшая сестра мне ближе всех. Младшая сестра абсолютно не должна отдаляться от меня из-за того, что я наблюдал за могилой!

Сердце Чэнь Юй сильно колотилось. Она действительно хотела взять нож и заколоть Фэн Цзы Хао насмерть, но перед Фэн Цзинь Юанем и основательницей, она должна была сохранить свой послушный вид.

Поэтому она заставила себя вытерпеть отвращение и ответила:

— Как это может быть? Чэнь Юй очень скучала по старшему брату.

— Ох, семья и должна быть такой, — кивнул Фэн Цзинь Юань. — Вы — родственники. Кто может быть ближе друг другу, чем вы?

— Отец совершенно прав, — усмехнулся Фэн Цзы Хао. — Чэнь Юй — самый дорогой человек для Цзы Хао.

Когда Фэн Цзинь Юань и основательница услышали эти слова, они посчитали их просто выражением родственных чувств между братом и сестрой. Тем не менее только Чэнь Юй понимала их истинный смысл, что заставило ненависть в ее сердце разгореться еще сильнее.

— Подойди к бабушке, — помахала Фэн Цзы Хао основательница. — Дай бабушке взглянуть... Как ты стал таким худым?

Фэн Цзы Хао умел разыгрывать из себя жертву. Удерживаемый старушкой, он начал жаловаться, что жил невероятно бедной жизнью в горах, как люди резиденции клана контролировали его. Это заставило основательницу посочувствовать ему.

Фэн Цзинь Юань тоже сочувствовал ему, но сказал:

— Этот урок нужно было выучить, иначе ты действительно не познал бы сложности мира!

Hо он все равно принял решение. После того как они сделают подношения, Фэн Цзы Хао вернется с ними в столицу.

После обеда Цзинь Чжэнь извинилась, не закончив есть. Взяв с собой Мань Си, она прошлась по резиденции. Ее первоначальный план состоял в том, чтобы подобраться к Ван Чуань и Хуан Цюань, чтобы расспросить о ситуации, но как только она зашла за угол маленького двора, то услышала впереди странный, но знакомый звук.

Она оттащила Мань Си в сторону и застыла. Прячась за старым деревом, они посмотрели в сторону источника звуков. Там они увидели сад камней и то, что напоминало край какой-то одежды, качающейся взад и вперед.

Мань Си указала Цзинь Чжэнь на область с лучшей видимостью, и они сменили место наблюдения. Сделав это, они отчетливо увидели Фэн Цзы Хао, обнимающего служанку из резиденции клана и шепчущего ей какие-то милые пустяки. Пара порочных рук уже тянулась к воротнику девушки.

Цзинь Чжэнь тут же вспомнила, что она сама так же поступала с Ли Чжу. Она ничего не могла поделать — ее лицо покраснело. Она была прекрасно осведомлена о личности Фэн Цзы Хао. Где бы он ни находился, у него не будет недостатка в женщинах. Она верила, что тот просто почувствовал похоть, и собиралась уйти вместе с Мань Си. Но в это время она вдруг услышала, как Фэн Цзы Хао сказал:

— На этот раз ты хорошо справилась. И с наркотиком, и с пожаром. Нужен был именно такой несчастный случай.

Обе тут же замерли и посмотрели друг на друга. Шаг, который они уже, было, сделали, быстро отыгрался назад.

После этого раздался голос служанки:

— Старший молодой мастер сказал, что вторая молодая госпожа была свирепой. Как могло быть достаточно только одного наркотика? Что, если бы она не умерла? Как хорошо, что получилось вот так. Даже если она не умерла от наркотика, этот огонь определенно сжег ее насмерть.

— Но я все равно слышал, что она просто пропала, — Фэн Цзы Хао немного усилил хватку рук, заставляя девушку вскрикнуть.

— Будьте нежнее! Вы делаете мне больно. Что значит пропала? Это просто оптимизм. Я считаю, она была сожжена заживо в той комнате. От нее остался лишь пепел, так что ее, естественно, не смогут найти.

Похоть Фэн Цзы Хао усилилась, он начал елозить по телу девушки более активно. И продолжал хвалить:

— Иначе разве я сказал бы, что ты самая умная? Я тоже чувствую, что она сгорела заживо.

Служанка хихикнула, а потом показала свой ум, говоря:

— Сделать что-то вроде свечи действительно было весьма хлопотно, так как препарат довольно редок. Это заняло у меня довольно много времени.

— Лекарство, специально отправленное моей сестрой с быстрой лошадью, должно быть крайне редким, — говорил он, сокрушаясь. — Чэнь Юй действительно может достать неплохие вещички! Кстати, скажи, это ведь сильный возбудитель? — в его глазах мелькнуло что-то — он явно о чем-то думал.

— Довольно мощный, — служанка была весьма в этом уверена, — мало того, что он мощный, его концентрация была очень велика. Когда я делала свечу, то случайно вошла в контакт с ним и чувствовала себя совершенно невыносимо. Если бы не возвращение старшего молодого мастера в тот день…

— Неудивительно, что ты была такой оживленной в тот день, — Фэн Цзы Хао прищурился, и начал снимать с девушки одежду.

Служанка явно чего-то не понимала, поэтому быстро спросила Фэн Цзы Хао:

— Я не знаю, почему старшая молодая госпожа захотела приехать сюда и все уладить? Нельзя ли было это сделать в столице?

Фэн Цзы Хао холодно фыркнул:

— Да что ты понимаешь? Двор Фэн Юй Хэн еще более безопасен, чем клетка. Кто смог бы туда попасть? Если бы она не вытащила ее сюда, то как она смогла бы действовать?

— Тогда то, как справилась эта слуга, старший молодой мастер доволен? — пока служанка говорила, в ее взгляде зажглась любовь. Все ее тело уже было близко прижато к Фэн Цзы Хао.

Фэн Цзы Хао несколько раз кивнул:

— Доволен, слишком доволен! Если я смогу успешно вернуться в столицу, я обязательно заберу и тебя. Когда мы вернемся, ты будешь моей главной наложницей, это будет моя благодарность тебе за помощь.

Они не стали говорить дальше, просто начали заниматься любовью.

Лицо Мань Си стало ярко-красным, и она отвернулась

Цзинь Чжэнь тоже почувствовала, что больше они ничего не услышат, поэтому утащила Мань Си за собой, и они вернулись в свою комнату.

Вернувшись, они немного отдохнули, прежде чем прийти в себя. Мань Си яростно топнула ногой:

— Старший молодой мастер еще в столице был таким порочным. Я не думала, что он не сможет исправиться, находясь здесь.

Цзинь Чжэнь холодно сказала:

— Какая мать, такой и сын. Собака не может не есть дерьмо. Мань Си, — она отдала приказ: — найди способ передать все Ван Чуань. Расскажи им о том, что только что произошло. Не забудь сказать ей, что лекарство передала старшая молодая госпожа. Также хорошо запомни служанку, которая была соучастником, и опиши ее Ван Чуань.

Мань Си кивнула и быстро вышла из комнаты.

Примерно через час Мань Си вернулась и сказала Цзинь Чжэнь:

— Это уже было рассказано Ван Чуань. Ван Чуань хочет, чтобы ты нашла способ привести мастера во двор старшей молодой госпожи сегодня вечером. Будет лучше, если ты найдешь способ разбудить всех в поместье.

Цзинь Чжэнь была озадачена:

— Зачем?

— Я тоже не знаю, — Мань Си покачала головой. — В любом случае будет лучше просто сделать, как сказано.

В ту ночь Ван Чуань воспользовалась цингуном и пробралась в комнату служанки, с которой был Фэн Цзы Хао.

Она посчитала, что, если принять во внимание личность этой служанки, то она наверняка придержала немного такого чистого и мощного препарата для себя. Более того, она уже попробовала его в деле, так что было еще более маловероятно, что она использует его целиком для той свечи.

Конечно, ее усилия были вознаграждены. Вскоре Ван Чуань нашарила небольшой бумажный мешочек на одной из верхних полок. Температура ее тела подскочила, когда она едва вдохнула аромат его содержимого.

Она испугалась и больше не смела его нюхать. Она понимала, что нашла то, что нужно, поэтому быстро ушла. Однако она не вернулась в свою комнату. Вместо этого она бросилась прямо в комнату Чэнь Юй.

Когда она прибыла, Чэнь Юй все еще не спала — сидела на кровати при все еще горящей свече. Кто знает, о чем она думала?

Ван Чуань вошла через заднее окно и усмехнулась, посмотрев на свою тень.

"Фэн Чэнь Юй, ты бессердечная вредительница, разве ты не знаешь этого?"

"Теперь я верну тебе должок. Сможешь ли ты выдержать позывы, будет зависеть от твоей удачи".

Ван Чуань открыла мешочек и достала щепотку порошка. Нежно тряхнув пальчиком, она сразу положила порошок в пламя свечи.

Она исчезла в мгновение ока, даже не посмотрев, изменилось ли что-нибудь в комнате. То, что свеча осталась гореть, сказало ей, что Фэн Чэнь Юй заражена.

Пока Ван Чуань воровала наркотик и подбрасывала его в комнату Чэнь Юй, Фэн Цзы Хао получил записку. На нем было простое сообщение: "Мне нужно поговорить с тобой. Чэнь Юй".

Записка была написана Хуан Цюань. Она не могла так хорошо воспроизвести почерк, как Фэн Юй Хэн, но знала, что Фэн Цзы Хао был идиотом. Неважно, кто что написал, для него все почерки выглядели одинаково. Тем более, что это была просьба Чэнь Юй, он определенно не будет думать об этом и поспешит на встречу.

Конечно же, когда Ван Чуань возвращалась, она увидела, что подлый Фэн Цзы Хао направлялся во двор Чэнь Юй. Губы ее изогнулись в безмолвной улыбке. "Фэн Чэнь Юй, сегодня ночью ты не сможешь сбежать".

Действительно, Фэн Чэнь Юй не сможет сбежать!

Как только маленькая щепотка порошка, которую Ван Чуань положила в свечу, сгорела, по комнате Фэн Чэнь Юй прошла волна без цвета и запаха, которую она и вдохнула.

В это время она просто закрыла окно своей комнаты и собиралась задуть свечу, чтобы уснуть; однако странный жар вспыхнул в ее теле.

Жарко было как изнутри, так и снаружи. Она чувствовала ужасный жар и неописуемое, непреодолимое желание.

Чэнь Юй начала срывать с себя одежду, слой за слоем. Сверху больше одежды не осталось, и она начала снимать штаны.

Как только она сняла их, дверь в ее комнату внезапно открылась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 156. Сплетенье рук, сплетенье ног**

В дверь энергично ворвался Фэн Цзы Xао. В тот момент, когда он увидел Чэнь Юй, он был полностью покорен.

Он всегда был бабником, и даже сам не знал, как часто мечтал о своей прекрасной младшей сестре. Hо независимо от того, как много он думал, он никогда не мог себе представить, как выглядело тело Чэнь Юй. Kрасота нации, что именно означала эта фраза? Фэн Цзы Хао никогда не был в состоянии сам узнать это.

Сегодня он, наконец, стал свидетелем этого!

Кроме того, Чэнь Юй сама взяла на себя инициативу!

Фэн Цзы Хао действительно не знал, чем заслужил то, что его вечно гордая младшая сестра первой решила встретиться с ним в ее комнате. Не только это, она даже позволила ему взглянуть на эту прекрасную сцену.

Фэн Цзы Хао пускал слюни, когда шел вперед, а, подойдя, обнял Чэнь Юй. В одно мгновение его разум затуманился.

Наряду с красотой Чэнь Юй, буквально удушающей, казалось, был и какой-то внешний раздражитель, вызвавший это возбуждение.

Но Фэн Цзы Хао был совершенно не способен понять, что с комнатой что-то не так. В его глазах то, что он наткнулся на Чэнь Юй в таком состоянии, не могло быть более нормальным.

Он обнял Чэнь Юй и медленно повел ее в сторону кровати. Eе мягкая грудь немного ошеломила его разум.

Что касается Чэнь Юй, то ей казалось, что она была огненной бурей, внезапно обнаружившей столп льда. Она должна была крепко обнять его, иначе она потерялась бы в этом огненном шторме.

Вот так брат и сестра вместе упали на кровать.

Но в какой-то момент на кровать бросили кого-то еще.

Эти двое находились под воздействием наркотика и едва ли могли обратить на это внимание. Фэн Цзы Хао неосознанно потянул и того человека к себе. Не обращая внимания, он начал двигать руками.

Чэнь Юй была девственницей, теперь же на кровати красноречиво алело кровавое пятно, однако, разве у нее имелось время, чтобы обратить внимание на это? Она все еще находилась под воздействием наркотика. Поскольку Фэн Цзы Хао отвлекся, она отчаянно потащила его назад, крепко держа и отказываясь отпустить.

Внезапно дверь в комнату распахнулась. Сразу после этого женский голос воскликнул:

— Старшая молодая госпожа, что с вами случилось? Вы заболели?

Цзинь Чжэнь ворвалась в комнату, пока говорила. Следовавший за ней Фэн Цзинь Юань поспешно спросил:

— Что произошло? Чэнь… — он не успел закончить предложение...

Фэн Цзинь Юань чуть не откусил себе язык. Ошеломленный, он смотрел на эту эротическую сцену и почувствовал, как в его голове сработали сигналы тревоги.

Он закрыл глаза. Он скорее умрет, чем поверит тому, что только что увидел.

Pядом снова подала голос стоявшая с ним Цзинь Чжэнь. Она дрожала, было очевидно, что она тоже перенесла большой шок:

— Mуж... муж, ч-что происходит? — хотя она и сказала это, она чувствовала себя вполне счастливой. Но Ван Чуань и Хуан Цюань были действительно свирепы! Они превратили старшую молодую госпожу достойной семьи Фэн в пустышку. Им было известно, что на этого ребенка семья Фэн возлагала определенные надежды. Теперь, когда это случилось, она не знала, насколько рассерженными станут Фэн Цзинь Юань и основательница!

Как Фэн Цзинь Юань мог знать, что происходит? До этого он довольно крепко спал, но Цзинь Чжэнь внезапно разбудила его. Держась за грудь, она сказала, что очень нервничает. В резиденции клана Фэн не было врача, и они не могли привести его в это время ночи. Единственная, кто обладал какими-либо медицинскими знаниями, — Фэн Юй Хэн — исчезла. Фэн Цзинь Юань не мог ничего сделать, но потом вспомнил, что у Чэнь Юй тоже были психологические проблемы. Перед тем, как приехать, они приготовили много лекарств, так что они собрались пойти и взять немного у Чэнь Юй.

Кто знал, что как только они войдут во двор, то услышат странный шум? Цзинь Чжэнь заволновалась, что с Чэнь Юй что-то случилось, поэтому быстро затащила его внутрь, позволив ему увидеть сцену перед собой.

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что у семьи Фэн проблемы с кармой. Или Фэн Цзы Хао и Фэн Чэнь Юй стали одержимыми. Как еще такое могло произойти?

Двое людей в комнате ошеломленно застыли, но двое в постели продолжали оставаться переплетенными. Звуки, срывавшиеся с их губ, заставляли остальных чувствовать себя больными. Эти двое продолжали, по-видимому, не замечая, что у них появились наблюдатели, потому что оба вели себя расковано.

У Цзинь Чжэнь было острое зрение, и она увидела еще кого-то вместе с Фэн Цзы Хао и Фэн Чэнь Юй. Она увидела, что на кровати, кажется, лежит еще один человек.

Ее сердце трепетало, и почему-то было немного страшно. И хотя Фэн Цзинь Юань стоял рядом с ней, ее бросило в пот.

Цзинь Чжэнь хотелось уйти. Она вдруг почувствовала, что не хочет оставаться в этой комнате. Но затем она вспомнила совет Ван Чуань. Мало того, что ей нужно было привести Фэн Цзинь Юаня, она также должна была найти способ затащить сюда и всех остальных членов семьи Фэн. Она еще не закончила вторую часть задания. Вполне возможно, что другой человек, лежащий там, и давал ей эту возможность.

Она стиснула зубы и пошла вперед. Идя, она говорила:

— Эта наложница разлучит их, — но прежде, чем она добралась до них, человек, лежавший в кровати, был ясно ею замечен. Она пронзительно вскрикнула, пронзив ночную тишину. Это и заставило всех в резиденции клана проснуться.

Фэн Цзинь Юань большими шагами подошел к Цзинь Чжэнь, чтобы поддержать ее, сейчас сидевшую на полу. Он увидел, как Цзинь Чжэнь подняла руку и дрожащей рукой указала на кровать. Она закричала:

— Призрак! Там привидение!

После ее пронзительных криков по какой-то неведанной причине Фэн Цзы Хао потянулся к человеку, которого назвали призраком, и притянул его к себе. A затем начал двигаться вверх и вниз.

Увидев это, Фэн Цзинь Юань застыл. Взрослый мужчина на самом деле был напуган до смерти. Его рот наполовину открылся, он не мог даже закрыть его от страха.

В комнате раздавались тяжелое дыхание Фэн Цзы Хао и очаровательные стоны Фэн Чэнь Юй. Кто знает, как скоро люди семьи Фэн начали прибывать в комнату.

Все без исключения были ошеломлены этой сценой. А увидев "призрака", они все закричали.

От такого количества криков Фэн Цзинь Юань вернулся к реальности.

Внезапно придя в себя, он почувствовал, что только что потерял свою душу. На самом деле он понятия не имел, что делает.

Вскоре прибыли все члены семьи. Все увидели, что делали Чэнь Юй и Цзы Хао. Кровяное давление Фэн Цзинь Юаня взлетело, вся его голова почувствовала невыносимое давление.

Он оттолкнул Цзинь Чжэнь и бросился к кровати. А подойдя, протянул руку и стащил Фэн Цзы Хао с кровати!

— Грязная свинья! — он взмахнул рукой и ударил его. Эта пощечина заставила Фэн Цзы Хао немедленно протрезветь. Как только он собирался ответить отцу, он увидел свирепое выражение его лица. И тут его отец взбесился и набросился на него.

Фэн Цзы Хао не знал, куда Фэн Цзинь Юань хотел его оттолкнуть. Он неосознанно начал отступать, все быстрее и быстрее. Внезапно в затылке появилась боль. По спине, казалось, текло что-то теплое. Оно текло по его плечам, по спине и до самых ног. Наконец, зрение Фэн Цзы Хао начало затуманиваться; однако, его отец поднял его и еще раз применил силу, оттолкнув его назад. В этот момент Фэн Цзы Хао полностью потерял сознание.

Люди семьи Фэн снова закричали, и Хань Ши сказала:

— Старший молодой мастер... Он мертв?

У также пришедшего старейшины клана было темное выражение лица. Он прошел вперед и наклонился, чтобы проверить пульс Фэн Цзы Хао. Вскоре после этого он разогнулся и кивнул Хань Ши:

— Он действительно мертв.

Вся семья Фэн ахнула от шока. Даже Яо Ши недоверчиво смотрела на Фэн Цзинь Юаня.

Он убил собственного сына?

Но когда она подумала об этом чуть больше… Разве такого сына нельзя убить?

Ответ казался естественным, он должен был умереть.

Основательница снова начала задыхаться. С каждой секундой ее состояние ухудшалось. Она была на грани обморока.

Бабушка Чжао быстро достала пузырек с лекарством, который дала Фэн Юй Хэн. Вылив немного, она влила его в рот основательницы и подождала некоторое время. Только тогда та пришла в себя.

— Какой грех совершила моя семья Фэн? — основательница сползла на пол, ее голос наполнился печалью. — Какой грех был совершен?

В это время Фэн Цзинь Юань немного пришел в сознание. Поглядел на пол, где лежал Фэн Цзы Хао, которого он убил, впечатав в столб. В его сердце не было ни капли жалости.

Этот сын обесчестил Чэнь Юй. Это было равно разрушению надежды семьи Фэн на то, что она станет матерью всей Поднебесной. Как он мог позволить ему и дальше жить на этой планете?

Ань Ши посмотрела на Чэнь Юй, которая все еще была на кровати. Неважно, как она на нее смотрела, она чувствовала, что что-то было не так. Но независимо от того, как выглядела Чэнь Юй, она не могла сравниться с другим "человеком". Она подавила тошноту и сказала:

— Этот труп... Кажется... Личная служанка старшей молодой госпожи, И Юэ.

Только тогда остальные вспомнили. С момента пожара прошлой ночью, И Юэ не могли найти. Но на кровати…

— У И Юэ есть родимое пятно на левой стороне шеи, — напомнила всем Ань Ши.

Только тогда люди отреагировали. Но, конечно, у этого трупа действительно оказалась родинка на левой стороне шеи. Но... Это было отвратительно. Ее голова раскололась, и лицо не было ясно видно. Никто даже предположить не мог, как долго она мертва. Ее тело было покрыто грязью, а конечности уже отвердели. Фэн Цзы Хао раскрыл ее и занимался с ней сексом, поэтому ее нижняя часть тела пребывала в беспорядке.

Теперь труп лежал рядом с Фэн Чэнь Юй на кровати. Которая все еще содрогалась в конвульсиях, но внезапно она обняла И Юэ. И начала прижиматься к ней.

Фэн Цзинь Юань сердито оттащил Чэнь Юй. Основательница, опасаясь, что он забьет ее до смерти, быстро крикнула:

— Это Чэнь Юй!

Фэн Цзинь Юань естественно знал, что это была Чэнь Юй. Он не хотел убивать ее, но ему нужно было куда-то выплеснуть гнев. Подняв ее за руку, он начал отвешивать ей звонкие пощечины.

Ван Чуань использовала не так много лекарства. Когда Фэн Цзинь Юань и Цзинь Чжэнь открыли дверь, в воздухе больше не осталось ни грана аромата. Так как Чэнь Юй и Фэн Цзы Хао занимались любовью в течение такого долгого времени, действие препарата почти прекратилось. После пощечин Фэн Цзинь Юаня она полностью пришла в себя.

В тот момент, когда она очнулась, она обнаружила, что у нее болят щеки. Затем она заметила перед собой злое лицо отца. Чэнь Юй немного застенчиво начала:

— Отец, чт... что случилось? — она осмотрелась и увидела, что в комнате находилась вся семья Фэн, даже старейшина клана. Но тот отвернулся, намеренно избегая смотреть на нее. — Почему все здесь? — Чэнь Юй была смущена. Ее чувства начали медленно восстанавливаться, и она ощутила легкую боль в запястьях и вскрикнула: — Отец, вы делаете больно Чэнь Юй.

Разве Фэн Цзинь Юань мог волноваться, больно ей или нет? Подняв руку, он ударил ее еще два раза, и даже начал проклинать:

— Маленькая тварь! Я действительно потратил свое время впустую, растя тебя! — закончив говорить, он внезапно отбросил ее. Чэнь Юй взвизгнула и снова оказалась на кровати.

Она упала. И случайно увидела лежащий там труп. Родимое пятно, отчетливо видное на шее, заставило ее сразу узнать ее. И тут блудница поневоле закричала:

— Как она вернулась в это место? Разве она не умерла? Почему она вернулась домой? Почему она лежит на моей кровати?

Чэнь Юй кричала, будучи на грани истерики. Когда она повернула голову, то увидела еще одну лужу крови. Посреди нее лежал Фэн Цзы Хао.

В одно мгновение ее парализовало. Ее удивила не смерть Фэн Цзы Хао. А то, что он лежал там без одежды.

И тут несколько случайных воспоминаний всплыли в ее сознании. Это было одновременно похоже на сон и не похоже; однако, если это был не сон, то она…

Чэнь Юй неосознанно опустила голову и осмотрела себя. На первый взгляд, все выглядело хорошо, но она выглядела так же, как Фэн Цзы Хао. Ее тело чуть не заставило ее снова сломаться, особенно бесчисленные красные пятна на ее теле. Они еще больше напоминали ей о том, чего она боялась. Что сон не был сном. Скорее это было тем, что действительно произошло.

Она и ее брат... занимались сексом!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 157. Премьер-министр Фэн, может ли ваш скромный скрытый охранник победить нас?**

Oна была совершенно неспособна принять эту реальность. Держась за голову обеими руками, она пронзительно закричала, а затем в отчаянии выбежала на улицу.

— Быстро остановите ее! — тревожно крикнула основательница, а затем приказала бабушке Чжао, стоявшей рядом: — Hайди какую-нибудь одежду! Быстро иди и найди одежду!

Где могла бабушка Чжао найти одежду? Беспомощная, она могла только снять свой плащ. Увидев, что служанка остановила Чэнь Юй, старушка быстро пошла вперед и завернула ту в плащ.

Чэнь Юй дрожала всем телом. На этот раз она не притворялась. Она действительно сошла с ума. Не переставая, она выкрикивала:

— Убейте его! Убейте Фэн Цзы Xао! Быстрее! Убейте его!

Глядя на нынешнюю Чэнь Юй, Хань Ши почувствовала, как радость поднимается в ее груди. Падение Фэн Чэнь Юй позволило ей увидеть проблеск надежды для Фэнь Дай. Она посмотрела в сторону Сян Жун, глаза которой прикрывала Aнь Ши, и почувствовала, что эта девушка тоже была огромным бельмом на глазу. Если бы что-то случилось с Сян Жун, у семьи Фэн осталась бы только Фэнь Дай, как единственная юная госпожа. И будет ли тогда кого-то волновать, была ли она дочерью первой жены или дочерью наложницы?

Хань Ши издала длинный вздох и таинственно сказала:

— Он был убит давным-давно. Если убить его снова, то это будет просто порка трупа. Старшая молодая госпожа, разве вы этого не видели? Обычно вы сохраняете вид святой, но на самом деле вы так безудержны наедине. Bы ведь не в первый раз делали это со старшим молодым мастером, да? Я помню тот год, когда старший молодой мастер забрался в вашу постель. Более того, он даже спал с вами на одной подушке.

— Ты несешь чушь! — Чэнь Юй подняла руку, желая ударить Хань Ши; однако та увернулась. Затем Чэнь Юй повернулась к Фэн Цзинь Юаню и крикнула: — Отец, Чэнь Юй невинна! Невинна!

Все закатили глаза. Невинна? Все отчетливо видели, так что это, черт возьми, была за невинность?

Фэн Цзинь Юань никогда раньше не был так зол. Kроме того, он чувствовал отчаяние.

Холодно глядя на Фэн Чэнь Юй, он начал размышлять. У этой дочери осталась хоть какая-то ценность?

В этом был весь Фэн Цзинь Юань. Он на самом деле не обожал Чэнь Юй. Он обожал то, что Чэнь Юй предрекли судьбу Феникса в раннем детстве. Если бы это предсказание сделали другой дочери, было бы то же самое.

Фэн Чэнь Юй слишком хорошо понимала своего отца. Отчаяние в глазах Фэн Цзинь Юаня было замечено ею. В этот момент в ее голове всплыла только одна фраза: -"Все кончено!"

"Нет!"

Она отчаянно помотала головой и громко закричала:

— Нет! Отец, вы не можете отказаться от меня! Я ваша Чэнь Юй. Я ваша самая любимая дочь. Я стану императрицей! Отец! Дочь обещает, что после того, как станет императрицей, семья Фэн будет защищена. Когда придет время, семья Фэн получит все, что захочет!

— Закрой свой рот! — чем больше основательница смотрела на Чэнь Юй, тем сильнее чувствовала отвращение. — Что за чушь ты несешь? Как ты станешь императрицей? Императрица по-прежнему счастливо сидит во дворце!

— Это произойдет в будущем! — Чэнь Юй совершенно не могла понять, что говорила основательница, продолжая объяснять: — Я говорю о будущем! В будущем я стану императрицей, а третий принц — императором! Семья Фэн немедленно превратится в процветающую! Когда старый император умрет, мир будет принадлежать нашей семье Фэн!

Фэн Цзинь Юань в ярости топнул ногой, а потом, подняв ногу, ударил Чэнь Юй в грудь:

— Полная ерунда!

Чэнь Юй отбросило на довольно большое расстояние, она даже кашлянула кровью. У нее началось головокружение, но она решительно смогла удержать себя от обморока. Обморок стал бы ее смертью. Она только что потеряла свою честь, так что семья Фэн определенно больше не будет ее жалеть.

Чэнь Юй сделала все возможное, чтобы остаться в сознании. Подняв голову, она случайно увидела Ван Чуань, стоявшую рядом с Яо Ши и смотрящую на нее. И тут ее внезапно озарило: она вспомнила, что перед этим внезапно почувствовала, как все ее тело стало горячим. Это чувство напоминало последствия применения наркотика. Что касается того, когда Фэн Цзы Хао прикоснулся к ней, она даже почувствовала, что он был очень холодным на ощупь.

Она поняла, что что-то не сходится и вдруг встала. Она, шатаясь, сделала несколько шагов, а затем бросилась к Ван Чуань и схватила ее за воротник:

— Это была Фэн Юй Хэн, я права? Должно быть, Фэн Юй Хэн вернулась! Она пришла отомстить мне? Ха-ха-ха! Фэн Юй Хэн, этот наркотик изначально предназначался тебе. Как она смогла выжить в том большом пожаре? Фэн Юй Хэн! Убирайся отсюда! Уйди!

Чэнь Юй дико кричала на всю комнату, выглядя абсолютно сумасшедшей. Ван Чуань действительно хотелось откуда-нибудь привести Фэн Юй Хэн, но, к сожалению, она не появится.

Яо Ши, однако, услышала что-то стоящее и сразу спросила Фэн Чэнь Юй:

— О каком наркотике вы говорите? Какой наркотик вы дали А-Хэн?

— Точно такой же, что дали и мне! — прохрипела Чэнь Юй. — Изначально он предназначался ей. Кто отправил его в мою комнату? Отец, меня кто-то накачал наркотиками!

Сян Жун больше не могла терпеть и громко сказала:

— Старшая сестра, ты лично призналась, что накачала вторую сестру наркотиком. Почему ты до сих пор делаешь необоснованные встречные заявления? Куда именно ты отправила вторую сестру?

К сожалению, Чэнь Юй не ответила на ее вопрос. Она только упала на пол и заплакала.

Ань Ши посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и беспомощно сказала:

— Муж, вы не чувствуете, что должны второй молодой госпоже слишком много?

Цзинь Чжэнь вытерла слезы и тоже сказала:

— Вторая молодая госпожа действительно жалкая.

— Жалкая? — начала кричать Чэнь Юй. — Как она может быть такой же жалкой, как я? Она мерзкая! Что насчет меня?

Хань Ши выглядела так, как будто наслаждалась хорошим представлением, наблюдая, как Чэнь Юй истерит. Облизывая уголки губ, она без страха проговорила:

— Ах! Думаю, семья Фэн, скорее всего, стала одержимой или ее настигло возмездие. Подумайте об этом, ведь это же так и есть. Pанее вторую молодую госпожу выслали в горы, и каков был результат? Она вернулась с единственным намерением отомстить. После этого вы прогнали четвертую молодую госпожу в пригород столицы. Как обстоят дела сейчас? Возмездие пришло, верно?

Основательница взмахнула тростью, заставив Хань Ши вскрикнуть от боли и крикнуть:

— За что вы меня бьете? Что я неправильно сказала? Теперь, когда старшая молодая госпожа стала пустышкой, а вторая, скорее всего, мертва, почему моя Фэнь Дай не может вернуться? Подумайте об этом хорошенько. В семье Фэн почти закончились молодые госпожи!

Слова Хань Ши заставили основательницу и Фэн Цзинь Юаня тщательно задуматься.

Так и есть! В семье Фэн почти закончились молодые госпожи. Мало того, умер даже старший сын от первой жены.

Основательница взглянула на труп Фэн Цзы Хао посреди лужи крови. Слезы потекли из ее старых глаз, она не могла не начать ненавидеть Чэнь Юй:

— У тебя сердце, причиняющее вред другим, но, в конце концов, ты не только навредила себе, ты заставила своего брата умереть. Фэн Чэнь Юй, как ты можешь обладать судьбой Феникса? Сейчас ты — естественный враг семьи Фэн! — основательница свирепо посмотрела на Чэнь Юй и продолжила давить на нее: — Вот так. Мой внук был убит из-за тебя. Фэн Чэнь Юй, ты никогда не должна была существовать в этом мире! Какая судьба Феникса? Какая императрица? Сколько семья Фэн потеряла из-за тебя? Ты стала причиной смерти Цзы Хао, и ты стала причиной того, что местонахождение А-Хэн неизвестно. У семьи Фэн нет такой дочери, как ты!

Фэн Цзинь Юань подошел и поддержал основательницу:

— Мама, не сердитесь. Позаботьтесь о своем теле.

— Как я могу не сердиться? — посмотрела она на Фэн Цзинь Юаня. — Я изначально не одобряла твое решение развивать Чэнь Юй, но Чэнь Ши часто упоминала слова даоса Цзы Яна в качестве совета. Я видела, что ты принял их близко к сердцу, поэтому дала свое согласие. Теперь, Цзинь Юань, я должна спросить тебя. Если ты собираешься выдать замуж за третьего принца такую дочь, это ты так жертвуешь семьей Фэн или разрушаешь ее? Семья Фэн столкнется с катастрофой!

Фэн Цзинь Юань, естественно, понимал это. Ранее он действительно хотел убить Чэнь Юй одним ударом. Но, подняв руку, он не смог заставить себя сделать это.

В его сердце все еще жила надежда. Этот вопрос был известен только людям семьи Фэн. Если они не будут говорить об этом, то разве нельзя считать, что этого никогда не происходило? Что касается того, что Чэнь Юй больше не девственница, они найдут способ обмануть другую сторону. Это не невозможно.

Чэнь Юй видела, как на лице Фэн Цзинь Юаня отразилась жалость, что и дало ей некоторую надежду. Она быстро опустилась перед ним на колени и горько взмолилась:

— Отец! Это не было планом Чэнь Юй. Это был старший брат. Он ворвался в комнату! Чэнь Юй — единственная, кто пострадал! Отец должен поддержать Чэнь Юй. Чэнь Юй была так ужасно ранена!

Фэн Цзинь Юань все еще размышлял и ответил не сразу. Старейшина клана больше не мог смотреть на эту сцену. Испустив долгий вздох, он сказал:

— Я дам вам два дня. Через два дня, пожалуйста, покиньте резиденцию клана Фэн. Нет необходимости подниматься на гору, чтобы делать подношения. С этого дня семья Фэн из округа Фэн Тун не имеет к вам никакого отношения. Вы все... берегите себя!

Еще раз оглядев всех, старейшина клана ушел, не оглядываясь.

На этот раз основательнице не хватило духу, чтобы пойти просить о милости. Говорить о том, чтобы пойти на гору и сделать подношения, с каким лицом она встретится со старейшиной Фэн?

— Слуги! — наконец, Фэн Цзинь Юань начал отдавать приказы. — Вытащите труп И Юэ отсюда. Положите труп старшего молодого мастера в гроб и похороните его на горе Ци Фэн за пределами могилы предков. Сегодняшние события должны оставаться в секрете ради этого премьер-министра. Тот, кто хоть слово об этом скажет посторонним, пусть не винит этого премьер-министра в безжалостности!

Эти слова дали Чэнь Юй путь к свободе.

Яо Ши нахмурилась и посмотрела на него глазами, полными критики.

Фэн Цзинь Юань отвернулся, не желая смотреть на Яо Ши. Снова махнув рукой, он подозвал своего скрытого охранника:

— Следи за старшей молодой госпожой. Не позволяй ей покинуть твое поле зрения!

— Да! — скрытый охранник сдвинулся и встал прямо позади Фэн Чэнь Юй.

Как могла Чэнь Юй заботиться о том, наблюдал ли за ней скрытый охранник или нет? Пока у нее оставался шанс на жизнь, она была готова на все.

Однако основательница почувствовала холод в сердце, услышав Фэн Цзинь Юаня. Довольно долго она сдерживалась, но, в конце концов, задала вопрос:

— Тогда как насчет А-Хэн? Она твоя вторая дочь! Ты продолжишь поиски?

— Мы продлим поиски еще на два дня. Если ее не найдут, то ее будут считать мертвой.

— Фэн Цзинь Юань! — Яо Ши стиснула зубы. — Ты не человек!

Фэн Цзинь Юань нахмурился и отдал еще один приказ скрытому охраннику:

— Также следи за Яо Ши!

Ван Чуань и Хуан Цюань сразу же сделали шаг вперед и сказали в унисон:

— Как вы смеете?

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость:

— Когда это двум слугам извне позволили высказываться по вопросам моей семьи Фэн?

Как Ван Чуань и Хуан Цюань могли его бояться? Они продолжали смотреть на Фэн Цзинь Юаня, как на песок под их ногами. Ван Чуань сказала:

— В вопросах семьи Фэн эти слуги ничего не могут поделать, но госпожа — мать будущей принцессы. Мы, слуги, должны заботиться о таких вещах. Кроме того, — она посмотрела на скрытого охранника, стоящего позади Чэнь Юй, — премьер-министр Фэн, вы уверены, что ваш скрытый охранник сможет справиться с нами?

Скрытый охранник опустил голову после слов Ван Чуань. У него действительно не было возможности справиться с ними. Только эти две девушки уже были достаточно проблемны; кроме того, был еще более ужасающий Бань Цзоу.

Фэн Цзинь Юань тоже знал, что Ван Чуань не преувеличивала, но он действительно не мог с этим смириться. Поэтому он посмотрел на Яо Ши и сказал:

— В конце концов, ты все еще наложница семьи Фэн. Подумай хорошенько о том, как должна себя вести.

Он сердито фыркнул и больше ничего не говорил. Он просто наблюдал, как слуги входят и выходят из комнаты, убирая ее. Чэнь Юй все еще стояла на коленях и рыдала.

В это время Цзинь Чжэнь краем глаза заметила служанку, которая украдкой заглянула в комнату.

Она сразу узнала ее и быстро указала на дверь, громко крича:

— Хватайте ее! Быстро схватите ее!

Никто не знал, что означают слова Цзинь Чжэнь, но Хуан Цюань немедленно начала двигаться. В мгновение ока она крепко схватила девушку и с силой зашвырнула ее в комнату.

Эта служанка была той, что сотрудничала с Фэн Цзы Хао, чтобы навредить Фэн Юй Хэн.

Она приземлилась прямо перед телом Фэн Цзы Хао, которое еще не было положено в гроб. Как только она увидела его лицо, она испуганно вскрикнула и упала в обморок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 158. Фэн Цзинь Юань, рано или поздно вы придете ко мне и будете умолять**

Оcновательница сердито посмотрела на служанку и спросила Цзинь Чжэнь:

— Kто это?

Цзинь Чжэнь была умна. Ранее она крикнула только для того, чтобы схватить эту служанку. Она совершенно забыла, что ей нужно притвориться, что она не знала об этом инциденте. К счастью, она сразу же нашла оправдание:

— Эта служанка тайком заглядывала внутрь. Eсли мы не поймаем ее, она начнет распространять сплетни. Разве семья Фэн не пострадает от ее рук?

— Ты хорошо поработала, — кивнула основательница.

Фэн Цзинь Юань не собирался тратить нервы на разборки со служанкой и просто махнул рукой:

— Так как у нее не было никаких добрых намерений, нет нужды в ее пробуждении, — сказав это, он взглянул на скрытого охранника. Тот в мгновение ока оказался рядом со служанкой. Они не видели, что он сделал, но когда он вернулся к Чэнь Юй, голова у служанки была отрезана.

Cян Жун задрожала от страха. B эту ночь она видела слишком много крови. В конце концов, она была всего лишь десятилетней девочкой. Эта сцена заставила ее обмякнуть от страха.

Ань Ши тоже было трудно это вытерпеть. Потянув Сян Жун, она сказала основательнице:

— Третья молодая госпожа все еще молода и не может справиться с такой сценой. Эта наложница уведет третью юную госпожу.

— Иди! Все могут уйти! — та только махнула рукой.

Ань Ши утешающе взглянула на Яо Ши, прежде чем взять Сян Жун и уйти.

Ван Чуань поддержала Яо Ши и тихо сказала:

— Госпожа, больше не надейтесь на премьер-министра Фэн. Его высочество скоро прибудет.

Яо Ши, наконец, чуть успокоилась, но все еще немного гневалась, ей некуда было выплеснуть эти чувства. Она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и холодно спросила:

— Старший молодой мастер и старшая молодая госпожа использовали яд, чтобы навредить А-Xэн, что вы на это скажете?

Фэн Цзинь Юань был в некотором замешательстве и громко вскричал:

— Что еще ты хочешь? Из этих двоих один — мертв, а другая — искалечена. Яо Ши, ты, мерзкая женщина, чего именно ты хочешь?

— Очень хорошо, я мерзкая женщина, — Яо Ши уставилась прямо на Фэн Цзинь Юаня. — Я просто хочу знать, что вы чувствуете, узнав, что ваша вторая дочь была отравлена старшей. Как получилось, что я стала мерзкой женщиной? — она продвинулась на несколько шагов, ее лоб практически стукнулся о нос Фэн Цзинь Юаня. — Запомните хорошенько, рано или поздно, придет день, когда вы придете ко мне и будете умолять! — закончив говорить, она обернулась: — Mы уходим! — Ван Чуань и Хуан Цюань немедленно последовали за ней. Уходя, они не забыли презрительно взглянуть на Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань сердито крикнул:

— Забудь! Этот премьер-министр никогда в жизни не будет умолять тебя!

И тут Хань Ши внезапно прикрыла рот и начала хихикать. Она хихикала, пока уходила, и, пройдя через дверной проем, сказала:

— Семья Яо — божественные доктора!

Эти слова стали гвоздем, застрявшим в черепной коробке Фэн Цзинь Юаня. Как он мог забыть? У семьи Яо есть божественные врачи. Ему нужно уберечь Чэнь Юй от смерти, разве это не было проблеском надежды для нее? Осуществится ли эта надежда или нет, зависело не только от того, как работать над проблемой, он обязательно должен найти хорошего врача.

И кто был лучшим доктором под небесами?

Дедушка Фэн Юй Хэн по материнской линии и отец Яо Ши, Яо Сянь.

Брови Фэн Цзинь Юаня дернулись, когда он посмотрел в сторону ушедшей Яо Ши. Только тогда он понял, что она имела в виду, когда она сказала: "Рано или поздно, придет день, когда вы придете ко мне и будете умолять".

Уборкой в комнате занимались слуги, привезенные из столицы. Хотя все они работали как часы, они не игнорировали слова своих мастеров.

Они легко позаботились о трупах И Юэ и той, другой, служанки; однако, когда они подняли труп Фэн Цзы Хао, основательница внезапно крикнула:

— Не трогайте его!

Фэн Цзинь Юань был поражен и быстро пошел вперед, чтобы успокоить ее:

— Мама, по крайней мере, дайте положить его в гроб.

— В гроб? — та уставилась на Фэн Цзинь Юаня. — Если ты не принесешь гроб, куда ты поместишь Цзы Хао? Цзинь Юань, твой сын ошибся и должен был забит до смерти; однако ты ничего не чувствуешь к нему? — она смотрела на своего сына и почувствовала, что не знает, когда его сердце ожесточилось. — Неужели в твоем сердце нет ни капли раскаяния? Если бы ты правильно воспитал Цзы Хао, стал бы он таким?

Фэн Чэнь Юй, которая стояла на коленях, внезапно подняла голову и посмотрела в сторону основательницы. Ее лицо было белым-бело, а глаза — пустыми. Она напоминала призрака со своими слегка запавшими глазами.

Основательница была слишком напугана, чтобы смотреть в глаза Чэнь Юй. Та, однако, спросила ее:

— Вы жалуетесь, что Фэн Цзы Хао был обижен?

— Заткнись! — отругал ее нахмурившийся Фэн Цзинь Юань.

Чэнь Юй, однако, не могла больше молчать, она просто встала и подошла к основательнице. Крупные слезы катились из ее глаз:

— Почему вы жалуетесь? Он умер несправедливо? Вы хоть знаете, что он сделал? С тех пор как я была маленькой, вы говорили мне, что я родилась с судьбой Феникса и что я буду императрицей! Я не могу выбирать сама, кого любить, и должна обратить внимание только на того, кого семья захочет поддержать. В конце концов, я не более чем шахматная фигура. Я должна встать там, где вам нужно. Теперь, однако, я оказалась в руках Фэн Цзы Хао! Он не только погубил меня, он разрушил многие годы надежд семьи Фэн! И вы на самом деле сетуете на то, что такого человека обидели?

— Ты... — основательница взглянула на Чэнь Юй, и ее накрыло волной гнева. Она протянула руку и начала сжимать шею Чэнь Юй, заставляя ее закашляться; однако она не ослабляла свою хватку. Фэн Цзинь Юань жестом попросил бабушку Чжао сдержать ее, но основательница была оскорблена. Как она могла так легко отпустить ее? Чэнь Юй кашляла, когда основательница сказала: — Фэн Цзы Хао был моим внуком. Он был единственным представителем семейной линии! Ты — всего лишь обманщица. Даже если у тебя судьба Феникса, если бы семья не поддерживала тебя, ты была бы никем! Ты навредила своей второй сестре, а теперь навредила даже собственному брату! Фэн Чэнь Юй, ты такая же ужасная, как и мертвая Чэнь Ши! Ты такая же отвратительная!

Основательница, наконец, устала душить ее и одновременно говорить. Сильно толкнув Чэнь Юй назад, она сама осела на пол.

Взмокшая бабушка Чжао помогла ей подняться. К счастью, основательница была в сознании, и напомнила Фэн Цзинь Юаню:

— Раз уж ты принял решение, я больше ничего не скажу. Но ты должен тщательно подумать о том, как ты будешь запечатывать всем рты. Кроме того, гроб Цзы Хао должен быть хорошим. Даже если он не может войти в родовую могилу, он должен быть ближе к отцу. Когда он был жив, он души не чаял в Цзы Хао.

Фэн Цзинь Юань торжественно кивнул и посоветовал бабушке Чжао:

— Быстро уведи ее.

Та быстро поддержала основательницу и ушла с ней.

В комнате рядом с ним оставалась только Цзинь Чжэнь. Фэн Цзинь Юань посмотрел на нее и вздохнул:

— К счастью, твоя головная боль привела нас сюда сегодня вечером. В противном случае, кто знает, что бы произошло.

Цзинь Чжэнь выглядела грустной, молча она молилась всем богам. Фэн Юй Хэн не должна была быть отравлена этим препаратом!

— Ты тоже должна вернуться, — он похлопал Цзинь Чжэнь по плечу, — твоя голова все еще болит?

Та только головой покачала:

— В семье такое горе, как эта наложница может использовать что-то такое незначительное, как головная боль, чтобы беспокоить мужа? Муж, не волнуйтесь, эта наложница в порядке.

Фэн Цзинь Юань был тронут:

— Ты самая лучшая. Иди, отдохни.

Наконец, Цзинь Чжэнь тоже ушла. Фэн Цзинь Юань приказал слугам:

— Перенесите тело старшего молодого мастера на надлежащее место в боковой комнате. С утра первым делом сходите, купите гроб. Помните, любой, кто посмеет раскрыть случившееся сегодня, может не винить потом премьер-министра в убийстве всей вашей семьи.

Эти слуги работали в поместье Фэн в течение многих лет. Как они могли не знать это? Хотя события ночи напоминали фантастическую сказку, но в этом благородном доме каких странных событий они не видели раньше? От первоначального шока они уже оправились, поэтому ответили:

— Мастер, эти слуги ничего не видели.

Фэн Цзинь Юань остался очень доволен.

Только после того, как с комнатой было покончено, Фэн Цзинь Юань посмотрел в сторону Фэн Чэнь Юй еще раз.

Она все еще сидела на полу, в том же положении, в котором была после толчка основательницы. Ее глаза больше не светились так, как когда-то. В целом она выглядела как зомби.

Фэн Цзинь Юань слегка прикрыл глаза. Он искренне надеялся, что события этой ночи были сном. Тогда он не потерял бы сына и дочь не была бы потрачена впустую.

К сожалению, эти брат и сестра могли винить только себя!

— За эти годы отец научил тебя многим вещам, — медленно он начал говорить, перебирая то, что происходило на протяжении многих лет. — От четырех книг и пяти канонов до четырех искусств (1), ты не владеешь ими всеми, но обычный человек никогда не мог сравниться с тобой. Но почему, когда что-то происходит, ты не можешь нанести удар первой? — он действительно не мог понять. — Чэнь Юй, о, Чэнь Юй, это все, что у тебя на уме? Когда твоя мать была еще жива, она хвалила тебя за ум. Отец также считает, что ты очень умна, но как получилось, что ты была предана собственным умом?

Чэнь Юй подняла голову и пустыми глазами посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. Охрипнув, она сказала:

— Я просто хочу убить Фэн Юй Хэн.

— Дура! — Фэн Цзинь Юань внезапно тряхнул рукавом и указал на Чэнь Юй. — Ты сделана из фарфора, так почему постоянно бьешься о глиняную банку? Ты глупая или научилась притворяться глупой? Отец растил тебя столько лет. Цель должна быть предельно ясна тебе. Как получилось, что в тот момент, когда Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, она смогла заставить тебя закончить так? Не могла бы ты игнорировать ее? У нее есть свой внутренний двор, который находится далеко от твоего. Вы обе вполне можете жить в мире без проблем, так почему ты должна бороться с ней?

Чэнь Юй тоже не понимала почему. Вначале она чувствовала, что Фэн Юй Хэн была бельмом на глазу; однако после этого был период, когда она думала, как и Фэн Цзинь Юань. Она не хотела обращать внимание на Фэн Юй Хэн, но эта девушка, казалось, взяла инициативу на себя.

— Отец... — Чэнь Юй, наконец, начала плакать. Она поняла. Ее отец простил ее и позволил ей жить, значит, он все еще надеялся на нее. Больше не было смысла выяснять, кто кого обидел. В настоящее время ее отец контролировал ее жизнь и смерть, стал хозяином ее судьбы. Она обняла Фэн Цзинь Юаня за ногу и начала умолять: — Дочь была неправа. Дочь действительно знает, что была неправа. Я умоляю отца спасти дочь. Дочь не хочет, чтобы ее бросила семья Фэн!

Фэн Цзинь Юань смотрел на эту дочь, в которую он вложил большие надежды, и сердце его то взлетало, то падало.

В глубине души он знал, что в сегодняшних событиях определенно замешан кто-то таинственный. Он не знал, почему препарат, который Чэнь Юй использовала на Фэн Юй Хэн, в конечном итоге использовался на ней самой. И почему Фэн Цзы Хао внезапно пришел в комнату Чэнь Юй посреди ночи? Определенно с последовательностью событий было что-то не так. Скорее всего, это как-то связано с Хуан Цюань и Ван Чуань.

Но даже если это и было так, то что с того? Чэнь Юй первой причинила вред другой. Они просто дали ей попробовать ее собственное лекарство. Сделав шаг назад, даже если другая сторона действовала неразумно, что он мог сделать с этими двумя девушками? Они ясно дали это понять. Они бы сражались, если бы он показал свое недовольство. Смог бы его скрытый охранник победить их?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что у него снова заболела голова. Он пошевелил ногой и стряхнул с нее Чэнь Юй:

— В течение этих нескольких дней, не покидай свою комнату. Я организую для нас быстрое возвращение в столицу. Просто оставайся здесь. Даже после того, как мы вернемся, не покидай просто так поместье. Что касается дел вне усадьбы — отец все уладит. Брак между тобой и третьим принцем будет быстро решен. Кое-что... нужно ускорить.

— Но... — услышав о браке с третьим принцем, Чэнь Юй не могла не испугаться, — теперь, когда дочь…

Фэн Цзинь Юань, очевидно, понял, что она имела в виду. Она больше не была девственницей. После того как она выйдет замуж, не будет ли проблем?

— Тебе не нужно беспокоиться о таких вопросах, — он собрался с мыслями и продолжил: — У отца, естественно, имеются договоренности.

Рано утром следующего дня, по горному хребту Ци Фэн двигалась группа солдат, защищающих карету, которая прокралась в округ Фэн Тун.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Четыре книги — китайские классические тексты, иллюстрирующие основные ценности и системы убеждений в конфуцианстве. Четверокнижие вошло в список произведений, изучаемых для сдачи государственных экзаменов, примерно в 1315 году. Как таковое, оно считалось основой классического образования вплоть до XX века, когда отмена экзаменационной системы (1905) положила конец господству конфуцианской идеологии.

Четверокнижье состоит из:

— Лунь Юй — "Беседы и суждения" — главная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция из кратких заметок, фиксирующих высказывания, поступки учителя, а также диалоги с его участием. Книга написана на древнекитайском языке, состоит (в наиболее распространённой версии) из двадцати глав, названных по первому выражению каждой из них. Составление книги началось после смерти Конфуция в конце эпохи Вёсен и осеней и заняло от тридцати до пятидесяти лет;

— Мэнцзы — основу текста "Мэнцзы" составляют записи бесед и рассуждений философа Мэн-цзы о политике, морали, философии, образовании, сведения о его деятельности. Одной из отличительных особенностей трактата является полемизм. Мэн-цзы подчеркивает, что его учение призвано противопоставить конфуцианские принципы модным современным доктринам, таким как моизм и янгизм.;

— Да сюэ — содержит 1755 иероглифов. Написан в V-III вв. до н.э. Первоначально текст считался частью книги Ли цзи. С 1030 года данный текст преподносился сдавшим экзамены. В эпоху Чжу Си текст стал восприниматься как часть конфуцианского канона. Текст имеет этический и социально-политический характер, проповедует "три устоя" (сань ган-лин) и "восемь основоположений" (ба тяо-му). Да сюэ акцентирует золотое правило морали, принцип жэнь (гуманность).

Три устоя: высветление светлой благодати (мин мин дэ), породнение с народом (цинь минь), остановка на совершенном добре (чжи юй чжи шань);

Восемь основоположений: выверение вещей (гэ у), доведение знания до конца (чжи чжи), обретение искренности помыслов (чэн и), исправление сердца (чжэн синь), усовершенствование личности (сю шэнь), выравнивание семьи (ци цзя), приведение в порядок государства (чжи го), уравновешение Поднебесной (пин Тянь-ся).

Чжун юн — "Срединное и неизменное", "[Учение] о срединном и неизменном [Пути]", "Учение о середине" — текст является одним из наиболее коротких в конфуцианском каноне. Носит афористичную форму, которая стала причиной разночтений в его разделении на более мелкие компоненты. Опорными понятиями текста являются цзюнь-цзы (добродетельный, образованный человек) и чэн (искренность, в контексте трактата также переводимо как "целостность").

Пять канонов — "У-Цзин" (Пятикнижие; дословно — "пять основ") — общее название для следующих пяти конфуцианских книг:

"И-цзин"（"Книга перемен")

"Ши-цзин"（"Книга песен")

"Шу-цзин"（"Книга преданий")

"Ли-цзи"（"Книга церемоний")

"Чунь-цю"（"Весна и осень"; летопись)

"У-Цзин" — древнейший китайский литературный памятник, содержит весьма ценные сведения по древней истории китайского народа. Ими было установлено, что учёные, восстанавливавшие древние книги (в основном составленные в VI—V вв. до н. э.) при династии Хань после сожжения их Цинь Ши Хуанди, стремились приспособить их к политическому строю своей эпохи и поэтому прибегали либо к окружению древнего текста соответствующим комментарием, либо к интерполяциям (то есть к заполнению пробелов информацией по собственному усмотрению) и даже к прямой фальсификации текста. "У-Цзин" дошла до современности в столь ненадёжной ханьской редакции, что требует ещё большой филологической работы для отделения древнего текста от позднейших наслоений.

И-цзин (Книга перемен) — особая система гадания, дополненная впоследствии комментариями в виде так называемых "10 крыльев", дающих космогоническую систему древних китайцев. В основу положено восемь триграмм (па-гуа), состоящих из прямых и прерывистых линий, расположенных одна над другой в три ряда; изобретение этих триграмм приписывается мифическому императору Фу Си (ок. 3.000 до н. э.). В триграмме цельная линия представляет собою ян, положительное, активное, а раздвоенная, инь — отрицательное, пассивное начало или силу природы; различные же диаграммы являются символами взаимодействия этих двух сил. В комментариях на диаграммы излагается конфуцианский взгляд на отношение человека к природе, развиваемый на основе чисто естественной зависимости человека от природных законов; но в некоторых комментариях сохраняются следы даосского мистицизма. Диаграммы "И-цзина" имели также астрологическое значение, соотносились со временами года и служили для массы китайского народа средством отгадывать будущее. Поэтому "И-цзин" не была уничтожена при сожжении книг императором Цинь Ши-хуанди (ок. 220 до н. э.); её приписывали себе как конфуцианцы, так и даоисты.

Ши-цзин (Книга песен) состоит из четырёх частей: го-фын — нравы государства; сяо-я — малые оды; да-я — большие оды; сун — гимны. "Ши-цзин" была уничтожена при Цин Ши-хуанди и вновь восстановлена на основе главным образом устных преданий; она легла в основу всей китайской литературы и образованности.

Шу-цзин （Книга записанных преданий) — эпическое произведение, излагающее ритмической прозой легенды об образовании китайского народа и о древней его истории. Содержит документы по древнейшей истории Китая (с 2357 по 627 годы до н. э.); её редакция приписывается Конфуцию, который привёл в порядок дошедшие до него документы. Книга переполнена рассуждениями на тему об идеальной системе управления государством и потому весьма ценилась китайцами. Есть указание на всемирный потоп, происшедший будто бы при императоре Яо (2293 год до н. э.).

Ли-цзи ("Записки о совершенном порядке вещей, правления и обрядов") — "Книга церемоний" регламентирующие общественные отношения, религиозные обряды и т. п. и заключающие в себе сведения об идеальной, с конфуцианской точки зрения, системе правления древних царей, о древнем календаре и т. д. Составлена после смерти Конфуция на основании обрядника династии Чжоу и других мелких сочинений об обрядах, музыке и пр.

Чунь-цю（"Весна и осень"）— летопись княжества Лу с 722 по 481 г. до н. э., написанная, по преданию, самим Конфуцием, хотя последние записи в этой летописи трактуют и о событиях, имевших место после его смерти. В первоначальном виде не сохранилась, была дополнена одним из учеников Конфуция. Чунь-Цю даёт не столько изложение самих событий, сколько крайне лаконическую оценку их с точки зрения конфуцианской политической морали.

Четыре искусства: игра на лютне/цитре, шахматы, каллиграфия и живопись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 159. Седьмой брат отправит тебя домой**

Kак только воcемь солдат сопровождения вошли в район горы Ци Фэн, один из ниx сразу же сунул пальцы в рот и громко и четко свистнул.

После этого конвой и экипаж остановились. Чуть позже темная тень промелькнула на горизонте и застыла перед экипажем. Этот человек опустился на колени и тяжело сказал:

— Этот слуга Бань Цзоу приветствует его высочество.

Занавес кареты поднялся, показывая двух человек, сидящих внутри. Один носил фиолетовые одежды, а другой — сине-зеленые. У первого на лице была золотая маска, придававшая ему дьявольский вид, а у другого — чистая, как у божества, внешность.

Удивительно, но это были девятый принц Сюань Тянь Mин и седьмой принц Сюань Тянь Xуа.

Человек, стоявший на коленях перед экипажем, был Бань Цзоу. Всем своим видом он показывал, что сделал что-то не так и с ним надо обращаться согласно военному уставу.

Сюань Тянь Мин посмотрел на Бань Цзоу, и в его холодных глазах заплясала сама смерть.

— Твоих почтовых голубей дважды перехватывал Фэн Цзинь Юань, — он, наконец, заговорил, но сразу начал с неудач одного из своих бывших телохранителей.

Бань Цзоу не смел ничего говорить, так и оставшись стоять на земле без движения.

Затем Сюань Тянь Мин продолжил:

— В третий раз он достиг этого принца, но этот принц уже был всего в двадцати ли от округа Фэн Тун.

На лбу Бань Цзоу выступили капли пота.

— Этот принц спрашивает тебя, где твой мастер?

Капля пота сорвалась со лба Бань Цзоу и упала прямо на землю горы.

— Этот слуга некомпетентен, — он действительно сделал все возможное. Он искал в течение нескольких дней; однако не было ни малейших следов присутствия Фэн Юй Хэн.

— Каким должно быть наказание?

— Смерть.

Сюань Тянь Мин больше ничего не сказал. Бань Цзоу подождал некоторое время, прежде чем на его лице проявилось отчаяние.

— Этот слуга прощается с вашим высочеством, — он глубоко поклонился. Встав, он хлопнул себя по лбу раскрытой ладонью.

Eго ладонь пробила кожу и...

В самую последнюю секунду, прежде чем ладонь смогла пробить череп и достигнуть мозга, его запястье вдруг онемело. Он больше не мог использовать силу. По инерции он упал на спину.

Бань Цзоу был поражен и счастлив. Он быстро перекатился, снова преклонив колени и, задыхаясь, сказал:

— Этот слуга благодарит ваше высочество за милость быть пощаженным.

Сюань Тянь Мин не хотел обращать на него внимания. С другой стороны у Сюань Тянь Хуа имелись вопросы к Бань Цзоу:

— Где ты искал?

— В пределах пятидесяти ли было обыскано все.

Сюань Тянь Хуа встал и вышел из экипажа. Оглядев окрестности, он сказал:

— Эта гора Ци Фэн — стратегическое место, которое легко защитить. При желании спрятаться здесь не невозможно.

— Хуан Цюань и Ван Чуань заботились о госпоже Яо, — беспомощно сказал Бань Цзоу. — Только этот слуга искал. Были места... которые нельзя было обыскать.

Сюань Тянь Мин резко щелкнул кнутом:

— Но ты все еще осмеливаешься сказать, что все обыскал?

— Этот слуга должен умереть!

Никто этого не видел, но выражение лица под золотой маской становилось все более диким. Изначально он полагал, что даже если Фэн Юй Хэн похитили, Бань Цзоу, по крайней мере, найдет хоть какие-то улики через два дня. Теперь, однако, казалось, что этот вопрос был слишком странным!

Сюань Тянь Мин очень быстро успокоился и тихо приказал:

— Ты останешься с этим принцем и продолжишь поиски на горе Ци Фэн, — затем он посмотрел на Сюань Тянь Хуа: — Седьмой брат, сегодня вечером, иди в резиденцию клана Фэн. Тщательно обыщи сгоревшую комнату. Мне неудобно делать это, так как я в инвалидном кресле.

— Не волнуйся, — Сюань Тянь Хуа кивнул. — Как только наступит ночь, я пойду и взгляну.

Весь этот день группа людей Сюань Тянь Мина обыскивала всю гору Ци Фэн. Ван Чуань и Хуан Цюань также были уведомлены о прибытии. Увидев Сюань Тянь Мина, они услышали лишь одну вещь:

— Если ее не удастся найти, вы будете брошены на гору Тяньтай (1) на корм стервятникам.

В этот момент Фэн Юй Хэн, которая упала в обморок в своей аптеке, наконец, начала просыпаться. Ее зрение медленно восстанавливалось, как и ее память.

Она встала, опираясь на стенку, и закачалась, чуть не упав.

В отличие от Чэнь Юй, к которой почти сразу после отравления пришел Фэн Цзы Хао и обеспечил ей сексуальную разрядку, с Фэн Юй Хэн все было по-другому. Она полагалась на собственную волю, чтобы пройти через это. Несмотря на то что она проснулась, ее тело все еще было очень слабым.

Ее шатало, когда она подошла к лестнице. Фэн Юй Хэн боролась за каждый шаг, поднимаясь по ней. Она так устала после подъема, от приложенных усилий она была мокрая от пота с ног до головы.

Она не могла больше беспокоиться ни о чем другом и бросилась прямо в операционную. Порывшись в ящике стола, она вытащила иглу и сделала все возможное, чтобы успокоиться. Сделав себе внутривенные инъекции, она достала две отрезвляющих таблетки и проглотила их. Только тогда она снова села на пол и начала задыхаться.

Слишком опасно, даже думая об этом сейчас, она была полна страха.

Если бы она вдохнула еще этого столь концентрированного и сильнодействующего наркотика, возможно, она уснула бы и больше никогда не проснулась. Или, возможно, она не заснула бы, вместо этого у нее могли лопнуть кровеносные сосуды, вызвав ее смерть.

Ей дали что-то настолько мерзкое, насколько же ее ненавидели?

Фэн Юй Хэн не знала, сколько времени прошло снаружи, но учитывая, насколько яростным был наркотик, должно было пройти, по крайней мере, два или три дня. Она не могла не беспокоиться. Если Бань Цзоу и остальные не смогли ее найти, то они наверняка волнуются. Как Яо Ши? Произошел ли у нее нервный срыв от беспокойства? Как семья Фэн справится с этой ситуацией? Будут считать ее без вести пропавшей? Или мертвой?

Подумав обо всем этом, она услышала звуки, доносящиеся снаружи. Она внимательно вслушивалась в них. Казалось, она слышала чьи-то шаги и как кто-то что-то ищет.

Фэн Юй Хэн не знала, что все, что снаружи уже было полностью сожжено; однако понимала, что в настоящее время она находится на втором этаже аптеки. Она боялась, что если покинет пространство в том состоянии, в котором находится сейчас, то не сможет справиться с падением на землю.

Поэтому она, стиснув зубы, вернулась на первый этаж. Она приготовилась принять во внимание размер комнаты, а также подумала, есть ли для нее место, где она может появиться. Но в это время звуки поиска и шагов стихли не слишком далеко от ее текущего местоположения. Затем она услышала шепот ясного голоса:

— Фэн Юй Хэн, где же ты?

Ее сердце забилось, она сразу узнала этот голос.

Это был седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, человек, который спас ее однажды. Человек, которого она называла седьмым братом!

Почему он пришел именно сюда?

Фэн Юй Хэн начала размышлять и сразу поняла, что снаружи должно было произойти что-то очень серьезное. В противном случае, даже если бы Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Хуа примчались бы в округ Фэн Тун, Сюань Тянь Хуа не вошел бы в ее комнату так, как сейчас, и не сказал бы что-то подобное.

Пока она пребывала в оцепенении, человек снаружи, казалось, снова начал двигаться. Его шаги удалялись все дальше и дальше, она почти перестала слышать их.

Фэн Юй Хэн забеспокоилась, ее больше ничего не волновало. Усилием воли она покинула свое подпространство.

Сразу после этого воздух наполнил густой запах дыма. То, что она увидела, не было комнатой, выделенной ей кланом, вместо этого это было обугленной областью.

Она все еще лежала на земле. Подняв голову, она увидела уходящего человека и слабо вскрикнула:

— Седьмой брат!

Этот человек сразу услышал ее, и, оборачиваясь, все еще был спокойным, как божество. A потом его лицо отразило безграничное удивление.

— Седьмой брат! — она крикнула еще раз, но голос ее был все еще хриплым.

Сюань Тянь Хуа быстро оказался около нее. Затем он нагнулся и поднял ее с земли.

Фэн Юй Хэн была слаба, она вообще не могла стоять. Она чувствовала себя так, как будто пережила катастрофу.

— А-Хэн думала, что больше никогда тебя не увидит, — сказав это, она почувствовала, как у нее снова закружилась голова. Закрыв глаза, она снова упала в обморок.

Сюань Тянь Хуа смотрел на девушку в своих объятиях и тонул в захлестывающих его волнах боли. Он убрал грязную челку с ее лба и увидел, как в уголках ее глаз заблестели слезы.

Это заставило его испугаться. По его мнению, эта девушка всегда была умной и хитрой. Даже сталкиваясь с невероятно большой проблемой, она никогда не плакала — он ни разу не видел ее слез. Почему же сегодня она расплакалась?

На самом деле Сюань Тянь Хуа действительно хотел знать, где скрывалась Фэн Юй Хэн. Он только что обыскал всю комнату, заглянул и в другие комнаты резиденции клана Фэн, но не нашел и тени ее присутствия! Тем не менее, как только он повернулся, чтобы уйти, эта девушка позвала седьмого брата. Она позвала его так, как он никогда не позволял себя звать никому другому.

— Не бойся, — сказал он и взял девушку на руки, — седьмой брат отправит тебя домой.

Даже Фэн Юй Хэн не знала, как долго она спала. В любом случае она проснулась в очень удобных объятиях. Ей было тепло, и большая рука нежно гладила ее по спине. Ей совершенно не хотелось открывать глаза.

— Если ты продолжишь спать, то умрешь от голода, — над ее головой раздался голос, шутливый, с легкой насмешкой.

Фэн Юй Хэн сердито подняла руку, желая ударить его; однако ее запястье перехватили:

— Ты убиваешь своего мужа!

Она уныло подняла голову и столкнулась со взглядом глубоких глаз под золотой маской. Уголки его губ изогнулись дугой, как при первой встрече. Так получилось, что она идеально вписывалась в его образ, как и фиолетовый цветок лотоса между бровями. Все это вместе еще глубже проникло в ее сердце, теперь, если бы она захотела вырвать его оттуда, это было бы очень трудно.

— Сюань Тянь Мин, — ее голос все еще был хрипловатым, однако, его было приятно слушать, — Сюань Тянь Мин, почему ты пришел только сейчас? — ее накрыло волной грусти, заставив слезы хлынуть рекой.

Сюань Тянь Мин был ошеломлен. Он никогда раньше не видел, чтобы Фэн Юй Хэн так плакала. Эта девушка, независимо от ситуации, оставалась сильной. Pаньше он думал, что ничто в этом мире не испугает ее. Ее способности, прекрасные медицинские знания, его поддержка... Кто мог запугать ее?

Но на этот раз Фэн Юй Хэн плакала.

Он ласкал ее страдающее маленькое личико и делал все возможное, чтобы вытереть ее слезы. Он смотрел на нее так, как будто она была сокровищем, его взгляд был мягким и осторожным.

Кто же знал, что после того, как он подержит это сокровище и понаблюдает за ней некоторое время, он начнет чувствовать любопытство? Почему эта девушка перестала плакать через некоторое время? Почему она не жаловалась ему? Как только он собирался спросить ее, какую обиду она перенесла, Фэн Юй Хэн уставилась на него острым, как кинжалы, взглядом и сказала:

— Если ты так и не дашь мне что-нибудь поесть, я умру с голоду!

Сюань Тянь Мин потерял дар речи.

Она действительно плакала от голода?

У этой чертовой девчонки были признаки взросления?

Он помог ей привстать, только тогда Фэн Юй Хэн поняла, что она была в карете. В очень большой карете. Она была примерно такого же размера, как и комната, площадью десять квадратных метров. Было слышно, как два хлыста свистят снаружи. За вожжами должны были быть два человека и четыре лошади.

Повернув голову, она увидела человека, сидящего рядом с Сюань Тянь Мином. Того, кто вынес ее из сгоревшей комнаты, Сюань Тянь Хуа.

Фэн Юй Хэн улыбнулась Сюань Тянь Хуа, действительно став выглядеть на свои двенадцать. Затем она сказала:

— Спасибо тебе, седьмой брат. Ты снова спас А-Хэн.

Сюань Тянь Хуа улыбнулся. Эта улыбка была как приятный весенний ветер, наполнивший карету теплом, несмотря на то, что сейчас уже было межсезонье.

— Через час мы сможем вернуться в город. Бань Цзоу уже пошел покупать еду и сможет вернуться через некоторое время, — сказал Сюань Тянь Хуа, а затем подал Фэн Юй Хэн тарелку с тортом: — Съешь немного, чтобы положить хоть что-нибудь в свой желудок!

Сюань Тянь Мин взял тарелку и горько улыбнулся, сказав:

— Начиная с того дня, как ты пропала, это уже пятый день. Неудивительно, что ты так голодна.

— Прошло столько времени? — Фэн Юй Хэн была ошеломлена. — Что с моей матерью?

— Не беспокойся, — он погладил ее по голове, а затем отломил кусочек десерта и сунул его ей в рот, — Ван Чуань и Хуан Цюань заботятся о ней, твой отец не сможет причинить ей вред.

— Но было бы лучше, если бы ты сказала несколько слов, чтобы он пощадил этих двух девочек и Бань Цзоу, — сказал с улыбкой Сюань Тянь Хуа. — Мин'эр хочет отрезать им по одной руке.

Фэн Юй Хэн уронила лицо в ладони:

— Такое насилие не есть хорошо.

— Они не смогли защитить тебя.

— Это я спряталась ото всех. Естественно, они не смогли меня найти.

Это было то, чем Сюань Тянь Хуа больше всего интересовался, и он не мог не спросить:

— Где именно ты спряталась?

...................\_\_\_

1. Тяньтай — одна из школ китайского буддизма, позднее перенесённая в Японию как школа Тэндай, где эта школа получила развитие и обрела большую популярность. Школа называется также «лотосовой школой» из-за высокого почитания Лотосовой сутры. Школу основал монах Чжии (538—597) в эпоху Суй.

Соответственно Тянь Тай — гора, на которой эта школа базировалась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 160. Бу Конг, ты надоедливый ничтожный соперник**

Фэн Юй Хэн моргнула:

— Cедьмой брат, помоги мне упросить его не лишать Ван Чуань и остальныx их рук, и я скажу тебе.

Сюань Тянь Mин протянул руку и сжал ее лицо:

— Ты научилась обсуждать со мной условия?

Oна счастливо улыбнулась. Он сжал ее совсем не больно, ей было немного неловко, но это действие было таким интимным.

— Правда, не вини их. Не нужно злиться, — сказав это, она посмотрела на Сюань Тянь Хуа. — В резиденции клана Фэн под кроватью было скрытое отделение. После того как я поняла, что из-за свечи возникла проблема, я скатилась с кровати и спряталась внутри. Потом потеряла сознание, а, очнувшись, услышала слова седьмого брата, и только тогда выбралась оттуда.

Сюань Тянь Хуа посмотрел на нее, мягко улыбаясь, но ничего не сказал.

В резиденции клана Фэн было скрытое отделение под кроватью? Он лично обыскал это место, разве он мог не знать? Он просто не хотел пробивать дыры в ее истории. Pаз эта девушка хотела защитить свой секрет, то он решил позволить ей сделать это!

Он только вздохнул: неудивительно, что столь эксцентричная личность, как его брат, так сильно любил эту девушку. Такая привязанность к одному человеку невероятно прекрасна.

— Eсли бы скрытые охранники были так же хороши, как они, то что вообще заставило бы меня приехать? — Сюань Тянь Мин был очень заинтересован в этом вопросе, — Как насчет того, чтобы я дал тебе еще людей? Например, Бай Цзэ?

Бай Цзэ, ехавший снаружи кареты, поднял занавес и произнес:

— Мастер, этот слуга не смог даже безопасно сопроводить вас с гор на северо-западе. Как я могу защищать принцессу!

— Верно, я не хочу такого глупого скрытого охранника, — кивнула Фэн Юй Хэн.

Бай Цзэ стукнул кулаком по груди и немедленно опустил занавес.

— Сюань Тянь Мин! — хладнокровно начала Фэн Юй Хэн. — Я говорила, что мне нравится, когда Ван Чуань и Хуан Цюань на моей стороне. Мне нравится, что Бань Цзоу обменивается со мной шутками. Ты хочешь забрать людей, которые мне нравятся? Я еще даже не вышла за тебя замуж, но ты уже такой властный? Тогда я не выйду за тебя! Просто забери все назад.

Сюань Тянь Мин поднял брови. Маленькая девочка внезапно стала враждебной? Она думала, что он будет бояться ее?

— ...Тогда мы сделаем, как ты говоришь! — он действительно боялся ее.

Сидящий в стороне Сюань Тянь Хуа не мог больше терпеть и искренне рассмеялся. Затем он кивнул Фэн Юй Хэн, его взгляд наполнился похвалой.

Вскоре снаружи раздался голос Бань Цзоу:

— Ваше высочество, я купил еду.

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись, и она заговорила первой:

— Быстро неси сюда! Я умираю с голоду!

Человек снаружи поднял занавес и вошел в карету. Увидев Фэн Юй Хэн, казалось бы, хладнокровный и бессердечный Бань Цзоу на самом деле едва не задохнулся. Он положил мешок с едой на стол и, сделав несколько шагов назад, опустился на колени и глубоко поклонился:

— Этот слуга пренебрег своими обязанностями. Мастер, пожалуйста, назначьте наказание.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Бань Цзоу и почувствовала, что этот парень похудел за эти несколько дней, что она не видела его. Он также стал намного темнее, и его прическа больше не была такой аккуратной. Казалось, он стал старше в одно мгновение.

— Бань Цзоу, подними голову.

Бань Цзоу был поражен и не решился сделать то, что ему сказали.

Фэн Юй Хэн немного разозлилась:

— Ты назвал меня мастером, почему не поднимаешь голову, когда я сказала тебе это сделать?

Бань Цзоу заколебался. Через некоторое время, он, наконец, поднял голову.

Фэн Юй Хэн ясно видела, что на его лице появился новый шрам.

Этот шрам был явно свежим, длиной примерно сантиметров пять. Рана еще не зажила, так что плоть и кожа все еще были раздроблены. Это выглядело очень шокирующе.

Фэн Юй Хэн была ошеломлена. Оглядев его, она спросила:

— Кто вообще мог причинить тебе вред?

Бань Цзоу опустил голову и ничего не сказал.

Сюань Тянь Мин снова обнял ее. Открыв мешок с едой, он произнес:

— Он сделал это сам. Он сказал, что если его не смогут простить на этот раз, то он сам, Ван Чуань и Хуан Цюань все будут наказаны смертью. Если ты готова простить его, то шрам будет ему уроком, который он преподал себе сам.

— Ты тупой? — Фэн Юй Хэн потеряла дар речи. — Может ли быть, что все мужчины любят делать такие вещи? Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, вы что, берете нож и режете что-то на своем теле? Это весело, что ли?

— Это определенно не весело, — губы Сюань Тянь Мина дернулись.

— И все же он порезал сам себя?

— Наверное, он просто дурак.

Принц и принцесса разговаривали только друг с другом; но вдруг услышали всхлипывание Бань Цзоу. Который отвернулся и немедленно утер лицо.

Фэн Юй Хэн была тронута. Она так гордилась своим скрытым стражем. Она никогда не видела никого, кто был бы способен стать противником Бань Цзоу. Если он был рядом, куда бы она ни пошла, она чувствовала себя в безопасности. Она часто подшучивала над ним и иногда ругала его; однако Фэн Юй Хэн знала, что Бань Цзоу действительно хорошо относился к ней. Он действительно сделал все возможное, чтобы защитить ее. Если бы Бань Цзоу не было, то даже то, что произошло в храме Всеобщей Терпимости, представляло бы для нее опасность.

— Бань Цзоу, — позвала она его, — на этот раз я не виню тебя. Это я пряталась, не желая, чтобы меня раскрыли другие. Нет необходимости вредить себе. Тебе не нужно отказываться от собственной жизни. То же и с Ван Чуань и Хуан Цюань. Ты — плоть и кровь своих родителей. Даже если они уже мертвы, ты не должен относиться к своей жизни так легко. Все равны, независимо от того, представители ли они королевской семьи или обычные граждане. До тех пор пока ты не нарушаешь законы, не должно быть никого, кто имеет власть над чужой жизнью. Мне все равно, работает ли эта логика или нет на других людях, но для вас, кто следует за мной, это будет так. Кроме того, ты, Ван Чуань и Хуан Цюань для меня как семья, а не слуги.

Эти слова заставили недоумевать не только Бань Цзоу, но и Сюань Тянь Хуа, а Сюань Тянь Мин глубоко задумались над ними.

Все равны?

Как это возможно? Это полностью отличается от того, чему их учили с детства и до совершеннолетия.

Этот мир требовал неравенства, иначе как могло существовать императорское право? Как могла не существовать разница между богатыми и бедными?

Бань Цзоу еще больше боялся согласиться с ее словами, но он чувствовал себя очень тронутым. Он коснулся головой пола и сказал:

— Большое спасибо мастеру за благодать быть прощенным от смерти.

Фэн Юй Хэн беспомощно вздохнула. Если она хочет рассказать кому-то, кто был воспитан в феодальной системе, о равенстве, то это действительно будет слишком сложно.

— Быстро встань. Сейчас у меня не так много лекарств под рукой. Когда мы вернемся в столицу, я лично позабочусь о ране на твоем лице. Я сделаю все возможное, чтобы не осталось никаких следов.

Бань Цзоу почесал голову и смущенно сказал:

— Нет необходимости. В любом случае я очень редко буду появляться перед другими. Никто не будет смотреть на меня.

— Рано или поздно тебе нужно будет найти жену, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

У Бань Цзоу от шока отвисла челюсть. Даже Сюань Тянь Мин беспомощно спросил ее:

— Ты ко всем, кто следует за тобой, так хорошо относишься?

— Так и есть, — энергично кивнула она. — Мало того, что ему нужно будет найти жену, ему нужно будет подарить и красные конверты. Это... — она схватилась за голову. — Дай мне сначала немного поесть. Если я продолжу голодать, то снова упаду в обморок.

Сюань Тянь Мин усмехнулся, наблюдая за своей волчицей, и иногда давал ей немного воды или вытирал уголки рта.

Фэн Юй Хэн не спрашивала, куда они едут. Она лишь помнила, что упоминалось возвращение в столицу. Что касается того, действительно ли они возвращались в столицу, это ее вообще не заботило. Сюань Тянь Мин был рядом, неважно, где они, она только следовала за ним. Не нужно было прилагать усилия и думать, смог ли он правильно все организовать.

Она знала, что это доверие и безопасность.

Фэн Юй Хэн потратила слишком много энергии. После еды она уснула. В полусонном состоянии она, казалось, слышала, как Сюань Тянь Мин сказал что-то Бань Цзоу. Она не расслышала это. Вскоре ее разбудил шум снаружи.

Когда она открыла глаза, то все еще лежала в объятиях Сюань Тянь Мина. Занавес кареты не был поднят. Какой-то человек кричал на карету:

— Ваше высочество, Бу Цун только спрашивает, была ли А-Хэн действительно сожжена насмерть в округе Фэн Тун?

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Бу Цун?

Сюань Тянь Мин почувствовал ее состояние. Не опуская головы, он поднес палец к ее надпереносью и начал мягко массировать его, получив в ответ ее хмурый взгляд. Затем он сказал кому-то снаружи:

— Вы слышали то, что слышали. Если вы не верите в это, пойдите и поищите сами. Этот принц не обязан вам отвечать.

Мужчина снаружи пришел в ярость и внезапно издал злобный крик. Это напоминало вопль дикого зверя, даже окрестные птицы всполошено улетели.

Фэн Юй Хэн странным взглядом посмотрела на Сюань Тянь Мина. Она считалась мертвой?

Сюань Тянь Мин улыбнулся ей и помог сесть рядом с собой. Затем он продолжил говорить с Бу Цуном:

— Если хотите кричать так громко, то просто лично отправляйтесь в округ Фэн Тун, чтобы взглянуть. Этот принц только что вернулся оттуда. Семья Фэн действительно не очень хорошо относится к своей второй дочери.

— Ваше высочество, вы вот так просто простите семью Фэн? — Бу Цун не верил, что девятый принц может оставаться спокойным после того, как его невеста погибла в огне.

— Прощает ли этот принц семью Фэн или нет, этот вопрос касается только этого принца. Это не то, что вы имеете право ставить под сомнение. Бу Цун, прочь с дороги. Если вы продолжите тратить мое время, я перееду вас вместе с сопровождающими.

— Вы осмелитесь?..

Сюань Тянь Мин недовольно хмыкнул:

— Что этот принц не осмелится сделать? Кроме того, этот принц хотел задать один вопрос. Была ли убита августейшая принцесса или нет, почему вы так переживаете? Разве семья Бу не говорила, что винит ее в смерти лорда Бу? Что такое? Что изменилось за эти несколько дней?

Бу Цун потерял дар речи.

— Хорошо, — Сюань Тянь Мин сказал несколько последних слов, — кстати, этот принц уже указал вам направление. Поедете ли вы или нет, это зависит от вас. Бай Цзэ, едем.

Снаружи, Бай Цзэ хлестнул кнутом, заставив карету начать движение.

Снаружи послышался крик. Хотя это был экипаж, который ехал на людей Бу Цуна, его голос больше не был слышен.

Фэн Юй Хэн действительно хотела поднять занавес, чтобы увидеть, как выглядел Бу Цун; однако она чувствовала, что ради Сюань Тянь Мина лучше этого не делать. В любом случае она немного волновалась и могла только сдаться.

Сюань Тянь Мин взял на себя инициативу и рассеял ее сомнения:

— По пути мы распространили новости, что когда вторая молодая госпожа семьи Фэн вернулась, чтобы сделать подношения предкам, она заживо сгорела в резиденции клана.

— Зачем? — она была озадачена. — Я же все еще жива.

— Но кроме нас, кто еще знает, что ты жива? — Сюань Тянь Мин быстро взглянул на нее. — Иногда, только когда все зашло в тупик, мы можем узнать реакцию ответственных за произошедшее людей.

Сюань Тянь Хуа взялся за объяснение:

— Например, как семья Фэн планирует позаботиться о ситуации. Или что разозлит Бу Цуна. Или...

— В любом случае твоему отцу нужно преподать урок и создать неприятности, — Сюань Тянь Мин снова взял объяснение на себя. — Кроме того, если ты не умрешь в катастрофе, отец-император никак не отреагирует.

— Ты даже обдумал действия своего собственного отца, — ухмыльнулась Фэн Юй Хэн.

— А что этого нельзя было делать? — Сюань Тянь Мин отказался комментировать ее вопрос.

— На самом деле император уже сделал столь многое, — сказала Фэн Юй Хэн. — Он дал мне шпильку Феникса и лук Хоу И. Хотя я понимаю, что это тест для меня и что он хочет увидеть, способна ли я защитить эти две вещи; но я считаю, что это нормально. Я верю, что могу защитить их, поэтому они милости, дарованные императором.

— То, что ты можешь видеть все в таком свете, естественно, хорошо, — кивнул Сюань Тянь Мин. — Эти два предмета способны выманить людей, которые что-то замышляют против тебя. Просто смотри, теперь дни будут становиться все более и более зрелищными.

Сюань Тянь Хуа наблюдал, как они разговаривают, и его губы неосознанно улыбнулись, но он все же схватился за голову и тихо сказал:

— Бу Цун контролирует армию на востоке. Кажется, семья Бу по-прежнему престижна и сильна; однако, по правде говоря, это не хорошо. Возможно, семья Бу станет источником катастрофы, которая разрушит клан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 161. Чужаки ласковы и преданы, а как насчет тебя?**

Карета Сюань Tянь Mина продолжила свой путь и через несколько дней очень быстро приблизилась к столице. B отличие от семьи Фэн, которая ехала медленно.

Они ехали медленно, потому что были похоронной процессией. Все экипажи были задрапированы белой тканью, даже попоны лошадей были белыми. Всю дорогу слуги поднимали узкие флаги и разбрасывали погребальные деньги. Их бормотание заставляло окружающих грустить.

Яо Ши сидела в карете с Xуан Цюань и Ван Чуань. Ухмыляясь из-за белой драпировки, она спросила:

— Зачем проводить церемонию для сына, что хуже зверя?

— Они сказали, что это и для второй молодой госпожи, — в ответ усмехнулась Хуан Цюань. — Они не боятся, что вторая молодая госпожа придушит их насмерть.

Сердце Яо Ши снова застучало, и она быстро спросила:

— Ты уверена, что A-Хэн не умерла?

Ван Чуань улыбнулась и успокаивающе похлопала ее по тыльной стороне руки:

— Госпожа, не волнуйтесь. Это не просто утешительные слова. Бань Цзоу лично принес эту новость. Вторая молодая госпожа сейчас в карете его высочества. Eго высочество седьмой принц тоже там. Думаю, они уже должны быть в столице.

— Теперь я могу быть спокойна, — глубоко вздохнула Яо Ши. — Его высочество девятый принц действительно могущественен. Мы искали так много дней, но не смогли найти ее. С ним в браке А-Хэн будет жить в мире и спокойствии.

— Он искал свою жену, — сказала с улыбкой Хуан Цюань. — Конечно, он был серьезнее всех остальных.

Яо Ши посмеялась над этой шуткой и вздохнула:

— За все то время, что я была главной женой семьи Фэн, я могу сказать, что сделала, по крайней мере, хоть что-то для своей дочери.

— То, что молодая госпожа возвращается в столицу с его высочеством, — это секрет, — сказала ей Ван Чуань. — Снаружи было объявлено, что вторая молодая госпожа и старший молодой мастер семьи Фэн погибли в пожаре. Госпожа, вам все еще нужно притворяться перед другими. Мы должны помочь юной госпоже закончить представление.

— Я понимаю, мы... — кивнула Яо Ши, но прежде чем она смогла закончить фразу, карета внезапно остановилась. К счастью, они ехали медленно, так что люди не сильно пострадали, но они были ошеломлены: — Что это за звук, доносящийся снаружи? — Яо Ши нахмурилась и подняла занавес, чтобы посмотреть. — Похоже, кто-то приехал.

Ван Чуань осталась с Яо Ши, а Хуан Цюань встала и вышла из кареты. Вскоре после этого она заглянула в окно и сказала:

— Кто-то перекрыл дорогу.

Яо Ши тоже мельком увидела это. Через окно кареты она указала на человека впереди и сказала Ван Чуань:

— Я не знаю, узнаете ли вы людей из семьи Бу, но посмотрите на этого человека. Pазве он не похож на Бу Цуна?

Ван Чуань следовала за Сюань Тянь Мином в течение многих лет. Она, естественно, знала Бу Цуна. Хотя она долго не видела его, у нее все еще были воспоминания о нем.

Она только раз взглянула на него, прежде чем кивнуть:

— Вы не ошиблись, это Бу Цун.

Только двое узнали Бу Цуна, прежде чем он на своей лошади двинулся вперед. Он бросился прямо к экипажам семьи Фэн.

Люди, которые это видели, закричали в унисон, но Бу Цун не остановился. Он просто продолжал нестись к экипажам, держа копье в руке.

Бу Цун был военачальником, известным своей необычной физической силой. Говорили, что однажды он насквозь пронзил копьем камень весом более сотни цзиней (1). Кареты по сравнению с этим казались ничем. Hе тратя особых усилий, он осторожно постучал по крыше одной из карет, но все же сорвал ее.

Это была карета Фэн Цзинь Юаня. Тот уже получил сообщение, что человек, перекрывший дорогу, был Бу Цуном. Изначально он собирался отсидеться в экипаже и не встречаться с ним; но он не думал, что внезапно почувствует порыв холодного ветра над своей головой. Вскинувшись, он увидел ясное небо и то, что крыша кареты отсутствовала.

— Премьер-министр Фэн! Вы все еще не собираетесь выходить? — сердито крикнул Бу Цун и снова, как зверь, кинулся вперед. — Вы хотите, чтобы этот генерал разобрал весь ваш экипаж?

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость, вышел наружу и сказал, указав на Бу Цуна:

— Вы называете себя генералом? Тогда вы все еще должны помнить, что этот — действующий премьер-министр двора, чиновник первого ранга! Бу Цун, вы взбунтовались?

Бунт был очень серьезным преступлением для Бу Цуна.

Но тот не заботился об этом вообще:

— Вы можете говорить, что хотите. Фэн Цзинь Юань, этот генерал пришел сегодня, чтобы увидеть, скорбите ли вы о своей мертвой дочери? — он говорил это, качая головой. — К сожалению, ваш сын тоже умер. Скорбь на вашем лице относится только к вашему сыну, нет и капли страданий по А-Хэн.

Фэн Цзинь Юань позеленел от гнева, он чувствовал себя еще более удрученным, поняв то, что Бу Цун пришел в ярость из-за А-Хэн.

— Бу Цун, вы пытаетесь заняться делами моей семьи Фэн? Кто дал вам такое право? — в конце концов, он был ученым, который не мог понять сердце солдата. Копье Бу Цуна указывало прямо в лоб Фэн Цзинь Юаню и находилось от него менее чем на расстоянии вытянутой руки. Игнорировать давление этого оружия было попросту невозможно. Несмотря на это, он был полон гнева, но не мог заставить себя что-либо сказать.

Но даже если он ничего не сказал, это не означало, что Бу Цун ничего не скажет:

— Фэн Цзинь Юань, вам лучше не позволять мне узнать, что А-Хэн умерла несправедливой смертью. В противном случае, я, Бу Цун, даже если это означает мое восстание, приведу своих солдат, чтобы сравнять ваше поместье с землей!

Закончив говорить, он вогнал копье в крепление и поднял правую руку. К удивлению Фэн Цзинь Юаня, десятки офицеров позади Бу Цуна подняли луки, наложили стрелы на тетиву и прицелились в экипажи семьи Фэн.

Из-за спины донеслись женские крики. Одна волна за другой, даже Фэн Цзинь Юань начал дрожать.

— Чт… что вы хотите сделать?

Бу Цун холодно улыбнулся:

— Если бы я сказал, что собираюсь убить императорского чиновника, вы бы мне поверили?

Фэн Цзинь Юань ахнул, шокированный. Стрелы уже были нацелены. Во что тут можно было не верить? И тут вдруг всплыли воспоминания о деле многолетней давности. В том году Фэн Юй Хэн было всего шесть лет. Она была единственной, кого он считал своей драгоценной дочерью первой жены. Бу Цун умолял свою семью прийти и просить о браке, но он холодно отнесся к ним…

— Бу Цун, — цвет его лица немного восстановился, — я знаю, как вы относитесь к А-Хэн, но тогда загорелась резиденция клана. Никто не смог бы это проконтролировать! Даже мой старший сын погиб в том пожаре, Бу Цун. Разве может быть большая несправедливость?

Бу Цун посмотрел на его лицемерное лицо и почувствовал отвращение:

— Я действительно не понимаю, как такая прекрасная девушка, как А-Хэн, могла родиться на свет от кого-то вроде вас? Как такая хорошая дочь из семьи Яо могла выйти замуж в поместье Фэн?

Закончив говорить, он без перехода, внезапно, опустил правую руку, которую держал высоко. Офицеры, стоявшие позади него с натянутыми луками, одновременно спустили тетиву. Каждая стрела попала в каретную процессию семьи Фэн.

Фэн Цзинь Юань побелел от страха. Крики позади него стали сильнее.

Он подумал про себя, что все кончено.

Вместо этого он услышал просто стук стрел о поверхности карет, но не пронзительные крики женщин.

Набравшись смелости, он повернул голову и обнаружил, что все стрелы попали в рамы экипажей. Ни одна не ранила человека. Не пострадали даже те, кто сидел снаружи.

Только тогда Фэн Цзинь Юань вздохнул с облегчением. Оказалось, что Бу Цун просто пугал его и не решился предпринять что-то агрессивное.

После выстрелов Бу Цун больше ничего не сказал. Он подошел к карете, снял с нее белую ткань и повязал ее себе на талию. И проговорил следующее:

— Это в знак того, что я попрощался с А-Хэн.

После этого он махнул рукой и уехал со своими подчиненными.

Сердце Фэн Цзинь Юаня, наконец, забилось в прежнем ритме. Он поспешил пойти посмотреть, не пострадала ли основательница.

Когда он поднял занавес, то увидел мать, держащуюся одной рукой за окно для поддержки, а другой — перебирающую четки. Она, не переставая, повторяла:

— Амитабха.

Фэн Цзинь Юань вздохнул с облегчением:

— Мама, вы не сильно испугались?

Основательница перестала молиться Будде и медленно открыла глаза. Она не ответила Фэн Цзинь Юаню, вместо этого спросила:

— Чужаки так ласковы и преданны. Что насчет тебя, отец?

Фэн Цзинь Юань потерял дар речи из-за вопроса основательницы; однако он также почувствовал легкое недовольство — основательница, на его взгляд, была слишком предвзята по отношению к А-Хэн.

— Сын тоже скучает по Цзы Хао, — именно поэтому он сказал это с холодным лицом, а потом опустил занавес и ушел.

Семья Фэн продолжала продвигаться вперед. Фэн Цзинь Юань отправился в карету к Цзинь Чжэнь. Из-за этого вопроса с Фэн Юй Хэн, цвет лица Цзинь Чжэнь был не слишком хорош. Она была очень бледна. Фэн Цзинь Юань просто подумал, что ее напугало произошедшее только что, и не придал этому большого значения.

Всей семье был дан приказ о неразглашении. Он не боялся, что люди не прислушаются к нему: как только об этом станет известно, вся семья Фэн падет. Не только он, все падут вместе с ним. Даже Хань Ши, которая получала удовольствие от несчастий других, могла только держать рот на замке.

Семья Фэн двигалась много медленнее Сюань Тянь Мина. Прежде чем семья Фэн преодолела половину своего путешествия, тот уже прибыл в столицу.

Карета отправилась прямо в императорский дворец. Добравшись до него, они пересели в небольшой паланкин, который слуги отнесли в императорский зал Чжао Хэ.

Они попали во дворец вечером. Император находился в зале Чжао Хэ и размышлял, не стоит ли ему снова попытаться посетить дворец Зимней Луны. Он считал, что раз императорская наложница Юнь вышла на прогулку во время банкета в честь праздника середины осени, это означало, что чувства этой женщины начали меняться. Если он приложит немного больше усилий, возможно, у него будет шанс увидеть ее.

Заботящийся о нем Чжан Юань наблюдал, как император ходил взад-вперед по этому большому залу. От мельтешения повелителя у него начало рябить в глазах, поэтому он не мог не сказать:

— Ваше величество! Если вы хотите пойти во дворец Зимней Луны, мы должны идти немедленно. Если мы пойдем позже, императорская наложница Юнь ляжет отдыхать.

— Из-за чего она может лечь отдыхать так рано? — император закатил глаза, но ответил на свой же вопрос: — И правда. Даже когда она была здесь, она никогда не думала ждать нас. Даже если у нее не было каких-то важных дел, она рано ложилась спать. Вперед! Давай пойдем и посмотрим!

Только он собрался взять Чжан Юаня, чтобы посетить дворец Зимней Луны, как увидел, что один из евнухов вошел в зал, встал на колени и доложил:

— Ваше величество, прибыли его высочество августейший принц и его высочество Чистосердечный правитель.

Император был так зол, что даже его бородка встала торчком:

— Эти два зверя! Ни раньше, ни позже, они просто должны были прийти прямо сейчас! — но слова были просто словами, он развернулся и подошел к своему трону. Махнув рукой, он сказал евнуху: — Пусть войдут!

Чжан Юань пожал плечами и вздохнул. Кажется, им не придется сегодня идти во дворец Зимней Луны. Но, подумав еще раз, он вспомнил, что недавно слышал, что вторая дочь семьи Фэн погибла при пожаре в резиденции клана Фэн в округе Фэн Тун. У него сложилось прекрасное впечатление о второй дочери. Это была не кто иная, как незамужняя принцесса его августейшего высочества. Даже император был очень высокого мнения о ней. Он не только наградил ее шпилькой Феникса, но и отдал ей лук Хоу И. Она была молодой, весьма умной девушкой. Было бы слишком жаль, если бы она умерла вот так, в большом пожаре.

— Я слышал, что Мин'эр и Хуа'эр куда-то ездили?— прозвучал голос императора.

— Они покидали столицу, но куда именно они ездили, этот слуга не знает, — быстро ответил Чжан Юань.

Как только они заговорили об этом, в зал вошли люди, а голос Сюань Тянь Мина раздался еще до того, как он появился:

— Я просто съездил в округ Фэн Тун.

Как только эти слова прозвучали, император увидел девушку в ничем не примечательной одежде, толкающую инвалидное кресло Сюань Тянь Мина. Она шла бок о бок с Сюань Тянь Хуа.

Император прищурился и вгляделся в нее. Он тоже слышал, как и Чжан Юань, что эта девушка погибла в огне.

Сюань Тянь Хуа и Фэн Юй Хэн оба опустились на колени и в унисон сказали:

— Сын приветствует отца-императора.

— Дочь приветствует отца-императора.

Сюань Тянь Мин, сидя в своем инвалидном кресле, попросил:

— Хэн Хэн, поклонись и за меня тоже.

— Хорошо, достаточно этих бессмысленных вещей, — фыркнул император. Он поднял руку, и Сюань Тянь Хуа с Фэн Юй Хэн встали. — Ты следуешь за своей женой. Есть ли у тебя перспективы на будущее? — Сюань Жань посмотрел на Сюань Тянь Мина, а затем перевел взгляд на Фэн Юй Хэн и спросил ее через некоторое время: — Мы слышали, что ты умерла?

...................\_\_\_

1. 1 цзинь = 0,5 кг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 162. Ее дед по материнской линии действительно высокомерный!**

— Да, я умерла, а затем вернулась к жизни, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— Почему? — император поднял брови.

— Потому что есть много вещей, которые мне еще предстоит завершить.

— Tы обвиняешь свою семью?

— Да, но у меня нет выбора. Kто сделал так, чтобы у меня была их кровь?

Чем больше император смотрел на эту девушку, тем больше чувствовал, что она действительно забавная, поэтому он спросил ее:

— Что подумаешь, если положение дочери первой жены семьи Фэн вернется к тебе?

— Невестка не желает этого, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

Эти слова заставили обожающего сплетни императора встрепенуться, он не мог не выпрямиться и не задать ей следующий вопрос:

— Мы слышали, что твоя старшая обладает судьбой Феникса?

— Старшая сестра — ребенок семьи Фэн, — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Oна действительно носит фамилию Фэн. Здесь нет никакой ошибки.

— Когда твоя семья вернется в столицу, как ты хочешь поприветствовать их?

Фэн Юй Хэн склонила голову набок и немного подумала:

— Если семья Яо вернется из Хуанчжоу, невестка будет очень счастлива.

Император громко рассмеялся:

— Неудивительно, что императорская наложница Юнь любит тебя, — затем он встал и помахал всем троим: — Pаз уж вы пришли, составьте нам компанию и посидите немного, — закончив говорить, он направился к кирпичному дивану с подогревом. — Не думайте, что мы не знаем, зачем вы приехали во дворец посреди ночи. Снаружи распространилась новость, что девочка Хэн сгорела в огне. Если вы действительно не хотите, чтобы другие узнали правду слишком рано, то будет безопаснее остаться во дворце.

— Отец-император прав, — кивнул Сюань Тянь Мин.

— Что касается Хуа'эр, могу сказать лишь одно: ты слишком возишься со своим младшим братом, — сказал император Сюань Тянь Хуа, закатив глаза и сев на диван.

— Хорошо, что семья Фэн не стала слишком оживленной, — Сюань Тянь Хуа улыбнулся в ответ императору живой улыбкой.

Император фыркнул и не стал больше обсуждать этот вопрос. Bместо этого он указал на место напротив себя и сказал Фэн Юй Хэн:

— Сядь, сыграй с нами в вэйци (1).

Чжан Юань немедленно взял доску и разложил фишки, прежде чем снова сесть на свое место.

Сюань Тянь Хуа тоже нашел место, чтобы присесть, а Сюань Тянь Мин подъехал к Фэн Юй Хэн и спросил:

— Ты знаешь, как играть?

— Я действительно умею играть, но я не очень хороша, — Фэн Юй Хэн держалась за голову.

Она сказала, что она не очень хороша, и это действительно было так. После нескольких ходов император загнал ее в угол так, что почти не осталось мест, где она могла бы разместить фишки. Фэн Юй Хэн посмотрела на императора умоляющим взглядом:

— Отец-император, вы чувствуете, что вам не хватает побед?

— Твой уровень слишком низок, — кивнул император, но, несмотря на сказанное, он продолжал размещать фишки.

Фэн Юй Хэн могла только беспомощно играть дальше; однако со временем у нее появились некоторые шансы прорваться.

Пока они играли, казалось, произошло небольшое изменение. Белые фишки размещались снаружи, а черные — внутри. Казалось, что они были полностью окружены, но если черные хотели вернуться, кое-какие лазейки все же имелись.

Император, однако, остановил свое наступление и замедлился, чтобы дать Фэн Юй Хэн шанс передохнуть.

Фэн Юй Хэн не посмела сделать это. Обуздав свое душевное состояние, она медленно начала размещать свои черные фишки снаружи. Она не пошла туда, где император намеренно оставил открытые лазейки, вместо этого она выбрала некоторые угловые точки.

В комнате стояла мертвая тишина, нарушаемая только щелчками фишек вэйцы. Даже дыхания не было слышно.

Сюань Тянь Мин посмотрел на доску с фишками, и изогнул губы в завораживающей улыбке. Он слишком хорошо понимал своего отца-императора. Выбрать игру в вэйцы с Фэн Юй Хэн без видимой причины? Он четко знал, что она не очень хороша в ней, но все же не победил ее за один заход? Ясно же, что у него были другие намерения.

Конечно же, когда Фэн Юй Хэн в очередной раз прорвалась в угол, император спросил:

— Ты знала, что Да Шунь граничит с четырьмя странами?

— На востоке — Цзун Суй, — кивнула Фэн Юй Хэн. — На западе находится Гу Мо, на юге — Гу Шу, на севере — Цянь Чжоу.

Император положил фишки, блокируя Фэн Юй Хэн путь к отступлению:

— Эти четыре страны могут казаться мирными, но реальность такова, что у них есть свои собственные планы. Так же, как и у белых фишек на этой доске, что плотно окружили черные. Что касается черных фишек, здесь они представляют собой нашу Да Шунь.

Фэн Юй Хэн уставилась на доску, а затем выложила свои черные фишки в линию. Она больше не пыталась прорваться. Она не была искусна в этой игре, этот матч давно был проигран.

— И что они могут сделать, даже если они окружили нас? — легко заговорила она. — Да Шунь в одиночку боролась за свои плодородные земли. Для страны быть желанной — нормально. Четыре страны делают все по своему усмотрению. Если бы эти четверо объединились, чтобы окружить одного, то они, естественно, имели бы право претендовать на превосходство. А если бы они объединились по две, то вызвали бы беспорядки на границах Да Шунь. Но на самом деле это Да Шунь разделяет их. Ни одна из них не может видеть другую. Их границы — либо снежные горы, либо бескрайние моря. Их единственная возможность связаться друг с другом — Да Шунь. Умные люди знают, что нужно продолжать занимать власть. Только опираясь на Да Шунь, они могут обеспечить своим гражданам лучшую жизнь. Если бы я была этими четырьмя странами, я бы точно не хотела бунтовать.

— К сожалению, не все способны думать так же, как ты, — вздохнул император и положил фишку вперед. — Мы закончили. Способности у А-Хэн имеются, но их нужно развивать должным образом. Играть с тобой было утомительнее, чем просто расставлять фишки.

Фэн Юй Хэн была очень смущена и быстро встала, чтобы извиниться:

— Я доставила отцу-императору неудобства.

— Забудем об этом, — криво улыбнулся император. — Мы смогли увидеть, как ты безопасно вернулась в столицу, и можем, наконец, расслабиться. Хотя мы никогда не верили, что ты действительно умрешь в огне, но новости методично распространяются за пределами дворца. Даже если в это не верят, об этом будут думать, — говоря это, он смотрел на Сюань Тянь Мина: — Все это результат твоих поступков.

Сюань Тянь Мин пожал плечами:

— Семья Фэн действительно проводит похороны, но это не для Хэн Хэн. Это для их сына, Фэн Цзы Хао.

Фэн Юй Хэн была ошеломлена:

— Фэн Цзы Хао умер?

Император также был озадачен:

— Сын Фэн Цзинь Юаня от первой жены, хоть и был никчемным, но он был единственным. Как он умер?

Уголки губ Сюань Тянь Мина приподнялись в дьявольской улыбке:

— Если бы этот сын сказал, что он был лично убит Фэн Цзинь Юанем, поверил бы отец-император?

Император и Фэн Юй Хэн покачали головами.

Сюань Тянь Мин не стал продолжать говорить об этом, однако, сказал:

— В любом случае он премьер-министр. У отца есть причина держать его при себе, а сын не так хорошо знаком с делами двора.

— Один премьер-министр Фэн связан с третьим братом, — добавил Сюань Тянь Хуа. — Третий брат возглавляет группу бесчисленных чиновников. То, что отец-император не предпринимает действий сейчас, это самый верный выбор.

Император одобрительно взглянул на Сюань Тянь Хуа. Затем он повернулся к Фэн Юй Хэн и продолжил беседу:

— Так как ты пришла во дворец искать убежища, то побеседуй с нами. Кстати говоря, нам очень интересен Зал Сотни Трав. Ходили слухи, что ты вернула мертвеца к жизни?

Фэн Юй Хэн подумала про себя, что ход мыслей императора несколько беспорядочен, но она понимала. В конце концов, она была посторонней и кем-то из семьи Фэн, но Сюань Тянь Мин защищал ее. Этот император все еще имел о ней свои собственные соображения, но не мог говорить слишком много о делах двора.

Поэтому она просто решила научить императора, чем отличается друг от друга "смерть сердца" и "смерть мозга":

— Обычно при определении смерти человека сначала проверяется пульс на запястье, затем слушается дыхание, а затем проверяется пульс на сонной артерии. Но на самом деле самый важный фактор в определении чьей-то смерти зависит в конечном счете от мозга.

Император никогда не слышал такое объяснение. Даже Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Хуа почувствовали любопытство. Император спросил ее:

— Тогда как определить, что чей-то мозг умер?

Фэн Юй-Хэн вздохнула. В ее времени были высокотехнологичные средства и машины для определения смерти мозга. Но в эту эпоху все было не так. Она задумалась на некоторое время, а затем сказала:

— Во-первых, вы должны убедиться, что медицинские знания доктора довольно высоки. Только после этого врач может приступить к оценке различных состояний организма пациента. Обычно люди в коме не реагируют на какие-либо раздражители, но это только первый шаг при определении смерти мозга. Во-вторых, пациент перестает самостоятельно дышать. В-третьих, проверяется, исчезли ли такие реакции мозга, например, глотание, моргание и расширение зрачков. В-четвертых, это, конечно, пульс. После остановки дыхания пациенту необходимо делать сердечно-легочную реанимацию не менее двадцати минут. Только после этого, если пациент не придет в себя, можно считать, что он перенес смерть мозга.

Слова, что она сказала, были словами профессионала. Даже эти трое присутствующих, которые, можно сказать, были самыми выдающимися людьми в эту эпоху, не могли понять всего. Но император знал, как подвести итог:

— Все зависит от доктора.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— В целом, это так. В тот день, когда я спасла "мертвого" человека, я уже определила, он был все еще жив. Только тогда я сказала, что могу вернуть его к жизни. Но на самом деле как может существовать такая вещь, как возвращение мертвого человека к жизни? По правде говоря, все это стало возможным просто потому, что он вообще не умер.

Император был очень заинтересован сказанным Фэн Юй Хэн и не мог не вспомнить, как Мо Бу Фан нахваливал ее. Он также вспомнил об эксклюзивных пилюлях, продаваемых в Зале Сотни Трав. Он подумал про себя, что эта девушка не разочаровывает как представитель молодого поколения семьи Яо. Даже если она просто внучка, ее талант к медицине — не пустой звук. Кроме того, эта Фэн Юй Хэн случайно встретилась с кем-то в юном возрасте в горах северо-запада. Изгнание из семьи Фэн для нее оказалось хорошей вещью.

— К сожалению, императорские врачи не обладают этой способностью, — вздохнул он. — С тех пор как старик Яо уехал, мы постоянно боимся заболеть, страшась, что эти неучи не смогут должным образом позаботиться о нас.

— Это потому, что тело отца-императора здорово, — сказала Фэн Юй Хэн. — Независимо от того, есть ли хорошие врачи рядом или нет, не болеть лучше, чем болеть, — она еще немного подумала и придумала. Это имело отношение к ее желанию расширить горизонты для Зала Сотни Трав, если она сможет получить поддержку императора, то национальная больница будет лучше, чем частная. Поэтому, она добавила: — Медицинские знания А-Хэн пришли от дедушки по материнской линии и были усовершенствованы моим мастером из Персии; однако я хочу использовать их для граждан Да Шунь.

Император был умным человеком. Поскольку Фэн Юй Хэн уже сказала это, как он мог не понять, что эта невестка просила пожертвования?

— Когда все будет готово, мы заплатим за расширение Зала Сотни Трав, — махнул он рукой. — Когда придет время, можно будет открыть еще несколько магазинов в других провинциях.

Фэн Юй Хэн быстро встала на колени:

— Невестка благодарит отца-императора от имени граждан Да Шунь.

Императору это очень понравилось. Он лично помог Фэн Юй Хэн подняться и приготовился еще немного поболтать с ней о Зале Сотни Трав. В это время в зал вбежал евнух, держащий в руке сложенную бумагу:

— Докладываю вашему величеству: записка от лорда Яо из Хуанчжоу.

Лорд Яо из Хуанчжоу... Это был Яо Сянь.

Фэн Юй Хэн закатила глаза. Ее дедушка по матери действительно знал, как выбрать нужное время!

Император, естественно, тоже так думал. Легко хмыкнув, он взял письмо. Посмотрев на него некоторое время, он громко фыркнул:

— Старик Яо совсем обнаглел!

Фэн Юй Хэн очень интересовало содержание записки. Император не выглядел рассерженным. Вместо этого, казалось, что друг над другом подшучивают два старых друга.

Сюань Тянь Мин — сама непосредственность — подкатился на своем кресле к отцу и просто внаглую забрал записку из его рук:

— Сын посмотрит.

Фэн Юй Хэн тоже приблизилась, чтобы взглянуть. Содержание записки было очень простым — всего пара предложений: "Моя дочь все еще просто наложница, так как же молодое поколение моей семьи Яо может принять участие в имперском экзамене? Они не собираются!"

Фэн Юй Хэн испытала шок. Ее дедушка по материнской линии был очень высокомерен!

Император сделал глоток чая и вздохнул:

— Таков старик Яо, — сказав это, он снова посмотрел на Фэн Юй Хэн. Она стояла рядом с Сюань Тянь Мином. Она молчала, не просила прощения и не благодарила его за благодать. Он уже знал, что это особенный ребенок, но никогда не думал, что она может быть настолько равнодушна к делам семьи Яо. — Чжан Юань, — император указал на тарелку груш, — у этой груши довольно неплохой вкус. Найди быструю лошадь и отправь два ящика старику Яо.

Чжан Юань поклонился и передал приказ евнуху рядом с ним.

Только тогда Фэн Юй Хэн поклонилась императору:

— Большое спасибо отцу-императору.

Император, однако, вспомнил о чем-то и спросил Чжан Юаня:

— Была ли вылечена болезнь принцессы Сян?

...................\_\_\_\_\_\_

1. Вэйцы — игра го, но го — это название, произошедшее от японского "и-го". Сама игра зародилась в Древнем Китае и называлась именно так. Часто ее называют облавными шашками.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 163. Получение императорской милости от императора**

Официальная принцесса третьего принца Cюань Тянь Е болела в течение последниx нескольких лет. Императорские врачи приходили к ней — кто знает сколько раз? — но не смогли ничего обнаружить. Это длилось из года в год, и, по-видимому, она становилась слабее с каждым днем.

Чжан Юань услышал вопрос императора и вышел вперед, чтобы ответить:

— Болезнь принцессы Сян признана неизлечимой. Hедавно, как я слышал, ее состояние ухудшилось, и есть опасения, что она может не пережить эту зиму.

Император нахмурился и задумался на некоторое время, а потом его взгляд медленно двинулся в сторону Фэн Юй Xэн.

Как могла Фэн Юй Хэн не понять мысли императора? Она быстро взяла на себя инициативу и сказала:

— Позвольте невестке взглянуть.

Император был очень доволен инициативой Фэн Юй Хэн и задал вопрос:

— Ты сможешь вылечить ее?

— Невестка никогда не встречалась с принцессой Сян и не знает, от какой болезни она страдает, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

— Ох, — император почувствовал, что ее слова были разумны. Затем он сказал Чжан Юаню: — Иди и сообщи императрице. Попроси ее передать уведомление принцессе Сян, чтобы она пришла во дворец. Если она так больна, что не может ходить, то пусть ее отнесут к нам.

Чжан Юань повиновался и лично направился во дворец императрицы.

Император действительно был в преклонном возрасте и уже чувствовал себя немного уставшим. Сюань Тянь Хуа лично помог ему сойти с трона, а также помог ему переодеться, умыть лицо и прополоскать рот.

Фэн Юй Хэн же собиралась воспользоваться одной из комнат дворца Чжао Хэ, чтобы приготовить успокаивающий чай.

Но комната для приготовления чая была просто прикрытием. Успокаивающий чай на самом деле был чем-то, что она вытащила из своего пространства. Mало того, что качество чайных листьев было выше. Самое главное — то, как именно он был сделан. Технология, используемая при его производстве, во много раз превосходила те, что были доступны в эту эпоху. Благоухание чая было насыщеннее, а текстура — чище.

Она вынесла чашку чая и выставила ее на трон, сняв крышку. Император почувствовал аромат чая, но тот не оказывал такого сильного стимулирующего эффекта, как привычный ему напиток. Аромат был легким и нежным, его хотелось смаковать.

— Что это за чай такой? — спросил Сюань Жань, взяв чашку в руки и глубоко вдохнув несколько раз. Он так и не смог определить, что это был за чай.

— Невестка приготовила его для отца-императора, чтобы помочь вам расслабиться, — она избегала важных деталей и давала лишь общие объяснения.

Император не счел это странным. Подняв чашку, он сделал глоток. После того как напиток оказался у него во рту, император ощутил его чистоту — она была даже сильнее запаха. Он сделал еще пару глотков, но больше не мог себя сдерживать. Запрокинув голову, он почти вылил в себя все содержимое чашки.

— Если отцу-императору нравится, то после того, как А-Хэн вернется домой, я пошлю еще немного этого чая во дворец, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

Император посмотрел на нее и показал легкое удивление, сказав:

— Твой отец проводит похороны на обратном пути в столицу. Эти похороны для тебя и сына первой жены.

Фэн Юй Хэн только беспомощно улыбнулась и ничего не сказала.

— Мы также дадим тебе возможность проявить себя, — продолжил император. — Если ты сможешь успешно справиться с болезнью принцессы Сян, мы одарим тебя нашей милостью.

Фэн Юй Хэн сделала шаг назад и опустилась на колени, а затем торжественно сказала:

— Невестка благодарит отца-императора за императорскую милость.

Эти слова благодарности за императорскую милость ошеломили Сюань Жаня. Но он довольно быстро отреагировал на ее слова:

— Какую императорскую милость ты хочешь от нас?

Но Фэн Юй Хэн промолчала.

— Забудем об этом, — император махнул рукой, — когда придет время, мы согласимся даровать тебе то, что ты хочешь.

— Большое спасибо отцу-императору за то, что позволил невестке лечить болезнь принцессы Сян, — Фэн Юй Хэн еще раз склонила голову.

— Умница, — кивнул император. — После выздоровления принцессы Сян, ту старшую сестру, что хочет выйти замуж во дворец Сян, будут ждать большие трудности.

Фэн Юй Хэн легко улыбнулась в ответ.

Император развернулся и сел на свое ложе. Сюань Тянь Хуа помог ему снять обувь и носки, а потом отвернул парчовое покрывало, но Сюань Жань только еще раз вздохнул с волнением:

— Независимо от того, кто будет вылечен, это не сможет сравниться с излечением ног Мин'эра. Когда дела в твоей семье немного устаканятся, позаботься о его ногах.

— Невестка выполнит поручение.

В ту ночь Сюань Тянь Хуа покинул дворец и вернулся в Чистосердечный дворец. Сюань Тянь Мин сопровождал Фэн Юй Хэн и отправился во дворец Зимней Луны императорской наложницы Юнь.

Так как она сейчас была во дворце, то должна была пойти и поприветствовать императорскую наложницу Юнь. Фэн Юй Хэн решила остаться во дворце Зимней Луны. Pаз в него не мог войти никто, кроме двух принцев, а сама императорская наложница Юнь была на ее стороне, то, учитывая ее нынешний статус беглянки, более подходящего места для нее попросту не существовало.

По пути Фэн Юй Хэн толкала Сюань Тянь Мина. Ей, двенадцатилетней девочке, требовалось немало энергии, чтобы суметь сделать это для взрослого мужчины. Тем более что это была древняя деревянная коляска, которая сама по себе была очень тяжелой. Если добавить к этому вес Сюань Тянь Мина, то это действительно было борьбой для нее.

Фэн Юй Хэн шла и вздыхала:

— Даже если я займусь твоими ногами, то это не то, что можно вылечить всего за несколько мгновений. Позже я достану тебе другое инвалидное кресло, — она вспомнила, что в ее аптеке имелись необходимые коляски. Они были легкими, а за счет пневматических резиновых колес их движение было более плавным и мягким. Если бы Сюань Тянь Мин сидел в такой коляске, ей стало бы легче толкать его.

Сюань Тянь Мин не разбирался в таких вещах. В любом случае Фэн Юй Хэн сказала, что даст ему что-то, так что он кивнул и согласился. Подумав еще немного, он вспомнил некоторые новости, которые принес Бань Цзоу:

— Ты хочешь знать, как умер Фэн Цзы Хао?

Конечно, она хотела знать.

Поэтому Сюань Тянь Мин хорошо поставленным голосом рассказал ей о том, что произошло в резиденции клана Фэн. Конечно, все это ему рассказали Ван Чуань и Хуан Цюань. Он просто немного приукрасил историю. Изначально ему хотелось увидеть, как Фэн Юй Хэн покраснеет. Но откуда он мог знать, что лицо этой девушки не только не покраснеет, но и отразит настоящую радость?

— То есть, Фэн Цзы Хао, наконец, добился своего? Ха-ха-ха! Сюань Тянь Мин, это действительно хорошие новости.

Он усмехнулся: какого черта! Двенадцатилетняя девочка, услышавшая такие вещи, на самом деле будет так реагировать?

Но он все же выразил свою обеспокоенность:

— Фэн Цзы Хао умер. Фэн Чэнь Юй, однако, все еще жива. Ты хочешь, чтобы я помог тебе разобраться с ней?

Фэн Юй Хэн энергично помотала головой из стороны в сторону:

— Нет необходимости! Она осмелилась накачать меня наркотиком, ее будущее не должно быть таким простым, как смерть. Сюань Тянь Мин, просто подожди и сам все увидишь. Я должна слой за слоем сорвать маски с Фэн Чэнь Юй и выставить на всеобщее обозрение ее истинное лицо!

Ее слова были сказаны со свирепостью, а в глазах замерцал жестокий блеск. Сюань Тянь Мин просто обернулся, чтобы посмотреть на нее, и не мог не посоветовать ей:

— Разбираться с другими — это, конечно, хорошо, но не злись так сильно.

Она только хихикнула в ответ:

— Не волнуйся! Я буду относиться к общению с ней, как к удовольствию. Более того, я совершенно не верю, что случившееся касается только Фэн Чэнь Юй и Фэн Цзы Хао. Например, стоит изучить, где именно Фэн Чень Юй достала тот наркотик. В любом случае мы должны держать ее поблизости, чтобы найти людей, действующих за кулисами.

— Ты действительно не нуждаешься в моей помощи?

— Нет, не нуждаюсь, — ее губы красиво изогнулись. — Это борьба между женщинами. Такой человек, как ты, не должен вмешиваться. Как и сказал отец-император: когда дела моей семьи будут улажены, настанет время вылечить твои ноги.

— Хорошо, — кивнул Сюань Тянь Мин, но установил несколько основных правил: — но ты должна пообещать мне: в будущем, независимо от того, что произойдет, ты должна сказать мне. Ты не должна держать меня в неведении. Через некоторое время в военных казармах начнутся тренировки, поэтому я не смогу посещать павильон Единого Благоденствия по ночам. Будь немного осторожнее.

— Все нормально, — легко ответила она, — ты занят своими делами. Я определенно буду искать тебя, если что-нибудь возникнет на горизонте.

Когда они прибыли во дворец Зимней Луны, императорская наложница Юнь еще не отдыхала. Она находилась в зале рядом со смотровой лунной площадкой и играла с котенком.

Котенок был серого цвета, кругленьким и толстым. Его лапки, да и он сам целиком были покрыты короткой густой и грубой шерстью. Мордочка была крупной и круглой, что делало его очень милым.

Фэн Юй Хэн не разбиралась в мелких животных, но она все еще могла сказать, что эта порода, скорее всего, называлась британской короткошерстной. Она задумалась про себя: могли ли вообще существовать в этой эпохе британские короткошерстные?

Она снова толкнула кресло Сюань Тянь Мина и подошла. А затем отпустила его и пошла отдать дань уважения императорской наложнице Юнь:

— Невестка приветствует императорскую наложницу-мать и желает ей доброго вечера.

Императорская наложница Юнь не успела ответить, когда котенок с внезапным мявом сорвался с места. Он бросился прямо к Фэн Юй Хэн. Незнакомых людей эта сцена заставила бы подумать, что животное увидело свою мать. Когда Фэн Юй Хэн неосознанно протянула руку, чтобы подхватить его, он даже высунул свой маленький язычок и лизнул ее несколько раз.

Императорская наложница Юнь не сумела сдержать восклицание:

— Я играла с этим котенком почти месяц, но никогда не видела, чтобы он приближался ко мне. Даже когда дело доходит до кормления, он держится от меня подальше. О таком его поведении раньше даже не могло быть и речи. А вот ты смогла завоевать его любовь... Забудем об этом. Похоже, это было предопределено, я подарю его тебе.

Британская короткошерстная кошка была по-настоящему любимой породой кошек. Обычно любой бы — только если человек абсолютно не выносил мелких животных — хотел бы такую.

Фэн Юй Хэн не была исключением.

Ей не хотелось отпускать этого котенка, как только она подхватила его. Услышав, как императорская наложница говорит, что подарит его ей, она быстро поклонилась и сказала:

— Невестка благодарит императорскую наложницу-мать за подарок, — и добавила, подумав еще немного: — Могу я узнать, дала ли императорская наложница-мать имя этому котенку?

— Его имя Маньтоу (1), — кивнула женщина.

Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин похвалили его, сказав:

— Подходящее, у него ведь такая же форма.

Императорская наложница Юнь, однако, только улыбнулась, ответив им:

— Это просто для облегчения скуки, — и снова поглядев на Фэн Юй Хэн, она сразу же перешла к делу: — Ты пришла сюда, чтобы спрятаться?

— Ничего не скрыть от императорской наложницы-матери. Это действительно так, — смущенно ответила Фэн Юй Хэн.

— Тогда просто живи здесь. В любом случае никто не придет во дворец Зимний Луны. Ты можешь сопровождать меня и беседовать со мной. Это должно помочь развеять скуку.

Фэн Юй Хэн изначально хотела поболтать немного дольше, но запах, разлитый по залу, ощущался как-то не так. Оглядевшись, она, наконец, взглядом нашла курильницу посреди зала:

— Императорская наложница-мать, что это за благовония?

Наложница Юнь уставилась на нее, некоторое время не отвечая, а потом сказала:

— У знающих медицину действительно хорошие носы. Император наградил ими драгоценную императорскую наложницу. Я подумала, что они неплохи, и решила использовать их здесь.

Фэн Юй Хэн неодобрительно покачала головой:

— Императорская наложница-мать, вы знаете, для чего используются эти благовония?

Императорская наложница Юнь усмехнулась:

— Конечно, я знаю. Если ими пользоваться в течение длительного периода времени, не смогут родиться дети. Только этот трюк император и знает.

— И что еще?

— Старость наступит немного быстрее, чем обычно, — императорская наложница Юнь сказала это очень небрежно. Так, как будто она говорила о чем-то не связанном с ней. Казалось, она уже пользовалась ими около месяца.

— И ты все еще используешь их, хотя знаешь об этом? — рассердился Сюань Тянь Мин.

— Лучше быть немного старше. Никто не будет беспокоиться, когда я стану старше.

— Прошло так много лет, почему ты до сих пор обеспокоена этим? — Сюань Тянь Мин был крайне озадачен поведением императорской наложницы Юнь. — Есть ли смысл злиться на него?

Императорская наложница Юнь немного изменилась в лице. Казалось, что она начала вспоминать что-то полное негодования, отвращения и даже бессердечности.

— Отвратительно, — только и сказала она. Затем повернулась, чтобы уйти, но, уходя, проговорила: — Вы двое идите, отдохните. Не оставайтесь здесь надолго. Маленькая девочка не должна вдыхать этот запах слишком долго.

— Ты больше не можешь ими пользоваться! — сердитое выражение появилось на его лице. Он махнул рукой и приказал служанкам: — Уберите отсюда благовония для этого принца! Выбросите их все. И никогда не используйте их снова!

— Мы сделаем так, как ты говоришь, — слабым голосом сказала императорская наложница Юнь и вышла из зала.

Фэн Юй Хэн видела, что Сюань Тянь Мин действительно рассердился, и быстро утешила его:

— Все в порядке. Позже я приготовлю благовония, чтобы помочь императорской наложницы-матери. Все будет в порядке.

Наконец, вернувшись в зону отдыха, Сюань Тянь Мин отправил ее в комнату, а затем покинул дворец. Она держала котенка по имени Маньтоу в руках и стояла перед кроватью, глядя в окно, которое было обращено в сторону поместья Фэн. Девушка слегка поджала уголки губ — она действительно начала скучать по павильону Единого Благоденствия.

На следующий день, прежде чем пришло время отдать дань уважения императорской наложнице Юнь, дворцовые служанки привели незнакомого евнуха, чтобы увидеться с Фэн Юй Хэн. Евнух глубоко поклонился Фэн Юй Хэн, а затем сказал:

— Принцесса Сян вошла во дворец рано утром. Сейчас она во дворце императрицы. Ее величество приказала этому слуге пригласить вас. Паланкин уже подготовлен.

...................

1. Паровая булочка без начинки

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 164. Верните мне мою жизнь!**

Фэн Юй Хэн не могла ничего поделать, кроме как быcтро закончить со своим завтраком, а затем привести себя в порядок с помощью горничныx дворца. Только после этого она сказала одной из дворцовых служанок:

— Передайте императорской наложнице-матери, что я пошла к ее величеству императрице.

Дворцовая служанка повиновалась и продолжила помогать ей, расправляя платье. Только тогда она расслабилась и позволила Фэн Юй Хэн последовать за евнухом.

Чтобы убедиться, что Фэн Юй Хэн никто не увидит, паланкин был доставлен прямо во дворец Зимней Луны. Выйдя из спальни, она забралась в него, а потом несколько сильных евнухов понесли ее во дворец императрицы.

Kогда она прибыла, императрица составляла компанию принцессе Cян, сидя в отапливаемом помещении бокового зала. Принцесса Сян была настолько больна, что не могла сидеть самостоятельно — опиралась на служанку. Императрица советовала ей:

— Лучше — лежи. Подождите прихода девушки Хэн, она осмотрит тебя.

Принцесса Сян была очень упряма и решительно покачала головой:

— Большое спасибо матери-императрице за сочувствие. Невестка впервые встречается с младшей сестрой. Было бы не слишком хорошо даже не сесть прямо из-за болезни.

— Oна — врач, — слегка вздохнула императрица. — Как она может не понимать потребности пациента? Разве ты не думаешь об этом?

Принцесса Сян только качала головой, решительно оставаясь сидеть.

Увидев эту сцену, Фэн Юй Хэн ускорила шаг и быстро подошла к ним, а затем опустилась на колени, чтобы поприветствовать правящую особу:

— А-Хэн приветствует ее величество императрицу. Долгой жизни императрице.

— Ты прибыла, когда мы говорили о тебе, — улыбнулась императрица. — Нет необходимости в таких церемониях, вставай.

— Большое спасибо, ваше величество, — Фэн Юй Хэн встала и поприветствовала принцессу Сян: — Приветствую принцессу Сян.

Принцесса Сян смотрела на нее немного изучающим взглядом.

Фэн Юй Хэн не избегала его. Она спокойно встретила ее взгляд, и они некоторое время смотрели друг на друга. Принцесса Сян, наконец, не выдержала и признала свое изнеможение, но она также и вздохнула с облегчением, сказав:

— Вы и ваша чрезвычайно красивая старшая сестра отличаетесь друг от друга.

Фэн Юй Хэн прекрасно понимала ее. Чэнь Юй хотела войти во дворец Сян и стать официальной принцессой, а она была прикована болезнью к постели в течение многих лет, для нее было невозможно не осознавать этого. Хотя было сказано, что она пришла вылечить ее болезнь как доктор, она все еще оставалась младшей сестрой Фэн Чэнь Юй. Конечно, было неизбежно, что к ней отнесутся с осторожностью и станут прощупывать ее.

Она улыбнулась, сделала несколько шагов и лично взяла на себя поддержку принцессы Сян:

— Император позволил мне называть его отцом-императором, так что А-Хэн не станет вести себя как посторонняя и будет называть вас третьей невесткой. Третья невестка должна прилечь. После того как А-Хэн закончит проверять ваш пульс, мы сможем обсудить другие вещи.

Императрица встала с дивана и сказала:

— Пригласить тебя во дворец было идеей императора. Лечение А-Хэн твоей болезни также было его идеей. Просто расслабься и позволь ей взглянуть. Независимо от того, сможет ли она вылечить тебя или нет, это было желанием императора, — послание в этих словах было весьма ясным: официальная принцесса Сян — это ты. Фэн Чэнь Юй хочет войти во дворец Сян, но этого не будет.

Принцесса Сян была умным человеком и, естественно, понимала, что император и императрица определенно имели свои мысли по этому поводу, и быстро сказала:

— Невестка благодарит отца-императора и императрицу-мать, — затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн, цвет ее лица немного восстановился. — Тогда я побеспокою младшую сестру.

Увидев ее, наконец, лежащей, та улыбнулась. Только тогда она тоже села сбоку от дивана и взяла женщину за запястье. Она тщательно измерила пульс.

— Третья невестка, каждое утро, когда вы просыпаетесь, ваше лицо сильно опухает? После полудня ваши ноги тоже отекают, но после небольшого отдыха опухоль медленно исчезает? Каждый день вы чувствуете слабость и усталость, часто потеете и даже мочитесь кровью? Это сопровождается головокружением, одышкой и отеком груди?

— Проблемы, которые вы упомянули, у меня есть они все, — кивнула принцесса Сян. Подумав немного, она добавила: — А-Хэн действительно точнее других врачей.

Фэн Юй Хэн отпустила ее запястье и начала ощупывать ее веки, прежде чем сказать:

— Третья невестка, откройте рот и высуньте язык.

Принцесса Сян сделала так, как ее просили.

Посмотрев на язык Фэн Юй Хэн уже достигла определенного понимания ситуации. Воспаление почек, тяжелое воспаление почек; однако у нее все еще не было возможности определить, было ли это первоначальной проблемой или вторичной.

Это считалось хроническим заболеванием. Оно не угрожает жизни напрямую, но если его не лечить, оно вызовет еще больше проблем. Анемия и ослабление сердца также станут более выраженными. В двадцать первом веке медицина могла контролировать это, но в эту эпоху, даже если бы пациенту в течение нескольких лет давались бы сердечные лекарства, все закончилось бы только смертью человека. Это было настоящим мучением.

— Третья невестка, у кого-нибудь из вашей материнской семьи была подобная болезнь? — она должна была понять историю болезни принцессы Сян, потому что это заболевание, в основном, передавалось по наследству. Eсли бы эту возможность можно было исключить, то это означало бы, что виноват кто-то третий. Конечно, тогда увеличилась бы и вероятность того, что воспаление почек — вторично.

Принцесса Сян услышала ее вопрос и начала серьезно размышлять. Затем она покачала головой:

— Нет, все в моей материнской семье были здоровы, и никто никогда не страдал такой серьезной болезнью.

Фэн Юй Хэн издала еще один вздох. Исходя из этого, эта болезнь не была первоначальной проблемой. Она могла почти наверняка сказать, что эта болезнь — результат какой-то другой болезни. Если добавить к этому отсутствие медицинских знаний в эту эпоху, и то, что кто-то мог напрямую влиять на течение болезни, было бы странно, если бы эта женщина вылечилась.

Она еще раз внимательно посмотрела в сторону принцессы Сян и увидела, что ее лицо абсолютно лишено красок, что ее губы сухие и потрескавшиеся, а глаза — пустые. Ее волосы имели немного желтоватый оттенок. Ей явно не было и тридцати, но она на самом деле выглядела старше императрицы.

— Третья невестка, послушайте меня. Лекарства, что вы принимаете, прекратите их использовать. Я лично подготовлю для вас новые. Им не разрешается проходить через чужие руки, — сказала принцессе Сян Фэн Юй Хэн, а затем глянула на императрицу: — Я не знаю, удобно ли вашему величеству позволить третьей невестке жить с ней. А-Хэн боится, что если она вернется во дворец Сян, вся тяжелая работа будет напрасной.

Как императрица могла не понять значения этих добрых слов? Раз она должна была прекратить принимать предыдущие лекарства, это означало, что либо те ничего не достигли, либо даже вызвали некоторые проблемы. Теперь ей даже не разрешили вернуться во дворец Сян. Это прекрасно показывало, что это за место, этот дворец Сян.

Императрица вздохнула и кивнула:

— Эта боковая комната была подготовлена именно для такого рода вещей. Император уже отдал приказ позволить принцессе Сян оставаться здесь до тех пор, пока ее здоровье не восстановится, прежде чем она сможет вернуться в свой дворец. А-Хэн, тебе также следует избегать возвращения во дворец Зимней Луны. Постоянные поездки туда-сюда увеличат шанс быть замеченной. Есть еще одна отапливаемая комната, в которой ты можешь жить.

— Ваше величество действительно тщательно все обдумывает, — кивнула Фэн Юй Хэн.

Императрица сделала несколько шагов и взяла принцессу Сян за руку, говоря:

— Спокойно живи здесь некоторое время. Это то, на что согласился твой отец-император. Никто ничего не сможет сказать. В любом случае Е'эр выбрал тебя, так что он определенно не сможет войти в мой дворец.

Принцесса Сян почувствовала благодарность и хотела встать, но императрица удержала ее:

— Не двигайся слишком много. Ты и А-Хэн можете поболтать немного. Эта пойдет, посмотрит, не распустил ли его величество двор. Mне нужно дать ему ответ.

Императрица закончила говорить и вышла из отапливаемого помещения. Фэн Юй Хэн махнула рукой, чтобы отпустить дворцовых служанок, и подождала, пока в комнате останутся только они двое. Только тогда она посмотрела на принцессу Сян и тихо сказала:

— На самом деле, третья невестка, вы должны были понять и раньше, как ваша болезнь стала такой тяжелой, не так ли?

Принцесса Сян была слегка шокирована и горько улыбнулась:

— А-Хэн, почему вы говорите так откровенно?

— Если я не буду говорить откровенно, я действительно не буду знать, хочет ли третья невестка жить или умереть, — беспомощно сказала она. — Вы были вынуждены принимать лекарства так долго, но вы не думали сопротивляться?

Принцесса Сян с усилием поднялась. Фэн Юй Хэн положила мягкую подушку ей за спину и услышала, как принцесса Сян сказала:

— Как я могла не сопротивляться? В начале, когда я впервые заболела, я верила в выздоровление, но не только не поправилась, мне становилось все хуже и хуже. Так у меня появились подозрения. Однажды я проследила за своей служанкой и увидела, как она спит с одним из телохранителей Сюань Тянь Е. Что касается моего лекарства, то все было под ее контролем. В тот раз я отказалась принимать лекарство, и Сюань Тянь Е избавился от той девицы. Следующей была бабушка, приглашенная моей материнской семьей. Доктор изменился, как и рецепт. Только тогда я расслабилась. Но этому телу не становится лучше с тех пор. Теперь мне трудно даже ходить.

Конечно же.

Фэн Юй Хэн слегка вздохнула:

— Все говорят о том, как хорошо после свадьбы жить во дворце. Там не будет недостатка в еде или одежде; однако только один промах, и жизнь может закончиться.

В глазах принцессы Сян зажглась некая надежда, и она спросила ее:

— Можно ли вылечить мою болезнь? — подумав еще немного, она откровенно призналась: — Я не хочу умирать! В то время как Сюань Тянь Е женился на мне, он был наименее любимым сыном императора. Только благодаря моей девичьей семье он смог показать, на что способен. Только тогда это позволило ему сидеть на равных с другими принцами. Но теперь, когда он стал полноценным, моя ценность свелась к нулю. Теперь он хочет найти новую жену, которая станет для него трамплином. Как я могу позволить ему преуспеть?

Больная принцесса Сян, вспоминая своего когда-то любимого человека, которого сейчас ненавидела, пылала ненавистью. Ее вялое лицо, наконец, отразило хоть какие-то признаки жизни.

Фэн Юй Хэн любила таких людей. Ненавидеть врага всегда лучше, чем вести себя, как Яо Ши, уступающая место другим. Некоторые люди просто бесстыдны. Чем больше их терпишь, тем больше они раздражают. Фэн Цзинь Юань был таким. Теперь, казалось, что и третий принц, Сюань Тянь Е, был не лучше.

— Третья невестка, не волнуйтесь, — она дала принцессе Сян успокоительное, — эту болезнь А-Хэн может вылечить, но сегодня ничего не готово. Третья невестка, отдохните здесь немного и дайте А-Хэн немного времени, чтобы подготовиться. Завтра я приступлю к лечению вашей болезни.

— Если это так, то большое спасибо младшей сестре, — принцесса Сян улыбнулась, ненависть на ее лице немедленно исчезла, и она снова начала чувствовать истощение.

Фэн Юй Хэн поразмышляла некоторое время, а затем потянулась к своему рукаву. Из своего пространства она достала западное лекарство и лично налила воды для принцессы Сян, чтобы та запила его. Только тогда она сказала:

— Отдыхайте. Я буду в отапливаемой комнате по соседству. Помните, кто бы ни давал вам лекарство, не принимайте его. В обеденное время я зайду к вам, и мы поедим вместе. Несмотря на то что это императорский дворец, трудно сказать, сколько людей было подкуплено третьим принцем. Не буду скрывать это от третьей невестки: бабушка, приглашенная вашей материнской семьей, также может быть одним из людей его высочества третьего принца.

После того как Фэн Юй Хэн закончила говорить, она не осталась. Она повернулась и ушла.

На самом деле ей не нужно было делать никаких приготовлений. Все таблетки и инструменты находились в ее пространстве, но она должна была найти разумное объяснение происхождению этих лекарств. Размышляя, она решила, что императрица организует для нее поездку во двор императорского доктора. Если она пробудет там пару часов, этого будет достаточно.

Ее просьба была, естественно, принята императрицей, поэтому Фэн Юй Хэн провела весь день, отсиживаясь в аптеке во дворе императорского врача. Только когда наступил вечер, она вернулась.

Возвращаясь, она держала корзину. В нее были всевозможные лекарства и инъекции, которые она достала из своего пространства.

Три дня спустя семья Фэн достигла столичных ворот. Возницы экипажей вздохнули с облегчением, думая, что они, наконец, закончили свое путешествие. Они боялись, что снова встретятся с кем-то похожим на Бу Цуна и лишатся своих жизней, если что-то пойдет не так.

Люди семьи Фэн чувствовали то же самое, что и возницы. Фэн Цзинь Юань был первым, кто поднял занавес кареты и посмотрел на ворота столицы. Только увидев их, он успокоился.

Давным-давно, в какой-то момент путешествия, Ань Ши привела Сян Жун посидеть с Яо Ши. Теперь же Яо Ши с тревогой держала Ань Ши за руку и спрашивала ее:

— Скажи мне, как ты думаешь, А-Хэн будет дома?

— Не должна, — Ань Ши покачала головой. — Так как девятый принц вернул ее, он не должен возвращать ее так небрежно семье Фэн. Если семья Фэн хочет вернуть вторую юную госпожу, боюсь, им придется заплатить за это.

Как только эти двое заговорили, до их ушей донеслись звуки цитры. Музыка была очень грустной — явно похоронная песня. Затем раздался голос, который запел:

— Лорд Фэн, пожалуйста, верните к жизни вторую молодую госпожу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 165. Даже призраком я не прощу тебя**

Этот поющий голоc был резким и чистым. И те, что были в непосредственной близости, ясно смогли услышать его.

Cян Жун удивленно и неосознанно аxнула.

Яо Ши и Ань Ши также выглянули в окна.

Семья Фэн уже почти въехала в ворота столицы. Был полдень. Xотя солнце и не было таким свирепым, как в начале осени, оно все равно казалось выносящим кому-то приговор, вися высоко в небе. Eго лучи заставили людей семьи Фэн прищуриться.

Услышав это, экипажи остановились. Mежду ними и воротами столицы они увидели исполнительницу в белой погребальной одежде с распущенными волосами. И в этот момент она была в середине похоронного представления, позволяя своим широким рукавам трепетать на ветру. Pядом с ней стояла девушка, играющая на цитре, также одетая в белое. B ее волосах даже был белый цветок. Oна сопровождала пение напарницы своей цитрой.

Было очевидно, что они долгое время работали вместе. Пение и игра прекрасно дополняли друг друга. Грустные ноты заставляли слушателей плакать.

Были люди, которые проходили мимо этого места при въезде и выезде из столицы. Все и каждый останавливались, чтобы посмотреть, а некоторые жены и дочери даже утирали слезы.

Но как только людей привлекли звуки пения и цитры, они услышали, как человек из экипажей семьи Фэн сердито крикнул: "Чепуха!" Прохожие испытали шок, люди семьи Фэн тоже задрожали, зная, что Фэн Цзинь Юань пришел в ярость.

И они не могли винить Фэн Цзинь Юаня за то, что он рассердился. Что пела эта исполнительница? То, что вторая молодая госпожа семьи Фэн умерла трагической смертью. Она просила премьер-министра Фэн вернуть жизнь второй молодой госпоже. Как это можно было считать игрой? Это явно было попыткой вернуть ее умерший дух.

Фэн Цзинь Юань побелел от гнева. Он поспешно вышел из кареты и отдал приказ своему личному слуге:

— Обезопасить людей, поднявших шум из-за этого премьер-министра!

Личный слуга повиновался и позвал других слуг. Засучив рукава, они приготовились к действию.

Но характер у исполнительницы был очень хорошим. Она даже не обращала внимания на этих людей, продолжая петь то, что должна петь. Один раз она позвала вторую юную госпожу, второй раз… Это было действительно печально.

Слуги семьи Фэн тоже рассердились. Это было слишком ужасно. Теперь даже артистка осмелилась выступить против премьер-министра?

Их гнев разгорелся, заставляя их помчаться вперед. Они подняли руки и приготовились ударить исполнителей.

Но в это время они услышали смелый женский голос:

— Дайте мне посмотреть, кто посмеет напасть!

Слуги семьи Фэн были ошеломлены, но они не могли остановить движение своих рук. Видя, что удары вот-вот должны быть нанесены, отреагировал личный слуга, который был на стороне Фэн Цзинь Юаня в течение многих лет, — схватил их руки. В то же время, он тихо сказал:

— Остановитесь!

Слуги все еще не понимали, что происходит, но взгляд личного слуги был очень острым. В тот момент, когда девушка сказала: "Дайте мне посмотреть, кто посмеет напасть", его глаза уже искали владелицу этого голоса. В результате он заметил несколько девушек в белых платьях, стоящих в толпе. Он узнал одну из них. Это была великая княжна У Ян из дворца Вэнь Сюань.

Фэн Цзинь Юань тоже ясно увидел ее. У него болела голова, но он все равно должен был быстро выйти вперед. Оказавшись лицом к лицу с Сюань Тянь Гэ, он преклонил колени:

— Чиновник Фэн Цзинь Юань приветствует великую княжну У Ян.

Только тогда Сюань Тянь Гэ сделала несколько шагов вперед. Следом за ней вышли еще девушки. Впечатляющие личности, они все были хорошими друзьями Фэн Юй Хэн — Жэнь Си Фэн, Фэн Тянь Юй и Бай Фу Жун.

Эти четверо носили белые одежды и белые цветы. Ни одна из них не была накрашена. Именно в таком виде они стояли прямо перед Фэн Цзинь Юанем.

Фэн Цзинь Юань знал, что у этих четверых были очень хорошие отношения с Фэн Юй Хэн. Теперь они блокировали вход в столицу. Они даже нашли исполнителей. Очевидно, они создавали им неприятности. Но что он мог сделать, если здесь была сама великая княжна У Ян? Что он мог осмелиться сделать?

Сюань Тянь Гэ даже не обратила внимания на Фэн Цзинь Юаня. Она смотрела только на исполнительницу, которая больше не пела. Озадаченная, она спросила:

— Кто сказал тебе остановиться?

Исполнители были очень умны. Легкого напоминания было достаточно для того, чтобы они немедленно начали выступать.

На этот раз их песня была еще более возмутительной:

— Премьер-министр Фэн, у вас много сыновей и дочерей, так что вы, естественно, не скучаете по одной Фэн Юй Хэн, но она родилась в вашей семье. И когда она умерла, она стала призраком семьи Фэн. Кровь семьи Фэн текла в ее теле, так почему вы так ненавидели собственную дочь, что посадили в горящую комнату, чтобы дать ей умереть?

Фэн Цзинь Юань был ошеломлен, услышав это, и не мог не спросить с любопытством:

— Откуда эти дикие слухи?

Исполнительница по-прежнему пела:

— В этом мире нет дыма без огня. Премьер-министр Фэн, если вы не чувствовали себя виноватым, то зачем пустили слух об убийстве собственной дочери? Да еще и распространяли его с таким энтузиазмом?

Фэн Цзинь Юань был так зол, что у него сердце билось где-то в горле. Никто в семье Фэн не мог больше оставаться в экипажах, так что они все вышли из своих экипажей.

Яо Ши сделала еще несколько шагов. Она с благодарностью посмотрела на Сюань Тянь Гэ и ее подруг.

Сюань Тянь Гэ кивнула ей и обратила внимание на основательницу Фэн. Через некоторое время она спросила ее:

— А-Хэн ушла так просто, старейшая госпожа, вы скучаете по ней?

Основательница изначально не хотела отпускать Фэн Юй Хэн. Теперь, когда Сюань Тянь Гэ спросила ее, когда фоном лилась похоронная песня, как могло ее сердце не разбиться? Она немедленно начала утирать слезы.

Сюань Тянь Гэ продолжила:

— Когда А-Хэн была здесь, когда у старейшей госпожи болела спина или ноги, она не спала всю ночь, чтобы приготовить медицинские пластыри для своей бабушки. Эта великая княжна однажды спросила ее, почему она так беспокоится. На что А-Хэн сказала, что в этой семье ее отец не заботится о ней, но о ней печется ее бабушка. Что она никогда не могла выполнять свои обязанности перед ней, но, когда она, наконец, смогла вернуться, как бы это ни было утомительно, это должно было быть сделано. К сожалению, отныне эта внимательная и с медицинской точки зрения одаренная внучка не сможет ухаживать за старейшей госпожой.

Плач основательницы стал громче. Она плакала и причитала, стеная:

— А-Хэн, моя А-Хэн!

У Фэн Цзинь Юаня опухла от плача основательницы голова. Он хотел сказать ей несколько слов утешения, но увидел, что Жэнь Си Фэн принесла откуда-то жаровню и поставила ее посреди дороги. Затем слуги принесли ей стопку погребальных бумаг. Разведя огонь, она присела на корточки и начала их сжигать, со словами:

— А-Хэн, мы, сестры, не хотели, чтобы наша дружба была такой короткой. Ты знала только, что возвращаешься домой, чтобы сделать подношения своим предкам; но не знала, что поедешь туда и никогда не вернешься. В достойной семье Фэн так много слуг, но юной госпоже позволили сгореть заживо! А-Хэн, только ты сама знаешь, стала ли ты чьей-то жертвой или нет. Если тебе действительно кто-то причинил вред, ты должна не забыть найти этого человека, чтобы разобраться с этим долгом. Даже если ты должна стать духом, ты не можешь позволить им продолжать жить счастливо! — сказав это, она подняла голову и оглядела местность. В конце концов, ее взгляд упал на Фэн Чэнь Юй.

Которая стояла в толпе с черным лицом. Она изначально вышла ради развлечения, но кто ж знал, что Жэнь Си Фэн сможет найти ее? Что она могла сделать? Только отступить в страхе, сбежать, вернуться в карету. Теперь ей больше не нужно притворяться. После такого потрясения ее разум уже был разорван в клочья. Она даже не могла справиться с небольшим шоком.

Жэнь Си Фэн посмотрела на ее отступающую фигуру и фыркнула. Она продолжала сидеть на корточках и жечь бумаги.

Что касается Фэн Тянь Юй и Бай Фу Жун, они обе схватили большие пригоршни погребальных бумаг и начали разбрасывать их. Они аккомпанировали спектаклю. Когда они выпевали очередную ноту, они разбрасывали бумагу. Ритм был на высоте.

Наблюдающие граждане начали указывать на людей из семьи Фэн. Люди, которые раньше слышали о ситуации в этой семье, начали спокойно обсуждать:

— Эта вторая молодая госпожа в юном возрасте была выслана премьер-министром Фэн в горы на северо-западе. Первоначально, план состоял в том, чтобы заморить их голодом насмерть. Как бы мог подумать, что ее жизненный путь обещал быть длинным? Она не только не умерла, но и благополучно вернулась.

— Вторая молодая госпожа была внучкой того самого врача, ранее известного как божественный доктор Яо, — сказал другой человек. — Теперь, в столице все еще работает Зал Сотни Трав.

— В таком случае, министру Фэн наплевать на смерть дочери, так что ли?

— Это возможно. Даже великая княжна У Ян сказала это. Как это может быть ложью?

Отвращение людей к Фэн Цзинь Юаню становилось все более и более сильным. Тот, наконец, не смог больше этого выносить и громко спросил Сюань Тянь Гэ:

— Великая княжна У Ян, что именно вы надеетесь сделать?

Кто же знал, что она будет продолжать игнорировать его! Вместо ответа она снова посмотрела на толпу людей из семьи Фэн, на этот раз ее глаза остановились на Хань Ши. Она нахмурилась и сказала:

— На похоронах члена семьи на самом деле есть кто-то, кто носит одежду с оборками. Ваша семья Фэн просто хочет делать все таким образом? — закончив говорить, она протянула руку и указала: — Стража, подойдите и разорвите ее одежду для этой императорской дочери!

Откуда-то появилась пара стражей и молча направилась прямо к Хань Ши. Фэн Цзинь Юань застыл, слушая дикие крики Хань Ши, когда охранники вырывали оборки из рукавов, воротника и подола ее платья.

— Великая княжна! — стражи с поклоном доставили обрывки ткани Сюань Тянь Гэ.

— Отнесите это на хранение, — кивнула та. — Если министр Фэн захочет подать жалобу в будущем, нам нужны доказательства.

Фэн Цзинь Юань сердито задохнулся. После слов Сюань Тянь Гэ, он кивнул:

— Этот премьер-министр, безусловно, должен пойти просить его величество быть судьей! Не может быть, чтобы вам позволяли оскорблять придворного чиновника без причины только потому, что вы великая княжна!

Как могла Сюань Тянь Гэ бояться этого? Она подняла подбородок и громко ответила:

— Тогда идите, жалуйтесь! Просто скажите дяде-императору, что вы убили его будущую невестку. Пусть дядя-император расследует и узнает, что именно произошло! Конечно, эта великая княжна отправит людей в округ Фэн Тун для расследования! Фэн Цзинь Юань, вы уже должны знать, должны ли чувствовать себя виноватым! Если мы действительно найдем какие-то зацепки, будьте осторожны, чтобы девятый брат не сжег всю семью Фэн, чтобы отомстить за А-Хэн!

Она яростно выплюнула эти слова. В это же время Жэнь Си Фэн закончила сжигать погребальную бумагу. Фэн Тянь Юй и Бай Фу Жун тоже закончили разбрасывать свою бумагу. Эти девушки снова встали рядом с Сюань Тянь Гэ и услышали ее приказ:

— Мы уходим! — после чего развернулись и прошли через столичные ворота.

Фэнь Цзинь Юань вздохнул с облегчением, думая про себя, что этот вопрос, наконец, подошел к концу. Если бы это продолжалось, он действительно не знал, как он смог бы решить эту проблему.

Но затем он услышал крик Сюань Тянь Гэ, раздавшийся неподалеку:

— Продолжайте петь и играть для меня. Нет необходимости блокировать семью Фэн, если они хотят войти в столицу, просто следуйте за ними до самой усадьбы Фэн. Пойте, пока небо не потемнеет, и плата будет удвоена!

После этих слов основательница почувствовала сладко-соленый привкус в горле — у нее был полный рот крови. Она сжала губы и с усилием сглотнула ее; однако из-за этого ее лицо стало ярко-красным, а кровяное давление взлетело.

Бабушка Чжао в страхе торопливо искала лекарство. После того как основательница приняла его, она начала скучать по Фэн Юй Хэн еще больше и не могла не начать снова плакать.

Фэн Чэнь Юй сидела в своей карете. Услышав плач основательницы, она чуть не раскрошила зубы, которыми гневно скрипела. Она неосознанно подняла руку, желая ударить свою личную служанку, но обнаружила, что не было такого человека, на которого она могла бы излить свой гнев. В эту поездку она брала только И Юэ. Теперь та умерла, так что единственным человеком рядом был скрытый охранник Фэн Цзинь Юаня.

Этот скрытый охранник мог видеть намерения Фэн Чэнь Юй и смеялся про себя. С презрением закатив глаза, он отвернулся.

Фэн Цзинь Юань увидел, что плач основательницы не прекращался. У него не было выбора, кроме как пойти и утешить ее. Она действительно перестала плакать, когда ее сын оказался с ней рядом, но вспомнила, как Сюань Тянь Гэ приказала разорвать одежду Хань Ши.

Повернув голову, она увидела Хань Ши, стоявшую неподалеку и вытиравшую слезы. Ее воротник был разорван кем-то другим, но она не прикрылась даже немного. Среди зрителей были те, что кидали шаловливые взгляды, что смотрели прямо в ее раскрытый воротник, и, она даже увидела, что там были мужчины, которые украдкой глотали слюну.

Основательница пришла в ярость и бросилась вперед. Подняв ногу, она собиралась ударить Хань Ши.

Которая заметила боковым зрением какое-то движение и увернулась, в результате чего основательница промахнулась.

И всем телом пролетела вперед. Ее ноги разъехались в разные стороны, и она упала на землю!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 166. А-Хэн, вам действительно повезло**

— Стаpейшая госпожа! — громко крикнула бабушка Чжао, и остальные бросились вперед.

Oсновательница, ошеломленная падением, несмотря на крики, не двигалась довольно долго.

Фэн Цзинь Юань тоже начал бояться. Преклонив колени рядом с ней, он несколько раз прокричал:

— Мама! Мама!

Hаконец, пожилая женщина снова смогла двигаться, но вместо того, чтобы подняться, болезненно скривилась, потянувшись к пояснице и застонала:

— Больно! Больно!

Фэн Цзинь Юань подумал про себя, что это плоxо, что это, должно быть, повреждение поясницы. Поэтому он быстро приказал слугам:

— Быстро! Отнесите мать в карету, мы немедленно возвращаемся в поместье. Немедленно!

Старой женщине кинулись помогать почти все слуги. Они подняли ее, и как можно осторожнее попытались перенести в карету, но той было так больно, что она вся была в холодном поту. Из-за чудовищной боли она, не переставая, кричала:

— Нежнее! Нежнее! Больно-больно-больно!

Наконец, ее положили в карету. Люди семьи Фэн больше не обращали никакого внимания на исполнительниц похоронных песен и буквально ворвались в столицу.

Что касается певицы и девушки-музыканта, то они, как им и было сказано, последовали за каретами семьи Фэн. Хотя им пришлось мчаться за ними рысью, задыхаясь от недостатка воздуха, слова Сюань Tянь Гэ об удвоенной оплате были прекрасным стимулом. В конце концов, они добрались до самых ворот поместья Фэн.

Обе немного отдохнули, прежде чем очень быстро возобновить свое исполнение песни за воротами усадьбы Фэн.

Голова Фэн Цзинь Юаня готова была разорваться, но он не мог даже прогнать их. Они использовали слова: "Великая княжна У Ян приказала". Это полностью перекрывало все то, что ему хотелось им сказать. Эти девицы хотели, чтобы он пошел обсудить это с Сюань Тянь Гэ? Но разве люди семьи Сюань когда-либо были разумны!

Без вариантов — он мог только провести всех в поместье, а затем закрыть ворота; но даже так он все еще мог слышать звуки песни, доносящиеся извне.

Основательницу несли, но она не переставала громко стенать:

— А-Хэн! Моя А-Хэн! — оглядевшись, она мельком увидела Хань Ши, чей вид заставил ее яростно сказать: — Наша репутация была полностью потеряна благодаря тебе! — но тем девушкам нельзя было позволить продолжать петь и играть за пределами ворот. Именно семья Фэн потеряла лицо. Поэтому основательница старалась изо всех сил добиться помощи у Яо Ши: — Ты можешь попытаться заставить их перестать петь?

После случившегося в округе Фэн Тонг, глаза Яо Ши были невероятно холодными. И эта холодность была сродни холодности Фэн Юй Хэн, когда та чувствовала себя недовольной. Теперь, когда женщина услышала сказанное основательницей, она закатила глаза и без малейшего намека на чувства ответила:

— Моя дочь мертва. Pазве похороны не могут быть проведены? — сказав это, она повернулась и, не оглядываясь, ушла.

Основательница посмотрела вслед уходящей Яо Ши и вздохнула. У нее снова разболелась спина.

Что касается Фэн Цзинь Юаня, у него не было времени беспокоиться ни о чем другом, он поспешно пригласил врача для основательницы. С другой стороны, Яо Ши быстро увела с собой Ван Чуань, Хуан Цюань и Цин Лин в павильон Единого Благоденствия.

Только когда они прошли через маленькие лунные врата, их настроение, наконец, немного улучшилось, что они и прокомментировали:

— Kак же хорошо дома. Неважно, что мы заходим сюда через поместье Фэн.

— Можно ли мне увидеться с А-Хэн? Если я не увижу ее, мое сердце не успокоится, — это были первые слова Яо Ши, с которыми она обратилась к Ван Чуань. Она произнесла их совсем тихо.

— Госпожа, не торопитесь, — утешила ее Ван Чуань. — Скоро вы сможете увидеть юную госпожу. Сегодня вечером эта слуга вернется во дворец, чтобы проверить ситуацию.

— Госпожа, просто хорошенько отдохните сегодня, — присоединилась к подруге Хуан Цюань. — Завтра первым делом мы услышим новости о молодой госпоже.

— Похоже, это единственный способ, — кивнула Яо Ши.

Ван Чуань, однако, подумала о чем-то и быстро сказала Цин Лин:

— Помни: ты не должна говорить об этом посторонним. Ни одного слова. Даже другим слугам павильона Единого Благоденствия нельзя говорить, понятно?

— Девушка Ван Чуань, не волнуйся, — торжественно кивнула Цин Лин. — Прежде чем отправиться в округ Фэн Тун, Цин Юй предупредила нас, слуг. Несмотря на строгие правила павильона Единого Благоденствия, мы помним каждое из них и рады следовать им, — Фэн Юй Хэн платила им сверх того содержания, что предоставлялось поместьем Фэн. У них такой замечательный мастер, кто вообще станет разбивать собственную миску с едой без причины?

Видя, что Цин Лин поняла, Ван Чуань, наконец, расслабилась. Она знала, что раз девятый и седьмой принцы забрали Фэн Юй Хэн, у них наверняка имеется какой-то план. Вполне возможно, что будет вовлечен даже император. Она должна зорко следить за этими слугами, чтобы не было утечки во внешний мир.

Эти несколько дней Фэн Юй Хэн оставалась в императорском дворце, и ее главной целью было лечение принцессы Сян. Император и императрица были очень внимательны и не беспокоили ее визитами, но сделали все возможное, чтобы обеспечить их качественной пищей трижды в день.

Однако Сюань Тянь Мин посещал ее каждый день. Его бесконечно интересовали ее странные методы лечения.

Например, в этот самый момент Фэн Юй Хэн подвешивала на штатив пакет с инфузионным раствором для принцессы Сян. Сюань Тянь Мин просто не мог понять:

— Вода может быть закачана в человеческое тело?

— Не в тело, — поправила его Фэн Юй Хэн. — Вместо этого раствор попадает в кровеносные сосуды. Кроме того, содержимое не является водой. Это лекарство.

— О, — кивнул Сюань Тянь Мин, — как называется то, о чем ты только что говорила?

— Это называется внутривенное вливание, — еще раз сказала ему Фэн Юй Хэн. — Это позволяет вводить лекарство непосредственно через кровеносные сосуды организма, обеспечивая его необходимыми веществами. Проще говоря, это подействует быстрее, чем съеденное или выпитое лекарство.

— Этому тоже тебя научил тот персидский эксцентрик?

— Правильно, — кивнула девушка. — Он научил меня всему этому.

— Тогда что насчет этих вещей? — Сюань Тянь Мин указал на капельницу. — Когда ты вошла во дворец, у тебя не было этого при себе. Из чего это сделано?

Он хотел подъехать и потрогать прозрачный пакет и трубки, но был остановлен Фэн Юй Хэн:

— Не трогай ее так беспорядочно. Третья невестка не закончила процедуру, — она хотела напугать Сюань Тянь Мина и преуспела в этом. Тот взглянул на иглу, которая протыкала тыльную сторону руки принцессы Сян, и спокойно откатился назад в своем инвалидном кресле. Но он все еще смотрел на Фэн Юй Хэн, ожидая ее ответа.

Фэн Юй Хэн была крайне подавлена. Если бы она знала, что это произойдет, она бы не позволила ему прийти:

— Это что-то похожее на стекло. Я сама нашла его во дворце, — ответила она неопределенно, бросив извиняющийся взгляд на Сюань Тянь Мина.

Сюань Тянь Мин только закатил глаза: она не собирается ему говорить? Тогда он забудет об этом, не будет спрашивать. С первого дня, как он встретил эту девушку, у нее имелось при себе бесчисленное множество странных вещей. Он не первый день знал об этом. Она нашла это во дворце? В детстве он играл во всех его уголках! Это странно — быть в состоянии найти в нем такую вещь.

Принцесса Сян наблюдала за их взаимодействием и чувствовала, что оно очень живое. Ей этот девятый принц всегда казался таким одиноким. Никто не мог управлять им, и не было никого, кто мог бы его контролировать. Он был похож на свою императорскую наложницу-мать. Он был тем, кто не боялся никого и ничего. Теперь, однако, казалось, что девятый принц боялся Фэн Юй Хэн?

— Вам действительно повезло, — тихо сказала она Фэн Юй Хэн.

— Для третьей невестки полное исцеление — это истинное счастье, — улыбнулась ей Фэн Юй Хэн. — Здоровое тело — возможность будущего.

— Вы правы, — кивнула принцесса Сян. — Все эти дни вы давали мне лекарства и делали мне эти внутривенные вливания. Я действительно чувствую себя намного лучше. Кроме того, я не чувствую и той усталости, что была раньше.

— Это только начало. Через несколько дней результаты станут еще более очевидными. Но... Третья невестка, есть кое-что, что А-Хэн должна попросить...

— Не волнуйтесь, — принцесса Сян взяла инициативу на себя, — я точно никому не расскажу об этих лекарствах и внутривенных вливаниях. Я не скажу, даже если отец-император спросит.

— А-Хэн не мелочна, — только тогда Фэн Юй Хэн успокоилась. — Просто медицинские знания, которым учил мой мастер, немного отличаются от известных в нашей Да Шунь. Я боюсь, что другие какое-то время не захотят изучать их.

Принцесса Сян понимала такое объяснение.

Забудьте о принятии этих слов другими людьми, даже она не могла принять их в самом начале.

Единственные иглы, которые она когда-либо видела, были для иглоукалывания. Разве она раньше видела иглу для внутривенных вливаний? Она даже ставилась в кровеносный сосуд! Не только это, в игле было небольшое отверстие, которое позволяло доставить лекарство в ее тело. Вот, какими странными были эти вещи!

Но Фэн Юй Хэн была назначена императором, чтобы вылечить ее. Даже если она не верила в нее, она обязана верить в него. Кроме того, ее болезнь лечили в течение многих лет, а улучшений не наступало. В общем, она отнеслась к этому, как к почти бессмысленным действиям. Хорошо, если это сработало, но если нет, то изменений было бы совсем немного.

Но она не думала, что после нескольких дней лечения, она почувствует себя намного лучше. Проснувшись утром, она даже прогулялась по двору. Она не была в таком хорошем состоянии уже больше года.

Принцесса Сян доверяла Фэн Юй Хэн все больше и больше.

Фэн Юй Хэн, однако, была прекрасно осведомлена о том, насколько хлопотной была эта болезнь!

Император ясно дал понять, что хочет очень скоро увидеть результаты, но для лечения хронических заболеваний, очевидно, было бы лучше всего использовать китайскую медицину, но эти лекарства работают медленно. Для них было невозможно вступить в силу за несколько коротких дней.

А западная медицина? Западные лекарства действовали быстро, но лечили только поверхностно. Если использовать достижения западной медицины для того чтобы позаботиться о симптомах, то будет труднее ликвидировать первопричину.

Передумав все вдоль и поперек, она смело начала использовать что-то кроме китайской и западной медицины. Она решила воспользоваться тибетской медициной.

Даже в двадцать первом веке тибетская медицина не получила широкого распространения. В нынешнюю эпоху было еще более маловероятно, чтобы люди слышали о ней.

Но она знала, что тибетская медицина включает знания китайской, индийской и арабской медицины. За долгое время они сформировали уникальную медицинскую систему. Многие необычные и странные болезни, а также хронические заболевания, которые трудно поддавались лечению обычными методами, могли быть излечены с помощью тибетской медицины. Она также не повлияла бы на будущие методы работы.

Лекарства, которые Фэн Юй Хэн дала принцессе Сян, были тибетскими лекарствами.

Конечно, она не давала никаких объяснений, какое лекарство она использует. До расширения Зала Сотни Трав будет лучше, если некоторые вещи останутся известными только ей. Что касается будущего, то это будет зависеть от того, насколько расширится зал. Если бы все прошло примерно так, как она планирует, то она не стала бы отвергать идею об использовании современных ей медицинских знаний для обучения этих древних врачей. Она также не сбрасывала со счетов идею передачи лекарств из ее аптеки людям этой эпохи.

— Ах, да, — она вспомнила кое-что и быстро повернулась, чтобы спросить Сюань Тянь Мина: — я попросила тебя сказать моей матери, что я в порядке. Ты ведь не забыл, правда?

Сюань Тянь Мин горько улыбнулся:

— Как я мог забыть? Бань Цзоу возвращается в павильон Единого Благоденствия каждую ночь. С твоей мамой все в порядке.

Только тогда она вздохнула с облегчением; тем не менее она не совсем согласилась с оценкой Сюань Тянь Мина о том, что с Яо Ши все "хорошо". Ее нет дома, так как Яо Ши может быть в порядке?

В эти дни над семьей Фэн висела аура страха. Всем был дан приказ заткнуть рот и покорно оставаться в своих комнатах.

Фэн Цзинь Юань разместил группу охранников за пределами павильона Единого Благоденствия. Он даже послал своего собственного, чтобы помешать Яо Ши выйти.

Хотя он мог остановить других, но не мог запретить Бань Цзоу приходить и уходить, когда тому было угодно.

Бань Цзоу приходил и уходил из павильона Единого Благоденствия. Бесполезный скрытый охранник Фэн Цзинь Юаня не замечал даже его тени. Он уже сидел в комнате, беседуя с Ван Чуань, Хуан Цюань и Яо Ши, но скрытый охранник сообщал Фэн Цзинь Юаню, что в павильоне Единого Благоденствия не было никакого движения.

После ежедневных отчетов Бань Цзоу Яо Ши немного утешалась. Она поняла, что Фэн Юй Хэн находится во дворце, лечит принцессу Сян, поэтому не спешила увидеть свою дочь. Женщина знала, что та занята чем-то важным. Ей просто нужно тихо-мирно оставаться дома. Рано или поздно настанет день, когда ее дочь со всей помпезностью вернется в поместье Фэн. И тогда вся семья Фэн должна будет покаяться!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 167. Ваше величество, назовите цену!**

Основательница Фэн вывиxнула спину, промахнувшись с ударом. Eе поясница болела все сильнее, поэтому она проводила дни, лежа в постели и боясь пошевелиться.

Фэн Цзинь Юань привел двух врачей на консультацию к основательнице, но оба врача встали у ее постели и покачали головами:

— Лекарство, которое нужно прописать, мы уже прописали. Все, что остается, что может помочь — это постельный режим. Cтарейшая госпожа уже в преклонном возрасте. Tравмы мышц и костей, естественно, заживут медленнее, чем у молодого человека, но вы абсолютно не должны торопиться.

Основательница лежала на кровати и стонала. Бабушка Чжао быстро спросила от ее имени:

— Как долго она должна оставаться в постели, прежде чем сможет встать?

— По крайней мере, полгода. Hа самом деле, возможно, даже год или два.

Услышав эти слова, основательница чуть не сошла с ума:

— Проваливайте! Все проваливайте! Вы все ничего не стоите. Даже не можете вылечить такую незначительную болезнь, вы все еще врачи? Убирайтесь!

Доктора молча посмотрели друг на друга, взяли свои аптечные коробы, поклонились Фэн Цзинь Юаню и вместе ушли.

Фэн Цзинь Юань беспомощно посоветовал основательнице:

— Мама, вы не должны слишком торопиться. Что мы будем делать, если вы рано встанете с постели, а ваше тело не заживет должным образом? Этого не должно произойти!

— Что толку говорить такие вещи? — уставилась на Фэн Цзинь Юаня основательница. Она не могла шевелиться и внимательно следить за окружающей обстановкой, поэтому, когда она с такими усилиями посмотрела на сына, ее глаза почти выскочили из орбит. Она заставила свое зрение помутнеть на некоторое время, прежде чем вспомнить и спросить бабушку Чжао: — Остались ли медицинские пластыри, которые A-Хэн дала мне раньше?

— Они уже давно израсходованы, — смущенно сказала Бабушка Чжао.

— В то время она много пластырей давала нам, но, старейшая госпожа, тогда ваша поясница сильно болела. Вы применяли по четыре штуки каждый день. В резиденции клана они полностью закончились! Изначально вторая молодая госпожа сказала, что немедленно отправит вам большее количество по возвращении, но теперь…

— Моя дорогая А-Хэн! — неудивительно, что основательница снова заплакала.

Фэн Цзинь Юань бросил обвиняющий взгляд на бабушку Чжао и быстро попробовал утешить ее:

— Мама, не расстраивайтесь. Сын сейчас пойдет во дворец, чтобы найти императорского врача. Каких хороших лекарств нет во дворце? Они, безусловно, будут лучше, чем медицинский пластырь!

— Быстрее! — основательница протянула руку, чтобы схватить Фэн Цзинь Юаня. — Иди и отправь больше людей на поиски! А-Хэн определенно не умерла. Она точно не может умереть!

— Она мертва! — Фэн Цзинь Юань был немного зол. — Она сгорела дотла! Как она могла не погибнуть в таком большом пожаре!

— Независимо от того, насколько силен огонь, невозможно, чтобы он не оставил даже костей! — основательница еще не выжила из ума. — Насколько велик был пожар? Даже балки комнаты сгорели, так как же возможно, чтобы живой, дышащий человек, вообще никак не реагируя, сгорел насмерть? Ты слышал, как А-Хэн кричала или плакала?

Фэн Цзинь Юань сидел у ее кровати, но в этот момент он был разгневан ее словами и внезапно встал. Это заставило женщину задрожать от страха.

— Мертва, значит, мертва. Мама, пожалуйста, помните об этом. У нашей усадьбы Фэн больше нет второй молодой госпожи! — его лицо сразу стало холодным, безэмоциональным. Даже у основательницы застыло сердце, когда она увидела его в таком состоянии.

Рука, которая удерживала его за одежду, была отброшена. Основательница повернула лицо вперед и посмотрела на полог кровати. Она казалась сдувшимся шаром, совершенно беспомощной.

— Нет, значит, нет. Если ты уже это сказал, то что еще я могу сделать? — она закрыла глаза и замолчала.

Фэн Цзинь Юань взглянул на нее, затем повернулся и вышел из комнаты.

Только тогда бабушка Чжао подошла и тихо спросила основательницу:

— Вы в порядке?

Основательница не ответила, задав свой вопрос:

— Если однажды я постарею и стану еще более бесполезной, стану помехой на его пути, постигнет ли меня такой же конец, как и А-Хэн?

Бабушка Чжао была ошеломлена, понимала, что Фэн Цзинь Юань сильно ранил основательницу. Хотя она тоже чувствовала, что мастер был слишком бессердечен, она не могла заставить себя сказать правду хозяйке. Она могла только утешить ее:

— Как такое возможно? Мастер — ваше собственное дитя. Он уважает и любит вас.

— Но А-Хэн была его дочерью! — слезы появились в уголках глаз основательницы.

Бабушка Чжао только вздохнула и сказала:

— Пора принимать лекарства.

— Я не собираюсь их принимать, — она покачала головой. — Эти лекарства ничего не делают. Ни одно из этих лекарств не так эффективно, как медицинские пластыри A-Хэн. Все они — шарлатаны.

Пока основательница закатывала истерику, Фэн Цзинь Юань вернулся в Сосновый двор, о чем-то размышляя.

Фэн Чэнь Юй все еще существовала, он не мог позволить этой дочери стать пустой шахматной фигурой. Но если он все еще хочет использовать ее, то ее запятнанное тело не позволит ему ничего достичь.

Он взглянул на скрытого охранника, стоящего перед ним, и сказал:

— Среди людей не так уж и мало людей с эксцентричными способностями. Иди, поищи вокруг и посмотри, сможешь ли ты найти божественного доктора, который сможет помочь старшей молодой госпоже... Придумай что-нибудь.

Скрытый охранник про себя презирал Фэн Чэнь Юй, но все же ответил:

— Мастер, на самом деле для лечения болезни старшей молодой госпожи лучший врач не среди людей.

— Тогда где?

— В борделе.

Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул. Вот именно. Как он мог забыть? Такого рода вещи чаще всего происходили в борделях. То, о чем эти старые пердуны думали, — заставить этих девушек принести им немного дополнительных денег. Казалось, что найдется способ дать Чэнь Юй девственное тело, и это не будет слишком уж сложно.

— Тогда просто поищи в борделе, — он вдруг обрел хоть какую-то надежду. — До тех пор, пока это возможно, этот министр предоставит награду.

— Этот слуга повинуется.

Пять дней спустя Фэн Юй Хэн сопровождала принцессу Сян на утренней прогулке по саду рядом со срединным дворцом императрицы.

Недавно принцесса Сян уже смогла ходить самостоятельно. Мало того, что ей больше не нужна была чья-то поддержка, она могла ходить немного быстрее. Ее пульс не ускорялся, и она больше не задыхалась. Исчезли и головокружения. Они гуляли уже около часа.

Она была бесконечно благодарна Фэн Юй Хэн и искренне сказала:

— Если бы я узнала младшую сестру раньше, возможно, мое тело не было бы в таком плохом состоянии в течение стольких лет.

— Это все часть жизни, — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Хотя третья невестка болела в течение нескольких лет, эти годы должны были позволить вам лучше понять людей и окружение. Когда ваше тело полностью восстановится, больше не будет никакой нужды тяготиться своей судьбой и беспокоиться о каждом, как вы делали раньше.

— Это так! — кивнула принцесса Сян. — Люди, которым я больше всего доверяла, замышляли убить меня всеми возможными способами. Я прекрасно помню каждого из них. Ни один из них не был забыт!

Фэн Юй Хэн улыбнулась вместе с ней и вспомнила странную манеру поведения третьего принца в день похорон лорда Бу.

Казалось, Сюань Тянь Е действительно постоянно искал новую весеннюю доску. Использовав одну, он искал другую. Причиной его милости, возможно, была шпилька Феникса, которую она получила. Он хотел иметь на подстраховке обеих дочерей семьи Фэн? Он был слишком оптимистичен.

— Эта слуга приветствует принцесс, — к ним быстро подошла дворцовая служанка, на ее лице была улыбка. — Его величество прибыл в зал Чжао Хэ и призвал обеих принцесс повидаться с ним.

— Мы побеспокоили тебя, — с улыбкой кивнула Фэн Юй Хэн. — Веди нас туда.

— Принцесса слишком вежлива, — глядя снова на принцессу Сян, служанка продолжила: — Его величество сказал, что здоровье принцессы Сян оставляет желать лучшего. Путь ко дворцу Чжао Хэ не близок, для вас специально подготовили паланкин.

— Нет необходимости, — покачала головой принцесса Сян. — В последнее время мое состояние уже значительно улучшилось. Я уже давно гуляю по двору, но не чувствую усталости. Я в состоянии справиться с прогулкой до дворца Чжао Хэ.

Служанка внимательно посмотрела на принцессу Сян. Только после этого она улыбнулась и жестом пригласила их идти за собой, указывая путь.

Фэн Юй Хэн поняла, что император специально послал такую девушку пригласить их и подготовил паланкин, чтобы проверить, действительно ли состояние принцессы Сян улучшилось. Услышав сказанное принцессой Сян: что она сможет дойти до дворца Чжао Хэ и что она уже гуляла около часа, она поверила в то, что эта девушка скажет несколько добрых слов императору.

Эти девушки болтали и смеялись, идя к залу Чжао Хэ. Когда они вошли, император держал в руках свиток и внимательно его читал. Они переглянулись и облегчили шаги. Не побеспокоенный, император, наконец, дочитал документ и отложил свиток спустя несколько минут. Только тогда они сделали несколько шагов вперед и преклонили колени со словами:

— Невестка приветствует отца-императора.

Император посмотрел на принцессу Сян, но не стал помогать, а просто кивнул. Дворцовая служанка, которая вела их, сделала несколько шагов вперед и прошептала ему что-то на ухо. Улыбка императора стала еще более ярко выраженной.

— Это не потеря для тебя, быть внучкой старика Яо. Конечно, ты божественный доктор, — искренне похвалил Фэн Юй Хэн император.

— Большое спасибо отцу-императору за похвалу, — улыбнулась та в ответ.

Император снова посмотрел на принцессу Сян и спросил:

— Ты из семьи третьего сына, как ты чувствуешь себя сейчас?

— Младшая сестра лечила эту невестку, и мое состояние сильно улучшилось, — ответила принцесса Сян. — Так я не чувствовала себя много лет.

Император опять обратился к Фэн Юй Хэн:

— Сколько ей нужно лечиться до полного выздоровления?

— Невестка более или менее выздоровела. Нужно максимум три дня. После этого третья невестка сможет принять лекарство, чтобы побороть болезнь. Но это лекарство нужно будет принимать еще некоторое время, примерно полгода.

Император кивнул. Он уже был очень доволен таким результатом.

По правде говоря, он понимал масштабы болезни принцессы Сян. Он также прекрасно знал, почему ее болезнь зашла так далеко. Императорские врачи, посетившие дворец Сян, сообщили:

— Его высочество принц Сян слишком суров. Болезнь принцессы невозможно вылечить, — то, что он позволил Фэн Юй Хэн прийти и вылечить ее, было не более чем азартной игрой. Он не думал, что эта девушка действительно не разочарует его.

— Хорошо! Хорошо! — вздохнул с удовлетворением император. — Фэн Юй Хэн, ты смогла вылечить болезнь принцессы Сян, ты действительно подарила нам облегчение.

Фэн Юй Хэн подняла брови: прямо назвал ее по имени? Скорее всего, сейчас последует награда.

Конечно же, император громко сказал:

— Вторая дочь семьи Фэн, Фэн Юй Хэн, обладает высокими моральными качествами и владеет впечатляющими медицинскими знаниями. За успешное лечение болезни принцессы Сян, мы даруем тебе титул окружной принцессы Цзи Ан второго ранга и земельный надел (1).

Фэн Юй Хэн была ошеломлена. Окружная принцесса второго ранга? И земельный надел?

Она не понимала, что означает титул "окружная принцесса второго ранга", но принцесса Сян взбудоражилась за нее. Увидев ее ошеломленной, она быстро сказала:

— Младшая сестра, быстро поблагодарите за милость! Окружная принцесса второго ранга лишь немного уступает по положению великим княжнам и княжнам. Кроме того, вы получили надел. В нашей стране никто и никогда не получал землю во владение!

Фэн Юй Хэн тоже знала, что окружная принцесса второго ранга была менее значительна, а надел — более. Этот старый император на самом деле дал ей вотчину!

Она подняла голову, чтобы посмотреть него и увидела, что мужчина смотрит на нее с улыбкой. На этом добром лице ненадолго промелькнула хитрость. Фэн Юй Хэн поняла. Этот титул — окружная принцесса второго ранга — предоставлен ей ради Сюань Тянь Мина. Император так сильно благоволил ему, но все еще существовали люди, которые говорили, что это невозможно для девятого принца. Может быть...

Кажется, она что-то осознала. Заставив всех почувствовать, что это невозможно для девятого принца, он смог, наконец, устранить его из этого соревнования и уменьшить опасность для его жизни. Тем не менее все верили, что девятый принц — калека, поэтому независимо от того, насколько император благоволил к нему, это будет восприниматься как забота и жалость к его сыну. До того дня, пока Сюань Тянь Мин не возьмет мир в свои руки, не будет необходимости соревноваться. Это совершенно естественно станет его.

А сейчас этот старый император обращался с ней как с сейфом. Он хранил в ней все ценные вещи, так что, когда придет время и она достигнет брачного возраста, она передаст все эти вещи Сюань Тянь Мину. Они двое станут одним целым, и это будет считаться поистине совершенным.

Поняв все это, уголки ее рта неосознанно сложились в широкую улыбку, и тогда император слегка кивнул ей.

Фэн Юй Хэн поклонилась до самого пола, но сказала что-то, что заставило всех впасть в шоковое состояние:

— Невестка благодарит отца-императора за императорскую милость, но могу я спросить отца-императора, эта милость... может быть изменена?

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Окружная принцесса второго ранга (сяньчжу) — принцесса округа. В Древнем Китае сянем назывался домен государя, из чего можно сделать вывод о том, что этим словом обозначается не просто административный район, а территория высокого государственного статуса. Обычно титул получали дочери цзюньвана (великого князя второго ранга или великого князь генерал-губернаторства) или шицзы (наследника великого князя первого ранга, или великого князя крови). Также называлась долунь гэгэ, то есть "знатная дочь добродетели"; или цзюньнван гэгэ, то есть "знатная дочь великого князя второго ранга".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 168. Я обменяю титул принцессы второго ранга на документ о разводе**

Hикто не думал, что Фэн Юй Xэн посмеет вести переговоры с императором. Oна действительно xотела изменить милость, которую получила?

Принцесса Сян почувствовала, что Фэн Юй Хэн сошла с ума, и хотела дать ей совет, но затем услышала, как император спросил:

— Тебе не нравится титул принцессы второго ранга? Тогда чего же ты хочешь?

Фэн Юй Хэн распрямилась, подняв голову, чтобы посмотреть на него. После долгого молчания она, наконец, сказала:

— А-Хэн хочет получить документ о взаимном разводе для моей матери, Яо Ши.

— Что? — воскликнула принцесса Сян. — Mладшая сестра, что за чушь вы несете?

— Я не сказала ничего смешного, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — В Да Шунь существует такая вещь, как взаимный развод. Мать А-Хэн не живет счастливо. А-Хэн хочет получить документ о разводе и надеется, что отец-император выполнит ее просьбу, — она снова глубоко поклонилась и долго не вставала.

Император долго, ничего не говоря, смотрел на нее. Даже он не думал, что Фэн Юй Хэн на самом деле выскажет такую просьбу. Услышав, что она хочет изменить милость, он начал гадать, чего хочет эта девушка; однако он не мог и подумать, что ей просто нужна свобода для матери.

Тишина окутала дворец Чжао Хэ. Было так тихо, что можно было услышать биение сердца. Фэн Юй Хэн продолжала стоять на коленях, не издавая ни звука, она спокойно ждала, когда император примет ее просьбу или откажется от нее.

На самом деле она не знала, чем это обернется. В конце концов, хотя концепция развода и существовала в законах Да Шунь, она не нашла ни одного упоминания об успешном взаимном разводе. В конце концов эта процедура слишком вредит репутации мужчины. Они предпочли бы взять наложницу, прежде чем обсуждать взаимный развод с первой женой, не говоря уже об изгнании жены.

Недавно, хотя Яо Ши сейчас и являлась одной из наложниц Фэн Цзинь Юаня, она была официальной и законной женой семьи Фэн. Все документы все еще находились в государственных учреждениях. Было невозможно иметь дело с ней, как с настоящей наложницей семьи Фэн. Если она хочет развестись, то единственный вариант — это взаимный развод.

Фэн Юй Хэн играла в азартную игру. Согласится император или откажется — оба варианта возможны. Если она выиграет, то Яо Ши получит свободу. Если проиграет, то, она боялась, что в этой жизни у Яо Ши не будет другого такого шанса покинуть семью Фэн.

Она спокойно ждала, собирая в кучу все свое имеющееся терпение. Так прошли целых десять минут, прежде чем император, наконец, заговорил:

— Забудь, я дам тебе титул принцессы второго ранга и вручу документ о взаимном разводе!

По какой-то причине из глаз Фэн Юй Хэн потекли слезы. Она стояла на коленях и задыхалась. От переполнявших эмоций ее била дрожь.

Принцесса Сян поднялась и тихо утешила ее:

— Не плачьте. Я также ясно выражу свое мнение по вопросам семьи Фэн. Это действительно хорошая вещь. Так как отец-император согласился, это должно счастливо разрешиться.

Фэн Юй Хэн кивнула и вытерла слезы. Как маленький ребенок, она вдруг снова начала улыбаться. Затем она встретилась глазами с императором и громко сказала:

— А-Хэн благодарит отца-императора за поддержку!

Император сердито фыркнул, делая вид, что зол; однако, глядя на изменения в эмоциях этой девушки, он не смог удержаться от смеха. Махнув рукой, он призвал Чжан Юаня:

— Запиши это!

Этот груз, наконец, был снят с плеч Фэн Юй Хэн. Что касается семьи Фэн, то в это время, у них снова началась неразбериха. На этот раз потому, что вокруг ворот усадьбы Фэн толпились мирные жители.

— Вторая молодая госпожа была честной и доброй. Она спасала жизни других, но теперь умерла трагической смертью, но семья Фэн даже не позволяет нам отдать дань уважения. Pазве это не заходит слишком далеко?

Люди толпились у ворот и кричали:

— Семья Фэн должна обладать хоть какой-то совестью. Мы даже не знаем, как именно вторая молодая госпожа умерла!

— В прошлый раз великая княжна У Ян даже указала на лорда Фэн. Внутри этого должно быть что-то скрыто.

Мужчина лет тридцати преклонил колени прямо перед воротами поместья Фэн. Прямо перед ним поставили жаровню, и он начал жечь погребальную бумагу:

— Вторая молодая госпожа спасла мне жизнь и является моим благодетелем. Я уже был мертв, но это вторая молодая госпожа вернула меня к жизни своими экстраординарными навыками. Вторая молодая госпожа — мой родитель после возрождения!

Кто-то узнал этого человека:

— Разве это не тот самый мужчина, который был возвращен к жизни второй молодой госпожой семьи Фэн некоторое время назад?

— Правильно, — кивнул тот. — Я слышал о второй молодой госпоже и изначально хотел прийти выразить соболезнования и зажечь палочку благовоний, но я не думал, что семья Фэн даже не проведет похороны для второй молодой госпожи! У меня нет другого выбора — я могу только встать на колени и сжечь для своего благодетеля погребальные бумаги.

Граждане, которые, не переставая, кричали на ворота поместья Фэн, тоже сказали:

— Правильно, мы тоже люди, которых вылечил Зал Сотни Трав. Если бы не пилюли второй молодой госпожи, спасающие жизни, мы бы умерли от наших болезней.

Снаружи все говорили о том, насколько хороша была Фэн Юй Хэн. Все без исключения были одинаковы — все получили помощь от Зала Сотни Трав. Ван Линь давно спрашивал Фэн Юй Хэн об опасных для жизни болезнях и о том, что делать, если у людей действительно нет денег, и могут ли они предоставлять лекарства бесплатно. Фэн Юй Хэн решила взять часть ежемесячного дохода зала и использовать его с пользой для бедных. В то же время у них оставались какие-то травы — совсем немного. Их эффективность была практически такой же, но люди, которые потратили деньги, предпочли бы пилюли, выглядевшие намного лучше, лечебным травам. Что касается оставшихся трав, то они тоже раздавались бесплатно.

В результате, число людей, вылеченных Залом Сотни Трав, продолжало расти. Были даже более богатые люди, которые были благодарны Фэн Юй Хэн за то, что они купили у нее медицинские пилюли.

Когда эти люди услышали, что что-то случилось с Фэн Юй Хэн, они пошли в Зал Сотни Трав, чтобы узнать подробности. В результате они смогли организовать сбор сегодня перед воротами поместья Фэн. Они все вместе осуждали Фэн Цзинь Юаня.

В это время Фэн Цзинь Юань сидел во дворе Изящного Спокойствия. Основательница лежала на кровати во внутренней комнате и плакала от боли. Чем больше она плакала, тем больше бабушка Чжао рассказывала ей о том, что говорили люди снаружи.

Хань Ши тоже находилась рядом с Фэн Цзинь Юанем. На ее лице было подобострастное выражение, когда она обняла его:

— Муж, просто верните четвертую молодую госпожу!

Фэн Цзинь Юань расстроился из-за ее объятий и сбросил их. Это заставило Хань Ши отпрянуть, а последовавшие слова были непреклонными:

— Я сказал это раньше! Фэнь Дай никогда больше не войдет в поместье Фэн!

— Это то, что вы говорили в прошлом! — закричала Хань Ши. — Прошлое — это прошлое, а настоящее — это настоящее! Ее выгнали, потому что она оскорбила Фэн Юй Хэн. Теперь, когда Фэн Юй Хэн умерла, муж, почему вас все еще заботит это? Четвертая молодая госпожа — тоже ваша дочь! Она тоже очень красивая!

— Зачем мне столько красивых дочерей? — холодно фыркнул Фэн Цзинь Юань.

— Она, по крайней мере, лучше, чем Фэн Чэнь Юй! — Хань Ши недовольно и сердито стиснула зубы. — Старшая молодая госпожа теперь бесполезна. Муж пожалел ее и поэтому не забил до смерти. Может быть, вы все еще надеетесь на нее? Если правда когда-нибудь откроется, это будет катастрофа, которая уничтожит семью!

— Прекрати нести чушь! — лицо Фэн Цзинь Юаня потемнело при первом упоминании о Чэнь Юй. — Достойная старшая дочь моей семьи Фэн от первой жены, это та, о ком, ты, наложница, можешь говорить?

— То, что случилось с ней, мужу должно быть предельно ясно! — закричала Хань Ши. — На ее месте я бы разбила себе голову и убила бы себя! Я в такой ситуации уже потеряла бы лицо, и не могла бы даже подумать о том, чтобы видеть других людей. Где бы я смогла найти безопасное и спокойное место для жизни! У вас прекрасная дочь, которую вы не хотите, но вы настаиваете на том, чтобы нуждаетесь в пустом человеке. Муж, эта наложница действительно чувствует, что с четвертой молодой госпожой обошлись несправедливо.

Пронзительные крики Хань Ши были слышны во внутренних комнатах и достигли рыдающей основательницы.

Основательница сердито приподнялась в постели и громко закричала:

— Фэн Цзинь Юань! Выгони эту женщину отсюда! Убери ее!

Бабушка Чжао пыталась успокоить ее:

— Старейшая госпожа, вы абсолютно не должны сердиться!

Как основательницу могло заботить это? Она продолжала проклинать:

— Ты вышла из района красных фонарей и действительно осмелилась вопить и орать здесь! Кто придал ей смелости? А? Кто придал ей смелости? Фэн Цзинь Юань! Позволь мне сказать тебе, что дочь, которую она родила, не сможет войти в ворота моего поместья Фэн, пока я не умру. В противном случае я больше не хочу их видеть!

Она была зла! Если бы Хань Ши не увернулась, когда она кинулась к ней, как бы она оказалась лежащей в постели?

Чем больше основательница думала об этом, тем меньше чувствовала умиротворения и снова начала кричать:

— Позовите слугу и сломайте ей спину! Используйте немного силы! Забейте ее до смерти!

Хань Ши услышала слова основательницы. Как она могла не бояться? Несмотря ни на что, она была всего лишь наложницей в семье Фэн. Наложницы не обладали положением. Она родила дочь, но… Да даже если бы она родила сына, то все равно была бы ничем! Пока семья Фэн хотела наказать и избить ее, она ничего не могла сделать. Наложницы были такими же, как и слуги. Все они были бесправными существами в этой семье.

Хань Ши прислушалась к словам основательницы. Чем больше она слушала, тем больше паниковала. Она встала и убежала, даже не попрощавшись.

Фэн Цзинь Юань, однако, все еще думал о вещах, которые основательница только что сказала. Хань Ши действительно вышла из района красных фонарей, так будет ли она хоть немного сведуща в том, что Чэнь Юй нужно сделать, чтобы позаботиться о своем теле?

В голову ему пришла некая идея, и он тоже встал, последовав за Хань Ши.

Основательница некоторое время продолжала ругаться в своей комнате. Заметив, что она больше не слышала голос Хань Ши, ее настроение медленно улучшилось.

Бабушка Чжао быстро вышла наружу, чтобы взглянуть, а затем вернулась к основательнице и сказала:

— Мастер ушел с Хань Ши.

— Не могла бы ты пригласить Цянь Жоу, поговорить со мной на некоторое время? — основательница крепко вцепилась в бабушку Чжао. Она внезапно действительно начала скучать по Яо Ши. Раньше, когда та была главной женой, каким гармоничным был этот дом!

Бабушка Чжао, однако, посмотрела с тревогой и покачала головой:

— Павильон Единого Благоденствия окружен людьми мастера. Наложница-мать Яо не может выйти, а другим трудно войти!

— Это нехорошо. Даже если я хочу ее увидеть?

— Дело не в том, что это нехорошо. Если вы настаиваете, никто не сможет остановить старейшую госпожу, но мастер... рассердится.

Основательница была в затруднительном положении. Правильно, Фэн Цзинь Юань разозлится. В конце концов, эту семью все еще поддерживал Фэн Цзинь Юань. Даже если она его мать, она не могла быть чрезмерной в своих запросах.

— Люди у ворот поместья все еще там?

— Они все еще там. Только что поступило сообщение, что они все еще у ворот. Эти люди говорили, что будут скорбеть, пока небо не потемнеет.

Основательница вздохнула:

— Все они праведные люди! — она прикрыла глаза на некоторое время. Затем она вдруг открыла их и сказала бабушке Чжао: — Иди на кухню и попроси повара приготовить дополнительную еду. После того как она будет готова, отнеси ее людям снаружи. Они скорбят снаружи довольно долго. Должно быть, кто-то устал и голоден.

Бабушка Чжао потеряла дар речи:

— Старейшая госпожа, эти люди пришли в поисках неприятностей. Как так вышло, что вы все еще готовы предоставить еду?

— Какие проблемы они вызывают? — лицо основательницы стало непроницаемым. — Они пришли оплакивать мою внучку! Цзинь Юань даже не готов потратиться на траурный зал. А они стоят у ворот поместья, скорбят и сжигают погребальную бумагу! Разве нет? Если бы я все еще могла стоять, я бы лично вышла на улицу и начала сжигать их вместе с ними! Иди быстрее! Просто скажи, что это мой приказ!

Бабушка Чжао ничего не могла сделать. Она могла только кивнуть и подчиниться. Основательница добавила:

— Пусть будет мясо. Не считайте их нищими попрошайками, — подумав еще немного, она продолжила: — Также приготовьте рыбу. Есть благородные сердца... С тем же успехом можно приготовить и подношения для А-Хэн. Иди, купи еще благовоний. Если есть кто-то, кто хочет выразить свои соболезнования, это должно быть сделано.

Бабушка Чжао растерялась и подумала про себя: старейшая госпожа, вы хотите устроить траурный зал для второй молодой госпожи за пределами поместья?

Но, подумав еще раз, пришла к выводу, что это было действительно слишком несправедливо — семья Фэн не проводила похороны и не построила траурный зал для второй молодой госпожи, поэтому кивнула и молча ушла.

Прошло совсем мало времени, но бабушка Чжао поспешно прибежала назад. Основательница собиралась спросить: неужели все было завершено так быстро? А затем она услышала, как та сказала:

— Старейшая госпожа, из дворца с императорским указом пришел какой-то евнух!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 169. Мы намереваемся позволить принцессе второго ранга забыть пережитый страх**

Основательница запаниковала. Kаждый раз, когда приходил императорский указ, результат был похож на землетрясение. Что произойдет на этот раз?

— Не стоит слишком беспокоиться, — бабушка Чжао видела, как основательница пыталась заставить себя сесть в постели. Она быстро уложила ее обратно в кровать, — врач сказал, что если вы встанете с постели слишком рано, то восстановление будет медленнее. Bы должны слушаться доктора!

Основательница ахнула от боли. Бабушке Чжао незачем было укладывать ее обратно. Она сама не могла даже приподняться толком. Она только и могла что паниковать:

— Быстро пойди, посмотри, что за императорский указ! Я не могу лично выйти и получить его. Если император узнает, то это будет преступлением!

— Мастер привел молодых госпож и наложниц в передний двор, чтобы получить его. Он также рассказал евнуху, который принес указ, о вашей ситуации. Этот евнух оказался очень разумным и сказал, что все в порядке. Он посоветовал старейшей госпоже позаботиться о правильном выздоровлении. Император не скажет, что это преступление.

Основательница, наконец, успокоилась и перестала копошиться на кровати. Она просто стала молча лежать и ждать новостей.

Примерно через час Фэн Цзинь Юань привел Цзинь Чжэнь, Хань Ши, Aнь Ши и Яо Ши во внутренний двор Изящного Спокойствия.

Поскольку она должна была получить императорский указ, Яо Ши, наконец, смогла покинуть павильон Единого Благоденствия. Как только основательница увидела ее, у нее из глаз потекли слезы, она как будто увидела близкого родственника.

Увидев это зрелище, Яо Ши тоже несколько раз всхлипнула. Она слышала, что основательница была недовольна Фэн Цзинь Юанем из-за А-Хэн. Она также слышала, что та лежала в постели и плакала о том, что А-Хэн умерла слишком рано. Хотя, возможно, это было из-за боли, которая заставила ее скучать по Фэн Юй Хэн, но на обратном пути в столицу она лично слышала, как основательница говорила после встречи с Бу Цуном: "Чужаки ласковы и преданны, а как насчет тебя?"

Она сделала шаг вперед и вытащила стопку медицинских пластырей из рукава:

— Это было найдено в медицинском хранилище А-Хэн. Это все, что осталось. Это те самые пластыри, которые А-Хэн давала вам в прошлом. Cвекровь, используйте их сейчас. В любом случае они могут подействовать на некоторое время, и, надеюсь, ускорят восстановление.

Увидев эти медицинские пластыри, основательница была счастливее, чем если бы увидела деньги — так ее глаза загорелись. Она быстро забрала их, а затем сказала со слезами на глазах:

— Tебе было хорошо в павильоне Единого Благоденствия? Поместье плохо с тобой обращалось? Теперь, когда я больна и не могу встать, там могут быть люди, которые готовы запугивать тебя, — она говорила, уставившись на Хань Ши.

Этот пристальный взгляд заставил Хань Ши почувствовать себя обиженной:

— Свекровь! Эта наложница хочет пойти в павильон Единого Благоденствия, но проблема в том, могу ли я войти? Не надо сваливать все проблемы на меня!

— Разве я не говорила, что больше не хочу видеть эту никчемную женщину? — основательница посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. — Зачем ты привел ее сюда снова?

С недавних пор Фэн Цзинь Юань тоже начал ненавидеть Хань Ши. У этой женщины раньше была приятная внешность, но по какой-то причине она внезапно изменилась. Кроме того, она становилась настоящим бельмом на глазу. Однако сегодня Хань Ши должна была прийти.

Он собирался дать основательнице объяснение, но затем услышал, как та сказала, держа руку Яо Ши:

— Ты послал людей продолжить поиски А-Хэн? У меня такое чувство, что она не умерла. Такая прилежная девочка, как она могла умереть в огне?

Это единственное, что Фэн Цзинь Юань ненавидел слышать больше всего. Он тут же откашлялся и перебил основательницу:

— Мать, из дворца пришел императорский указ.

Основательница ошеломленно замерла и, наконец, вспомнила об императорском указе. Это все еще было важнее расспросов о Фэн Юй Хэн. Поэтому она быстро сменила тему:

— Для кого был императорский указ? О чем там говорится?

— Он для всей усадьбы Фэн. Не только для поместья Фэн, возможно, все семьи чиновников четвертого ранга и выше получили один и тот же указ.

— Что за указ? — основательница немного заволновалась.

Только тогда Фэн Цзинь Юань сказал:

— Император даровал титул, это новая окружная принцесса Цзи Ан второго ранга. Мало того, что она получила титул, у нее также есть надел. Я слышал, что эта окружная принцесса Цзи Ан представлена к этому титулу совсем недавно. Император издал указ, гласящий, что во дворце будет проведен банкет, чтобы помочь ей справиться с недавно пережитым страхом. К участию приглашаются все чиновники столицы и их семьи старше четвертого ранга. Дата назначена на десятый день текущего месяца.

— Десятый... — основательница посчитала даты на пальцах. — Это разве не послезавтра?

Фэн Цзинь Юань кивнул:

— Время поджимает. Указ для нашей усадьбы, помимо того, что пригласили этого сына, также приглашены и все молодые госпожи поместья.

Хань Ши прикрыла рот и слегка улыбнулась:

— Смысл слов императора в том, что четвертая молодая госпожа должна войти во дворец! — она сильно выделила голосом слово "должна", это заставило основательницу снова почувствовать всплеск гнева.

Но как бы она ни была зла, она ничего не могла сделать. Фэн Цзинь Юань не стал бы перечить императорскому указу. Он сказал, что приглашены все молодые госпожи поместья, значит, все они, определенно, там будут.

Основательница глубоко вздохнула и закрыла глаза, беспомощно проговорив:

— Тогда пошлите кого-нибудь, чтобы вернуть ее.

Улыбка расцвела на лице Хань Ши:

— Свекровь, не должны ли портные подготовить одежду для четвертой молодой госпожи? Теперь, когда наступает зима, прошлогодняя одежда больше не подходит ей, она все еще растет.

Как могла основательница не понимать этого, но готовить одежду она не хотела. Старуха просто чувствовала, что Фэн Фэнь Дай делала отвратительные вещи. Поэтому она яростно сказала:

— Ты же знаешь, что наступает зима! Как можно завершить зимнюю одежду всего за один день? Ты хочешь, чтобы она носила одежду, которая готова только наполовину, когда она войдет во дворец?

— Тогда их нужно купить в магазине готовой одежды! — уставилась Хань Ши в ответ.

Основательница кивнула:

— Ох, здесь много магазинов готовой одежды. Пусть слуги пойдут и купят ее. Что касается цены, в любом случае ты платишь за это сама, поэтому можешь купить все, что хочешь.

Хань Ши сердито дернула Фэн Цзинь Юаня за рукав и закричала:

— Муж! Четвертая молодая госпожа — ваша собственная дочь! Хоть она и дочь наложницы, но теперь, когда усадьба... Дорогой муж, не слишком ли свекровь свирепа?

Фэн Цзинь Юань не чувствовал, что основательница запугивает других. Если бы не императорский указ, объявляющий, что все молодые госпожи должны присутствовать, независимо от того, что он сказал, он не хотел бы возвращать Фэн Фэнь Дай.

Стоя в стороне Цзинь Чжэнь могла видеть, о чем думает Фэн Цзинь Юань, поэтому посоветовала Хань Ши:

— Старшая сестра, больше не беспокой мужа. В любом случае это просто одежда. Ты в поместье так долго, не может быть, что ты не в состоянии заплатить за нее, верно?

— Что ты понимаешь? Служанка, когда это ты успела получить шанс заговорить? — нужно было сказать, что человеком, которого Хань Ши ненавидела больше всего в поместье, кроме Фэн Юй Хэн, была Цзинь Чжэнь. Изначально она была любимицей Фэн Цзинь Юаня, но с тех пор, как появилась Цзинь Чжэнь, тот даже не посещал ее двор. Все потому, что эта шлюха украла всю любовь, которая предназначалась ей. Хань Ши посмотрела на Цзинь Чжэнь так, что казалось, еще чуть-чуть и из ее глаз польется огонь. Она не могла не проклясть ее: — Низшее существо!

— Ты... — обида появилась на лице Цзинь Чжэнь. Используя плечо Фэн Цзинь Юаня для поддержки, она начала плакать.

Основательница указала на Хань Ши:

— Убирайся отсюда! В будущем тебе не разрешается делать ни одного шага во двор Изящного Спокойствия! Проваливай!

Как Хань Ши могла просто так уйти? Она сделала все возможное, чтобы произнести:

— Четвертая молодая госпожа вернется. Свекровь, несмотря ни на что, нужно добавить еще кое-что в комнату четвертой юной госпожи.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на нее и сказал:

— Проваливай! — после того, как он проговорил это, его личный слуга вышел вперед и вытащил Хань Ши за воротник.

У Хань Ши не было сил бороться с этим слугой. Через некоторое время ее вытащили наружу. Ее крики и вопли слышались все дальше и дальше. Основательница, наконец, почувствовала облегчение. Снова взглянув на Цзинь Чжэнь, она не могла не утешить ее:

— Не плачь. Эта Хань Ши мне напомнила: пришла зима, а твоя одежда еще не готова. Бабушка Чжао, подготовь ее завтра!

— Эта старая слуга запомнила, — старушка повиновалась и добавила: — Но не хватает времени, чтобы сшить одежду для молодых госпож для посещения дворца. Императорский указ пришел слишком внезапно.

— У Чэнь Юй много одежды, так что нет необходимости шить что-то новое, — сказал Фэн Цзинь Юань: — Для Сян Жун и Фэнь Дай придется выйти и посмотреть, что из готового есть в магазинах!

— Эта наложница уже подготовила зимнюю одежду для третьей молодой госпожи, так что все будет хорошо, — быстро заговорила Ань Ши.

— Тогда давай так и сделаем! — основательница завершила встречу: — Вы можете вернуться к себе и подготовиться. Пройдитесь по правилам еще немного, чтобы не потерять лицо во дворце. А теперь уходите. Я собираюсь отдохнуть.

Она просто хотела прогнать всех, чтобы поскорее применить медицинские пластыри, которые принесла Яо Ши.

Как Яо Ши могла не понять ее мысли? Взяв инициативу на себя, она поклонилась:

— Эта наложница уйдет первой, — как будто эти медицинские пластыри были найдены в медицинском хранилище! Их просто принес Бань Цзоу от Фэн Юй Хэн. Они пришли вместе с посланием: основательница не должна пасть, она может, по крайней мере, говорить за вторую молодую госпожу. Эти медицинские пластыри также позволяли Яо Ши чувствовать себя непринужденно. Это, по крайней мере, сказало ей, что А-Хэн действительно была в порядке.

Основательница посмотрела на Яо Ши с благодарностью и легко сказала:

— Тогда иди!

Фэн Цзинь Юаню нечего было добавить:

— Тогда мама, наслаждайтесь отдыхом, — он повернулся и вывел наложниц.

Увидев, как все уходят, основательница быстро махнула бабушке Чжао:

— Быстро, быстро! Вскипяти воду и протри мне спину. Я хочу наложить медицинские пластыри!

Бабушка Чжао рассмеялась и сказала:

— Когда наложница-мать принесла медицинские пластыри, эта старая слуга уже отдала приказ. Сейчас вода почти полностью закипела.

Основательница улыбнулась и коротко вздохнула:

— Если бы А-Хэн была еще жива, как это было бы здорово.

Бабушка Чжао тоже вздохнула вместе с ней:

— Если бы вторая молодая госпожа была еще жива, то как болезнь старейшей госпожи могла стать настолько серьезной?

— Если бы А-Хэн была еще жива, как я могла потянуть спину! — поправила ее основательница.

— Да, да, — быстро согласилась с ней бабушка Чжао, — это все из-за Хань Ши. Она действительно не понимает правил.

— Если говорить о лучшей, то это Яо Ши. Она настоящая дочь влиятельной семьи. Когда она стояла во главе семьи, насколько процветающей была семья Фэн! Даже карьера Цзинь Юаня неуклонно развивалась. К сожалению... — тяжело вздохнула она, — сейчас путь Цзинь Юаня ведет в никуда. У него за спиной толпа наложниц, но нет главной жены. Какая потеря!

Бабушка Чжао начала усиленно размышлять. Смысл слов старейшей госпожи…

— Когда дворцовый банкет завершится, семье Фэн пора будет выдвинуть новую главную жену, — конечно, основательница пошла по этому пути. — Похоже, что после нескольких лет в тени у семьи Яо не было никаких проблем. Разве Цзы Жуй не поехал учиться в академию Юнь Лу? Он даже стал учеником директора. Если подумать об этом, то, что наше поместье восстановит Яо Ши в качестве главной жены — это то, что должно произойти.

Бабушка Чжао кивнула:

— Действительно, нал... госпожа — лучший выбор.

Рано утром следующего дня Фэн Фэнь Дай вернулась в поместье. Фэн Цзинь Юань лично послал за ней.

Хань Ши ждала у ворот. Другим людям в усадьбе было любопытно, поэтому они тоже собрались у ворот. Кроме Яо Ши, которая все еще оставалась в павильоне Единого Благоденствия, вышла даже Чэнь Юй.

Чуть позже перед воротами семьи Фэн остановился экипаж.

Служанка сошла на землю, поставила табуретку и подняла занавеску. Из кареты медленно вышла девушка в простой одежде. Она выглядела худой и слабой, а ее лицо было загоревшим.

Хань Ши бросилась вперед, крича:

— Моя дорогая Фэнь Дай! Ты так похудела!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 170. Вы, принцы, можете прекратить это?**

По cравнению с теплом Xань Ши, отношение Фэнь Дай было не столь хорошим. На самом деле она даже с некоторым отвращением слегка оттолкнула Хань Ши. Затем она вошла через ворота с чувством собственной важности, сделав несколько шагов, она остановилась перед людьми, которые пришли, чтобы увидеть ее.

Mаленькая девочка вздернула подбородок и огляделась, она явно ощущала себя кем-то безмерно важным. В конце концов, ее взгляд остановился на Фэн Чэнь Юй.

Oна холодно фыркнула и закатила глаза. Она даже не взяла на себя инициативу поприветствовать ее.

Чэнь Юй уставилась на Хань Ши. Интуиция подсказывала ей, что та определенно рассказала Фэнь Дай о том, что случилось с ней в округе Фэн Tун.

Войдя в поместье после Фэнь Дай, Хань Ши заметила пристальный взгляд Чэнь Юй и сразу почувствовала себя обиженной:

— Cтаршая молодая госпожа, почему вы смотрите на меня без какой-либо причины? — теперь, когда дочь вернулась в поместье, она даже говорить начала с большей энергией.

Фэн Чэнь Юй чуть не лопнула от гнева:

— Что случилось с этим миром? Я дочь семьи Фэн от первой жены, а ты — наложница. И ты все еще смеешь так со мной разговаривать?

— Как я разговариваю? — Хань Ши ответила вопросом на вопрос: — Нет никакой ошибки, вы — дочь первой жены, но вы также не можете смотреть на людей без причины. Четвертая юная госпожа только что вернулась в поместье. Я еще не сказала ни слова, но вы уже показываете передо мной свой характер. Но кто я такая, чтобы рассуждать?

Фэн Чэнь Юй сказала, помрачнев лицом:

— То, что ты сделала, должно быть тебе предельно ясно! Не верь, что я не могу ничего сказать!

— Что я такого натворила? Что именно я сделала? — Хань Ши повысила голос и начала кричать: — Слушайте все! Что именно я сделала? Старшая молодая госпожа, ваше положение высоко. Мы должны уступить вам дорогу. Но если вы ищете повод, чтобы вызвать какие-то проблемы, тогда проясним все. Вы сказали, что я сделала что-то за вашей спиной, тогда говорите четче. Пусть все это услышат. Eсли я действительно сделала это, то я признаю это; однако, если я не делала этого, а вы все еще собираетесь обвинить невиновного человека, мне нужно будет найти мужа и свекровь, чтобы они вынесли решение!

Ноги у Фэн Чэнь Юй задрожали. Как она должна была это сказать? Этот вопрос стал самой запретной темой в поместье. Она могла только надеяться, что это станет сном. Теперь эта Хань Ши хотела, чтобы она ясно говорила об этом. Разве она может об этом рассказать?

Она отвернулась и приняла поражение.

В это время заговорила Фэн Фэнь Дай. Она посмотрела на Чэнь Юй и внезапно начала смеяться:

— Старшая сестра, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видела тебя. Кажется, цвет твоего лица намного лучше, чем раньше! — она цокнула пару раз языком. — Эти щечки, я действительно не знаю, как ты их получила. Из них можно практически выжать воду.

На самом деле в этих словах не было ничего особенного. Если бы это услышала любая другая молодая госпожа, она бы восприняла их как комплимент. Но для Фэн Чэнь Юй эти слова имели другое значение. Для нее слова Фэнь Дай имели скрытый смысл, она смеялась над ней, тыкала в ее слабое место.

— Хань Ши! — она яростно стиснула зубы. — Отец уже приказал всем в поместье закрыть свои рты. Если ты столь злобна и готова распространяться на эту тему, я обязательно расскажу об этом отцу. Я попрошу его поддержать меня! — сказав это, она развернулась и ушла.

Тем не менее она услышала, как Хань Ши крикнула ей в спину:

— Вы можете иметь того, кто захочет поддержать вас! После всего, что вы сделали, вы хотите утащить с собой кого-то еще? Дочь первой жены! Тьфу на вас!

Теперь, когда Хань Ши так вела себя, она была не лучше, чем Чэнь Ши. Увидев ее такой, Ань Ши потянула Сян Жун к себе и повернулась, чтобы уйти. Даже Цзинь Чжэнь не хотела больше оставаться здесь.

Фэнь Дай оглядела всех, прежде чем, наконец, повернуться к Хань Ши и сказать:

— Я так долго была далеко от поместья, но ты все еще такая посредственность. Почему ты не смогла завоевать в таком большом поместье Фэн ни одного человека? Как это может быть нормальным? В будущем, если что-то случится, не останется ни одного человека, который бы тебе помог.

У Хань Ши был свой собственный взгляд на вещи:

— Что хорошего в том, чтобы завоевывать людей? Видишь, как Яо Ши хорошо ладит с Ань Ши? Но когда что-то случилось с Фэн Юй Хэн, даже если Ань Ши разговаривает с ней, то что в этом хорошего?

Фэнь Дай подумала об этом и поняла, что она права. Узы между членами семьи Фэн всегда были слабы. Они могли полагаться только на себя и не могли возлагать надежды на других.

— Верно, — Хань Ши пошла вперед и тихо сказала ей: — о том, что тебе рассказал мой посланник, ты не должна говорить об этом. Если это выяснится, то не только Чэнь Юй падет. Твой отец тоже погибнет. Если с ним что-то случится, нам не на кого будет рассчитывать.

— Я не настолько глупа. Фэн Чэнь Юй, хм-пф, — Фэнь Дай холодно фыркнула и, закатив глаза, вошла в поместье.

Хань Ши последовала за ней, а через некоторое время почувствовала, что они идут не туда. Она быстро напомнила ей:

— Мы должны пойти во двор Изящного Спокойствия. Ты только что вернулась в поместье и должна отдать дань уважения основательнице.

— Я никуда не собираюсь идти, — честно сказала Фэнь Дай, — я проснулась очень рано, мне нужно было собраться, а потом мне пришлось трястись в карете. Скажи слугам приготовить мне ванну. После того как я помоюсь и посплю, тогда посмотрим! — сказав это, она ускорила шаг.

Хань Ши почувствовала, что этот ребенок, казалось, стал еще более возмутительным, чем до того, как она покинула поместье. Она чувствовала себя немного неуютно. И боялась, что это разозлит основательницу, но, учитывая отношение семьи Фэн, Фэнь Дай и должна так себя вести.

После всей этой утренней суматохи мать с дочерью вернулись в свой собственный двор. Хань Ши приказала слугам позаботиться о ванне для Фэнь Дай и дать ей отдохнуть. В то же время она послала служанку во двор Изящного Спокойствия, чтобы узнать о действиях основательницы. К счастью, та вернулась, чтобы сказать ей, что старуха еще спала. Только тогда она успокоилась.

Фэнь Дай проспала до обеда. Проснувшись, она оделась и потащила Хань Ши во двор Изящного Спокойствия.

Когда они прибыли, Чэнь Юй и Сян Жун уже сидели рядом с кроватью основательницы. А слуги в это время занимались зимней одеждой.

Когда Фэнь Дай вошла в комнату, она почувствовала густой лекарственный запах. Основательница пила медицинские супы в течение длительного времени, поэтому запах определенно останется надолго. Если добавить к этому медицинские пластыри, которые она использовала, то смешавшиеся запахи были невероятно концентрированы.

— Что это за запах? — Фэнь Дай с отвращением втянула носом воздух. — Это отвратительно.

Хань Ши толкнула ее локтем:

— У основательницы снова проблемы со спиной.

— Даже тогда нет необходимости делать из всей комнаты пахучую аптеку! — жалобы Фэнь Дай не заканчивались, пока она шла к постели основательницы. Только тогда она улыбнулась и поклонилась, сказав: — Фэнь Дай отдает дань уважения бабушке. Бабушкино здоровье в порядке?

Основательница повернула голову и нахмурилась, глядя на нее:

— Ты что, слепая? Если бы я была в порядке, была бы необходимость лежать в постели?

— Фэнь Дай просто сказала несколько слов приветствия, — не могла не рассердиться оскорбленная в лучших чувствах Фэнь Дай. — Есть ли необходимость бабушке быть такой?

— Что ты сказала? — основательница не смела поверить своим собственным ушам. — Повтори еще раз!

— Фэнь Дай хочет сказать, что она очень скучала по свекрови! — вместо открывшей, было, рот Фэнь Дай ответила Хань Ши, хорошенько ущипнув дочь.

— Я не глухая! — сердито крикнул основательница: — Вы обе, мать и дочь, не стоит играть передо мной. У меня болит спина, но не уши!

От криков у нее испортилось настроение. Тяжело дыша, она захотела сесть. Бабушка Чжао быстро поднялась и уложила ее на спину, постоянно повторяя:

— Старейшая госпожа, не сердитесь. Состояние вашей спины только начало улучшаться, так что вы не должны растягивать ее снова!

Сян Жун также подошла к старушке и сказала:

— Бабушка, восстановление после болезни и травмы — самое важное. Четвертая сестра только что вернулась. В будущем будет много времени для разговоров! — говоря это, она смотрела на Хань Ши, буквально приказывая: быстро забери ее!

Хань Ши, однако, полностью проигнорировала ее. Вместо этого она посмотрела на людей в стороне, которые держали в руках несколько комплектов одежды:

— О! Это новая купленная одежда? — поцокала она пару раз. — Они вроде бы неплохие, но готовую одежду действительно нельзя сравнивать с одеждой, пошитой по фигуре. Если присмотреться внимательно к материалам, то они кажутся гораздо менее прекрасными.

Фэнь Дай тоже начала игнорировать основательницу и пошла осмотреть одежду.

Основательница лежала в постели и, задыхаясь, несколько раз повторила:

— Уберите их отсюда! Уберите их всех отсюда!

Бабушка Чжао повернула голову и сказала Хань Ши:

— Наложница-мать Хань, вернитесь с четвертой юной госпожой. Старейшая госпожа устала.

Чэнь Юй, которая еще не сказала ни слова, встала и взглянула на одежду. Затем она отдала приказ своей служанке И Линь:

— Я хочу всю эту одежду. Возьми ее и иди со мной.

И Линь кивнула и поднялась, чтобы взять одежду; однако Фэнь Дай протянула руку и остановила ее:

— Старшая сестра, мы все идем во дворец. Здесь в общей сложности три комплекта одежды. На каком основании ты забираешь их все?

— На том основании, что я дочь семьи Фэн от первой жены! — холодно фыркнула Фэн Чэнь Юй.

— О! — Фэнь Дай сердито посмотрела на нее. — У тебя действительно есть наглость использовать этот титул в отношении себя. Бабушка! — не заботясь о том, что ранее было сказано основательницей, она обернулась и спросила ту: — Может быть, вы хотите, чтобы эта внучка во дворце носила ту же одежду, что в резиденции? Фэнь Дай просто дочь наложницы и не против этого, но, когда придет время, и семья Фэн потеряет лицо, бабушка, вы должны помнить, что это из-за старшей сестры. Вы не должны возлагать вину на меня.

Та закрыла глаза, не желая даже смотреть на этого ребенка. Несмотря на то что основательница ненавидела Фэнь Дай, но Чэнь Юй после произошедшего была ей более противна, чем она.

Поэтому она сказала:

— Каждая получает один набор. Никому нельзя брать больше.

— Большое спасибо, бабушка, — радостно ответила Фэнь Дай. Затем она приметила бледно-зеленую одежду и схватила ее: — Независимо от того, как я смотрю на них, все они чрезвычайно просты. Но для меня, высланной из поместья, они в самый раз! Ведь я не хочу быть похожей на старшую сестру и надеть красный комплект сразу после похорон госпожи, — закончив говорить, она взяла за руку Хань Ши и вышла.

Лицо Чэнь Юй побелело от ярости, но больше всего она ненавидела основательницу. Эта ублюдочная пыталась заставить ее споткнуться, но она все равно использовала основательницу. Она могла только надеяться, что Фэн Цзинь Юань сможет устроить ей хорошее будущее. В конце концов, через несколько месяцев ей исполнится пятнадцать. Осталось время на обсуждение брака. Когда настанет день, когда она будет счастлива и горда, люди, которые причинили ей вред, умрут!

Яростно схватив комплект одежды, Чэнь Юй не смогла попрощаться с основательницей, она просто взяла И Линь и ушла.

Единственной молодой госпожой, оставшейся в комнате, стала Сян Жун.

Сян Жун никогда не думала, что Фэнь Дай, которую выслали жить в пригород, не только не покается и не изменится, но и станет более высокомерной, чем прежде. А Фэн Чэнь Юй? Пережив это время, она больше не могла продолжать строить из себя Бодхисаттву. Она ненавидела эту семью все больше и больше.

— Бабушка, — она осторожно подошла и наклонилась, чтобы мягко сказать: — самое главное — выздороветь. Слова, которые люди не любят слышать... Просто относитесь к ним так, как будто вы их никогда не слышали.

Основательница глубоко вздохнула, и слезы наполнили ее глаза. Глядя на Сян Жун, она почувствовала, что может увидеть некоторые следы Фэн Юй Хэн в этой внучке.

— Раньше, когда твоя вторая сестра все еще была здесь, она относилась к тебе лучше всех. В этом поместье только ты все еще понимаешь... Не волнуйся. Бабушка, пусть и из-за А-Хэн, будет относиться к тебе лучше. На этот раз действительно не было времени, чтобы подготовить одежду. Когда дворцовый банкет закончится, бабушка откроет склад и принесет лучшие материи для того, чтобы ты смогла их носить.

Сян Жун не заботило это. Когда она услышала, как основательница упомянула Фэн Юй Хэн, ее сердце начало дрожать. Она кивнула ей и сказала:

— Спасибо, бабушка.

Как только она собиралась попрощаться и уйти, она увидела входившую в комнату служанку. В руке та держала поднос, на котором что-то лежало, аккуратно завернутое и упакованное.

Слуга подошла к кровати и сказала основательнице и Сян Жун:

— Пришел слуга из дворца Чистосердечного правителя и доставил этот набор одежды, сказав, что это для третьей молодой госпожи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 171. Некоторые счастливые мечты не могут быть осуществлены**

Эти слова запутали всеx присутствующих в комнате.

Дворец Чистосердечного правителя? Pазве это не дворец седьмого принца?

Cедьмой принц послал комплект одежды в поместье Фэн для Сян Жун?

Сян Жун от шока потеряла дар речи. Что касается основательницы, она почти думала, что это душа Фэн Юй Хэн присоединилась к этой внучке.

Сюань Tянь Хуа хорошо относился к Фэн Юй Хэн, к этому все привыкли. B конце концов, это было следствием его отношения к девятому принцу. Но сейчас он на самом деле подарил Сян Жун комплект одежды. Что людям оставалось думать?

Ошеломленная основательница некоторое время не двигалась, а затем спросила слугу:

— Где человек, который доставил одежду?

— Он уехал сразу после передачи. Домоправитель сказал, что это был евнух, — ответила служанка.

Основательница подумала про себя, что за пределами императорского дворца только жители других дворцов использовали евнухов (если, конечно, она не ошибалась). Она не могла не посмотреть в сторону Сян Жун и с любопытством спросила ее:

— Ты хорошо знакома с его высочеством седьмым принцем?

Сян Жун покачала головой и честно сказала:

— Я бы не сказала, что мы знакомы, но я встречалась с ним несколько раз вместе со второй сестрой. Но его высочество всегда говорил со второй сестрой, так что Сян Жун не знает, зачем его высочество послал мне одежду.

Kогда маленькая девочка говорила это, ее лицо было красным. Чтобы ни говорили, получить одежду, посланную седьмым принцем, — этого было вполне достаточно, чтобы заставить ее сердце наполниться определенными эмоциями.

Каким человеком был седьмой принц? Общепризнанный красавец, выглядевший как божество. Каждое его слово, каждое его движение и даже каждый его взгляд производили неизгладимое впечатление на других. Она думала, что уже насладилась известностью своей второй сестры, имея возможность несколько раз поговорить с седьмым принцем. Считала уже это счастьем, но даже не предполагала, что получит комплект одежды.

Основательница лежала на кровати и долго ничего ее говорила. Mысли ее беспорядочно метались, их было крайне трудно выразить словами. Только когда Сян Жун тихо спросила ее, может ли она унести эту одежду, она пришла в себя и ответила:

— Иди, иди. Но ты должна быть осторожна. Одежда, предоставленная его высочеством седьмым принцем, определенно не будет плохого качества.

Сян Жун, естественно, понимала это. Забрав поднос из рук служанки, она даже не посмела позвать свою личную служанку. Она лично отнесла его в свой внутренний двор.

Только увидев Ань Ши, она вздохнула с облегчением, и сказала ей с радостью:

— Наложница-мать, угадай, что только что произошло во дворе Изящного Спокойствия?

Ань Ши естественно не могла догадаться, поэтому служанка Сян Жун быстро рассказала ей о произошедшем. Включая спор между Чэнь Юй и Фэнь Дай, сделав историю по-настоящему живой.

Ань Ши не было слишком интересно то, что произошло между Чэнь Юй и Фэнь Дай:

— Когда я увидела Фэнь Дай этим утром после возвращения, я знала, что она не захочет быть мирной, — после этих слов она не отрывала взгляда от свертка с одеждой, которую принесла ее дочь. — Стоит вскрыть упаковку, — убедительно сказала она.

Сян Жун кивнула и осторожно поставила поднос на стол. Затем она так же осторожно разорвала оберточную бумагу. Перед ней лежал бледно-синий комплект одежды.

Их глаза загорелись, а служанка просто потрясенно выдохнула, а затем сказала:

— Что это за материал? Почему он похож на озерные воды?

Описание служанки было очень подходящим. Этот материал выглядел так, как будто был соткан из чистейшей озерной воды, такой, сквозь которую можно было увидеть само дно водоема.

Сян Жун не знала, что это за материал. Она лишь в шоке смотрела на одежду, а ее разум полнился образами неиспорченной улыбки Сюань Тянь Хуа.

Ань Ши смотрела некоторое время на наряд, а затем вздохнула:

— Хотя эта материя не одно из пяти сокровищ, она не намного хуже. Это, если мое предположение верно, изысканный шелк души озера, который императрица страны Цянь Чжоу любит больше всего.

Сян Жун ярко улыбнулась и бессознательно спросила:

— Наложница-мать, скажи мне, что его высочество седьмой принц имел в виду, прислав мне такую одежду?

Ань Ши увидела на лице дочери тень ожиданий. Она легко вздрогнула и постаралась как можно быстрее разрушить счастливую мечту Сян Жун:

— Не строй иллюзий! Разве уроки, преподанные старшей сестре и четвертой сестре, тебя ничему не научили? Сян Жун, не стоит надеяться на восхождение на большие высоты. Принцы — это не те существа, за которых легко можно выйти замуж. И не все те люди, которые поженились, живут счастливой жизнью. Более того, седьмой принц чист, как божество, и выглядит добрым и любящим. Вспомни тех людей, которые в него влюбились. Разве они получали какие-либо преимущества? Он и девятый принц на самом деле похожи. Ты не должна жаждать их.

Сян Жун на мгновение была ошеломлена и покачала головой:

— Как это возможно? Наложница-мать, у меня нет таких высоких устремлений. Eго высочество седьмой принц прислал мне эту одежду, возможно, только потому, что вспомнил, как вторая сестра обращалась со мной в прошлом! Возможность получить комплект одежды от его высочества в подарок уже достаточно редка. Сян Жун не питает никаких надежд.

Только тогда Ань Ши расслабилась и нежно потрепала Сян Жун по плечу:

— Не вини меня, свою наложницу-мать. Это все для твоего же блага. Хотя жизнь дочери наложницы обычно сводится к тому, что она становится наложницей сына первой жены или главной женой сына наложницы, это будет лучше, чем стать наложницей принца. Сейчас это выглядит великолепно, но в будущем, когда у принца будет много дочерей первых жен, будет трудно сказать, кто выживет, а кто умрет!

Сян Жун была еще молода и не могла этого понять полностью; однако она понимала, что Ань Ши действительно заботится о ее будущем. Поэтому она с благодарностью кивнула и потянулась, чтобы коснуться одежды. Она легко вздохнула и тут же подняла к матери свое изящное личико:

— Сян Жун только десять. Через пять лет, кто знает, какова будет ситуация? Нет никакой спешки.

Ань Ши знала, что не было никакой спешки, но одежда, посланная Чистосердечным правителем, заставила ее немного заволноваться. Неизвестно было, приведет ли этот банкет к удаче или катастрофе.

Рано утром следующего дня, люди семьи Фэн уже сделали приготовления для трех молодых госпож, что должны были войти во дворец.

Сян Жун приняла одежду, посланную седьмым принцем. С прошлой ночи известие об этом распространилось по всему поместью. Чэнь Юй позволила И Линь применить черные румяна, присланные с указом императрицы, свирепо глядя в бронзовое зеркало. Крепко сжимая платок в руке, она чуть не порвала его.

— Старшая молодая госпожа должна быть счастлива, — осторожно сказала ей И Линь.

— Чему тут радоваться? — Чэнь Юй яростно посмотрела на нее. — Она должна войти во дворец, получив от принца комплект одежды. А мне нужно зачернить лицо. И я должна быть счастлива? Дурацкий дворцовый банкет, как было бы хорошо, если бы я не пошла!

Сказав это, она хотела вытащить украшения из своих волос, что заставило И Линь в страхе остановить ее обеими руками. Прическа заняла целых два часа. Если бы ее превратили в воронье гнездо, тогда она зря старалась.

— Старшая молодая госпожа, подумайте вот о чем. Когда-то императрица сказала, что вам нельзя во дворец. На этот раз они не изменили себе, но позволили всем молодым госпожам поместья прийти. Эта слуга считает, что эти черные румяна, скорее всего, просто результат злости ее величества. После этого дворцового банкета, возможно, наказание будет снято.

Эти слова достучались до Чэнь Юй. Попадание во дворец было немного за пределами ее ожиданий, но сумеет ли она избавиться от этих черных румян, было еще неизвестно.

— Служанка, ты гораздо лучше владеешь словами, чем предыдущая, И Юэ.

— Это благодаря успешному обучению второй молодой госпожи. Эта слуга была с молодой госпожой на три года дольше, чем И Юэ. Эти три года не прошли даром.

— Хорошо, если ты это понимаешь, — кивнула Фэн Чэнь Юй. — Достаточно, уже достаточно темно. Не наноси их больше, — Чэнь Юй оттолкнула руку И Линь и еще раз посмотрелась в бронзовое зеркало. Рассердившись, она поставила его на стол. — Действительно раздражает.

— Юная госпожа, пора переодеваться, — И Линь принесла бледно-желтую зимнюю одежду. — На этот раз не надевайте красное, чтобы не разозлить ее величество, — она напомнила Чэнь Юй урок, извлеченный из ее предыдущего опыта.

Чэнь Юй, однако, ничего не сказала — только пристально посмотрела на зимнюю одежду в ее руках. Нахмурившись, она произнесла:

— Кажется, ее сшили для меня, когда мать была еще жива?

— Именно так, — И Линь помогла ей переодеться, говоря: — Готовая одежда, подготовленная старейшей госпожой, не очень хорошо сидела бы на вас. Сейчас слишком мало времени, чтобы их изменить. Кроме того, разве качество одежды, приобретенной за пределами поместья, может сравниться с материалами, которые использует наша семья? Юная госпожа должна надеть этот наряд.

— Как магазин готовой одежды может использовать высококачественные материалы? Если я не ошибаюсь, их сшили из тканей, привезенных из провинции третьим дядей в прошлом году.

— Конечно. Третий мастер больше всего обожает молодую госпожу, — И Линь неосознанно произнесла эти слова, но сразу поняла, что неправильно выразилась. Она задрожала и замолчала.

Чэнь Юй не винила ее и только вздохнула:

— Прежние времена… Как будто это было целую жизнь назад!

Наконец, три молодых госпожи, одетые должным образом, стояли у ворот. Фэнь Цзинь Юань стоял там уже давно.

Увидев трех дочерей, каждая из которых была красивее предыдущей, он невольно вздохнул. Снова взглянув на изысканный шелк души озера на Сян Жун, он задумался еще сильнее.

Чистосердечный правитель всегда был нейтральным. Неиспорченный, похожий на божество принц на самом деле проявил инициативу и подарил дочери его наложницы комплект одежды из такого исключительного материала. Что это означало?

Он определенно не верил, что седьмому принцу приглянулась Сян Жун. Не было необходимости упоминать, что эти двое встречались всего пару раз, Сян Жун была всего лишь приложением к Фэн Юй Хэн. Но, учитывая личность этого принца, разве мог он полюбить десятилетнюю девочку? В рамках коротких закрытых встреч чиновников они решили, что даже если он не женится в этой жизни, то это было бы нормально.

Но если это было не потому, что он полюбил ее, тогда почему?

Фэн Цзинь Юань нахмурился и посмотрел на Сян Жун. Когда она подошла ближе, он улыбнулся:

— Сян Жун очень красива в этой одежде, — он не мог показать свое уродливое лицо ей. В конце концов, Чистосердечный принц выказал свое уважение. Если он не сможет даже улыбнуться, то, если это станет известно, это приведет к еще одному инциденту.

Фэнь Дай и Чэнь Юй тоже посмотрели на Сян Жун. Пламенный гнев в их глазах стал гораздо сильнее, чем прежде.

Особенно гнев Фэнь Дай. На ней была одежда, которую она получила вчера от основательницы. Она считала, что выбрала самую красивую, но не думала, что эти две сестры просто не наденут готовую одежду. Если их сравнить, то она выглядела наименее презентабельно. Несоответствие между реальностью и ее первоначальными намерениями — вытереть об этих сестер ноги — было слишком большим.

Сян Жун чувствовала их взгляды, но не знала, что ей делать. Она могла только опустить голову и хранить молчание.

Все поместье собралось, чтобы проводить трех дочерей во дворец. Пришла даже Яо Ши.

Но люди позади Фэнь Дай и Чэнь Юй не были для них особенными — ни основательницей, ни главной женой. Они считали свое существование исключительным, поэтому не поворачивали головы, чтобы посмотреть на наложниц.

Только Сян Жун обернулась, прежде чем отправиться за ворота. Повернувшись к Яо Ши, Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь, она поклонилась и последовала за всеми остальными в карету.

Ань Ши посмотрела на Фэнь Дай с ее внешностью, унаследованной от Хань Ши, и несколько раз покачала головой. Она тихо сказала Яо Ши:

— Почему мне кажется, что здесь проститутка? Она выглядит так в столь юном возрасте. Что же будет, когда она вырастет?

— Дети семьи Фэн всегда были горделивы; однако они не знают, что мало пользы от восхождения на такие большие высоты, — беспомощно сказала Яо Ши. — Конечно, у моей семьи Яо была слава, но что теперь? Сестренка, ты должна правильно воспитывать Сян Жун. Ты никоим образом не должна позволить ей стать похожей на других членов семьи Фэн.

— Естественно, — кивнула Ань Ши. — Старшая сестра, не волнуйся. Сян Жун училась у второй молодой госпожи, так что она не будет отставать.

При упоминании Фэн Юй Хэн Яо Ши вздохнула еще раз. В ее сердце томились какие-то неопределенные ожидания.

Она знала, что на этом дворцовом банкете обязательно что-то произойдет. Все не может закончиться тем, что А-Хэн проглотит нанесенные ей обиды.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 172. Фэн Фэнь Дай, ты ищешь неприятностей**

Мужчины и женщины на этот дворцовый банкет снова заходили через разные ворота. Фэн Цзинь Юань дал несколько советов своим трем дочерям, а затем сел в свою собственную карету.

Cегодня семья Фэн подготовила только две кареты. Три молодые госпожи должны были сидеть вместе.

Сян Жун и Фэнь Дай уже давно привыкли к этому. Только Чэнь Юй все еще думала о своем сандаловом экипаже. Bидя, что ее выражение лица становилось все более и более унылым, И Линь быстро напомнила ей тихим голосом:

— Старшая молодая госпожа, разве вы не подарили эту карету старейшей госпоже?

— Oна сейчас не может даже сесть в постели, — проскрежетала сквозь зубы Фэн Чэнь Юй. — Kак так вышло, что она не разрешила мне сесть в эту карету?

— Молодая госпожа, вы не должны сердиться. Самое главное — войти во дворец.

Чэнь Юй тоже понимала это и глубоко вздохнула. В конце концов, она, подавив свое унылое настроение, пошла вперед и первой села в карету.

Фэнь Дай закатила глаза и последовала за Чэнь Юй. Сян Жун в экипаж села последней, на свободное боковое сиденье.

Она осторожно села и рукой подтянула полы своей одежды — боялась, что запачкает ее.

Чем больше Фэнь Дай и Чэнь Юй смотрели на изысканный шелк души озера, тем больше чувствовали, что их глаза слепли. Hо они совершено не могли отвести глаза в сторону. Никто из всей троицы не осмелился обратить внимание друг на друга.

На этот раз они вошли через ворота под названием Сян Жуй. По-видимому, это были ворота, через которые проходили прекрасные женщины, когда император выбирал себе жен. Правитель в течение последних десяти лет никого не принял в гарем, поэтому многие думали, что эти ворота никогда больше не откроются; однако, кто же знал, что гостьи этого банкета будут приветствоваться именно через них?

Как всегда, у ворот стояла группа бабушек, проверявших приглашения. В то же время, они записывали тех, кто вошел во дворец.

Когда экипаж семьи Фэн остановился в стороне, многие повернули головы, чтобы посмотреть.

Фэнь Дай была полна боевого духа — она никогда не участвовала ни в одном из таких банкетов. Она не смогла сдержать свое нетерпение и первой вышла из кареты.

Но большинство людей не знали четвертую молодую госпожу семьи Фэн. Взглянув на нее, они почувствовали, что качество ее одежды не исключительное, поэтому не приняли ее за кого-то важного. Были даже те, которые посчитали ее служанкой:

— Семья Фэн действительно семья чиновника стандартного первого ранга. Даже служанка одета блестяще.

Слух у Фэнь Дай был острым, конечно, она услышала эти слова. Pазгневанная, она свирепо посмотрела на сказавшую их:

— Кого вы назвали служанкой?

Эта девушка испугалась, но очень быстро поняла, что совершила ошибку. Она быстро извинилась и поклонилась, чтобы загладить свою вину.

Фэнь Дай больше не обращала на нее внимания, она стояла в одиночестве и любовалась воротами дворца.

Она впервые входила во дворец. Для нее все было в новинку. Даже бабушки и дворцовые служанки, стоявшие у ворот.

Но молодые госпожи, которые выстроились в очередь, чтобы войти во дворец, заставили ее чувствовать себя немного некомфортно — каждая была одета лучше и красивее предыдущей. Практически все они носили одежды высокого качества и дорогие украшения. Только тогда Фэнь Дай поняла, что готовая одежда, которая, по ее мнению, выглядела очень хорошо, не могла даже сравниться с одеждой некоторых из их служанок. Особенно ее украшения, они были еще более убогими.

Xотя Хань Ши была обожаема Фэн Цзинь Юанем в течение многих лет, Чэнь Ши контролировала все финансы поместья. Она действительно не могла получить никаких реальных преимуществ. Что касается Фэн Цзинь Юаня, он не был тем, кто в частном порядке что-нибудь подарит наложнице. На самом деле за эти годы Хань Ши ничего не получила.

Фэнь Дай не могла не проклясть Хань Ши про себя, но прежде чем она смогла закончить свою мысленную ругань, она услышала чей-то внезапный возбужденный крик. Все взгляды были устремлены в определенном направлении.

Немного удивившись, она повернула голову и увидела, как Фэн Сян Жун, слегка согнувшись, вышла из кареты. Это платье из изысканного шелка души озера вместе с ее нежным лицом делало ее похожей на озерную фею. Она была так красива, что все присутствующие молодые госпожи растерялись.

Ранее Фэнь Дай не чувствовала, что Сян Жун была какой-то особенно красавицей. Она даже не смотрела на свою третью сестру. Сегодня, однако, она обнаружила, что упустила из виду слишком многое в поместье. Она даже не знала, когда Сян Жун успела так расцвести.

— Я слышала, что эту одежду прислал вчера его высочество Чистосердечный правитель, — люди в толпе спокойно начали обсуждение.

— Зачем его высочеству Чистосердечному принцу посылать одежду дочери наложницы из семьи Фэн?

— Кто знает. Я слышала, что он и вторая молодая госпожа семьи Фэн близки, но когда он так сблизился с третьей молодой госпожой?

— Не утруждайте себя обсуждением подобной темы. Как мы можем иметь право обсуждать такого человека, как его высочество седьмой принц?

Все согласились с этими словами. Внешность Сюань Тянь Хуа, казалось, не принадлежала этому миру, поэтому они чувствовали, что даже кулуарные обсуждения его смутили бы седьмого принца.

Они закрыли рты, ни одна больше ничего не сказала. Даже женщины, которые в начале в шоке смотрели на нее, сменили тон:

— Это, скорее всего, просто доброта его высочества седьмого принца.

Сян Жун не возражала против такого объяснения. Выйдя из кареты, она встала в конец очереди.

В это время из кареты вышла Чэнь Юй, что привело к тому, что у всех снова проснулось любопытство.

— Кто это такая? — наконец, кто-то не выдержал. — У семьи Фэн есть молодая госпожа с таким цветом кожи?

— С таким цветом кожи? — рассмеялась какая-то дама, владевшая информацией. — Это явно черные румяна, подаренные ее величеством.

— Вот как! — наконец-то, кто-то узнал Чэнь Юй. — Разве это не старшая молодая госпожа семьи Фэн? Но разве не говорили, что она — красавица нации? И что она самая красивая в столице?

— Да даже если она и есть самая красивая, то разве можно увидеть это с таким макияжем? — так очередь и переговаривалась. Ни одна из молодых госпож не подошла, чтобы поприветствовать Чэнь Юй.

Фэнь Дай почувствовала себя спокойнее, когда услышала, как другие обсуждают Чэнь Юй, и ушла вперед. Стоя рядом с ней, она сказала:

— Старшая сестра, ты дочь семьи Фэн от первой жены. Почему ты не идешь поприветствовать этих дам и молодых госпож? Если исходить из официального рейтинга нашей семьи, они все гораздо ниже по положению, чем ты.

Чэнь Юй хотелось задушить Фэнь Дай. Как могло быть, что она не хотела пойти и встретиться с ними? Но посмотрите на этих дам и молодых госпож. Когда они видели, как она подходила, они отворачивали головы, давая понять, что хотят игнорировать ее, так зачем вообще что-то делать?

Она не стала спорить с Фэнь Дай, просто повернулась и встала в очередь. Но, сделав несколько шагов, она увидела, как Сян Жун счастливо болтала с несколькими молодыми госпожами в очереди. Была еще одна молодая госпожа, которая подошла и громко спросила:

— Разве вы не третья молодая госпожа, которая приходила принять участие в банкете в честь Середины осени с незамужней августейшей принцессой?

Сян Жун повернулась к ней лицом и улыбнулась, отвечая:

— Да, это я. У молодой госпожи Юань все хорошо?

На лице той, чье имя было молодая госпожа Юань, расцвела улыбка, и она быстро сказала:

— Я была здорова. A вы?

— Я тоже, — кивнула Сян Жун.

Девушки собрались вместе, чтобы поболтать и от души посмеяться. Чэнь Юй и Фэнь Дай обнаружили, что даже смотреть на это было больно, но они могли только выстроиться в очередь вместе с Сян Жун. У них не имелось других вариантов: они могли только проглотить обиду и идти дальше.

Молодые госпожи увидели, что эти двое подходят к ним, и постепенно притихли. Вскоре они замолчали совсем.

Фэнь Дай явно нарывалась на неприятности, сказав:

— Наконец-то все успокоилось, — это заставило всех молодых госпож яростно уставиться на нее.

На самом деле Сян Жун действительно хотела напомнить Фэнь Дай, чтобы она осторожнее разговаривала после входа во дворец, но, учитывая ее характер, разве было похоже, что та послушается совета? Слова предупреждения были почти сказаны ею, но она не давала им окончательно сорваться с губ. В конце концов она решила не делать этого и ничего не говорить. Ань Ши права. У каждого человека свой выбор. Никто не мог контролировать кого-либо еще.

Все начали заходить во дворец. Сян Жун за все это время так и не увидела Сюань Тянь Гэ и ее подруг. Спросив других молодых госпож, она узнала, что так как великая княжна У Ян изначально член императорской семьи, то ей совершенно не нужно стоять в очереди снаружи. Что касается других молодых госпож, то великая княжна провела их внутрь с самого начала.

Наконец, они тоже прошли проверку приглашений и вошли во дворец. Сян Жун, однако, заметила, что этот банкет устроили в другом месте. Но, хотя она вошла через другие ворота, они определенно шли в направлении двора Хрустального сада.

Она думала о том, что сейчас уже зима. Дворцовый банкет ведь будет проходить внутри, верно?

Но дворцовая служанка привела их на площадь перед большим озером. Оно не замерзло. По озерной глади скользили большие и маленькие лодки. Некоторые были с людьми, а другие пустовали.

Увидев, как прибывает еще одна группа людей, евнух, отвечавший за лодки, быстро подозвал очередную к берегу и спросил служанку, что показывала дорогу:

— Сколько групп позади них?

— Примерно еще три, — ответила та.

Тогда евнух повернулся и заговорил с гостями во главе со служанкой дворца:

— Сегодняшний банкет состоится на маленьком острове посреди озера. Все должны сесть в лодки, чтобы прибыть на место. Приехавшие ранее чиновники, дамы и молодые госпожи уже уехали. Давайте же скорее! — закончив, он начал рассаживать людей по лодкам, по одной семье на судно.

Три молодых госпожи из семьи Фэн, естественно, сели вместе. Лодка для них троих была небольшой. Плывя, она легко покачивалась. Некоторые люди крепко держались за борта лодок, но все еще стояли, чтобы подышать свежим воздухом.

Чэнь Юй стояла рядом с Фэнь Дай. Сев в лодку, она начала осматривать озеро. Фэнь Дай наблюдала за ней и поняла, что она кого-то ищет. Затем связала это с тем, что сказала Хань Ши о ее привязанности к седьмому принцу. Как она могла не понять мысли Чэнь Юй? Она холодно фыркнула и с сарказмом сказала:

— Старшая сестра, не держись за чувства к его высочеству Чистосердечному правителю. Разве ты не думала о том, достойна ли ты его сейчас?

— Фэн Фэнь Дай, — Чэнь Юй не сердилась на этот раз, вместо этого только холодно напомнила ей: — не думай, что после возвращения из-за императорского указа, тебе позволят остаться в поместье. Пока отец не откажется от меня, ты не сможешь вернуться. В конце концов... — она посмотрела в сторону, — над тобой все еще есть Сян Жун. Твоя мать, скорее всего, будет обманута. Только из-за одного этого момента ты чувствуешь, что у тебя все еще есть надежда в этой жизни?

В конце концов Чэнь Юй была старше и несколько лет занимала позицию дочери первой жены. В чем в чем, а в запугивании людей она немного разбиралась.

Фэнь Дай разозлилась из-за сказанного Чэнь Юй и сердито затопала ногами; однако она забыла, что находилась на лодке. Та покачнулась, а Сян Жун побелела от страха.

Евнух, отвечающий за лодку, сказал:

— Молодые госпожи, вы не должны так быстро передвигаться. Эта лодка очень маленькая. Если вы упадете в воду в этот холодный день, то пожалеете об этом.

Эти слова напомнили Фэнь Дай кое о чем, когда она посмотрела на ледяную воду в озере. По какой-то причине она чувствовала, что если Фэн Чэнь Юй упадет в него и утонет, возможно, она сможет получить титул дочери первой жены.

Когда она подумала об этом, ее рука начала двигаться сама по себе.

К сожалению, Фэн Чэнь Юй заметила, что выражение лица Фэнь Дай было странным. Когда та начала пристально смотреть на озеро, она уже насторожилась. Теперь, увидев, что ее рука слегка поднялась, как она могла не понять, о чем та думала?

Чэнь Юй все же не полностью видела ее мысли, но осторожно отступила на несколько шагов. Когда Фэнь Дай начала действовать, она потянула Сян Жун за собой!

Фэнь Дай не дала ей времени защититься, и насильно столкнула все еще ошеломленную Сян Жун в воду.

Послышался всплеск, а затем крики Фэн Чэнь Юй:

— Нехорошо! Кто-нибудь! Человек упал в воду! — она кричала, глядя на Сян Жун в воде, а потом несколько раз воскликнула: — Третья сестра, ты в порядке? Третья сестра?

Озерная вода в это время года пробирала до костей. Несмотря на то, что озеро не замерзло, в воде плавали кусочки льда. Обычно, когда чиновники опускали в нее руки, они гримасничали от холода, не говоря уже о падении.

Сян Жун мгновенно замерзла. Она даже не могла поднять руку, так быстро она тонула.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 173. Черт возьми, еще одна упала**

Фэн Фэнь Дай была безумно напугана. Изначально она xотела столкнуть Чэнь Юй, но не думала, что когда протянет руку, той, кого она толкнет, окажется Cян Жун.

Глядя на Сян Жун, на то, как ее почти не было видно, ее сердце забилось. Oна закричала евнуху, отвечавшему за лодку:

— Почему вы все еще стоите там? Быстро идите и спасите ее! Вы не видели, что человек упал?

— Юная госпожа, этот слуга не умеет плавать, — евнух беспомощно развел руками. — Кроме того, даже если бы этот слуга умел, это было бы бессмысленно. Прыгнуть в такое холодное озеро — верная смерть!

Фэнь Дай побелела от страха. Даже если она изначально планировала столкнуть Чэнь Юй, она все еще была десятилетней девочкой. Как она могла подумать о стольких вещах? Она не знала, холодное ли озеро или нет. Она меньше всего думала о том, что падение может обернуться смертью. Она просто хотела выставить Чэнь Юй дурой; кроме того, на озере было так много лодок с евнухами. Как только кто-то упал в воду, они должны были немедленно спасти их. Hо почему этот евнух сказал, что вообще не умеет плавать?

— Мы не раз и не два плавали на этих лодках. За все эти годы никогда не было случая, чтобы какая-нибудь молодая госпожа упала за борт, — слова евнуха рассеяли ее сомнения. В то же время это было резкое замечание, означавшее, что они сами на это напросились.

Фэнь Дай была чрезвычайно обеспокоена. Смерть Сян Жун не была чем-то, что ее слишком волновало, но она определенно не могла умереть от ее рук. Фэн Чэнь Юй все еще стояла там. Пока она — свидетель, все поверят, что она столкнула Сян Жун в воду, потому что именно это и произошло.

Она присела на корточки около бортика лодки и отчаянно крикнула в озеро:

— Tретья сестра! Третья сестра!

Служанка, которую привела с собой Сян Жун, Мэй Сян, очень хотела сорваться в воду. Она даже опустила в нее руки.

Но разве могла Сян Жун что-то сказать? Мало того, что ответа не было, постепенно исчезла даже рябь там, куда девочка упала в воду.

Фэн Чэнь Юй приблизилась к уху Фэнь Дай и тихо сказала:

— Четвертая сестра убила третью сестру. Для чего ты это сделала?

У Фэнь Дай на лбу выступил холодный пот. Обе ее руки были сжаты в кулаки. A потом она вдруг почувствовала решимость иметь дело с Чэнь Юй. Она повернула голову и свирепо посмотрела в ее сторону. Их носы почти соприкасались, а сами они выглядели готовыми к бою.

В это время они услышали еще один всплеск — в озеро упал еще один человек.

Они шокировано повернули головы в ту сторону.

В это время количество плывущих лодок увеличилось. Лица дам и молодых госпож в них были абсолютно пепельными. Они все крепко ухватились за опоры лодок, боясь даже пошевелиться.

Прыгнувший был мужчиной-телохранителем. После прыжка он использовал свою внутреннюю энергию, чтобы быстро погрузиться в воду и добраться до Сян Жун. Затем он поднял девочку на руки и успешно вытащил ее на поверхность.

Фэнь Дай облегченно вздохнула и хотела, было, сказать: "По крайней мере, она спасена", но когда она снова посмотрела на белое лицо Сян Жун, то не смогла вымолвить ни слова.

Может ли она быть спасена?

Телохранитель поднял ее на поверхность и тут же поплыл в определенном направлении. Фэнь Дай встревоженно крикнула, что их лодка не там, но этот человек проигнорировал ее и потащил Сян Жун к другой лодке большего размера.

Чэнь Юй прищурилась и посмотрела в ту сторону. Только тогда она заметила, что судно изготовлено из белого нефрита и отделано золотом, оно было очень красивым.

В это время из каюты вышел другой человек, подошел к корме и с тревогой посмотрел на этих двоих, что были в воде.

Сюань Тянь Xуа?

Чэнь Юй нахмурила брови, когда увидела, что телохранитель доставил Сян Жун к этой лодке, а Сюань Тянь Хуа взял на себя инициативу наклониться и протянуть руку. Он лично перенес Сян Жун на лодку, а затем уложил ее. Только тогда он что-то сказал служанке рядом с ним.

После этого та вышла вперед, а затем начала давить Сян Жун на грудную клетку. Вскоре после этого абсолютно белая Сян Жун начала медленно приходить в себя.

Чэнь Юй немедленно ощутила бешеную ревность. Она, даже не задумываясь, наклонилась вбок и, взвизгнув, внезапно упала в воду.

Фэнь Дай потеряла дар речи. Что за вечеринка такая на этом озере? Почему Фэн Чэнь Юй прыгнула сама? Раз она так хотела упасть, то почему поменялась местами с Сян Жун?

Она чувствовала, что ее ума явно недостаточно для понимания всей этой ситуации. В то же время она услышала, как евнух, отвечающий за их лодку, сказал:

— Его высочество седьмой принц действительно добросердечен, — только тогда она оглянулась. Конечно, седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, слегка присев, говорил с Сян Жун.

Фэнь Дай сразу поняла. Фэн Чэнь Юй ревновала!

Как смешно! Если бы это был не дворец, она бы громко рассмеялась. Фэн Чэнь Юй, куда смотрят твои глаза, ты не понимаешь, что за человек седьмой принц? Ты достойна того, чтобы запятнать его? Даже если бы ты могла быть с ним, но, когда правда о той ситуации станет известна, седьмому принцу не придется ничего делать, общественного протеста будет достаточно, чтобы уничтожить тебя.

Падение Фэн Чэнь Юй вызвало еще одну волну шока. Некоторые молодые госпожи начинали бояться и бесконечно спрашивали у евнухов:

— Разве вы не говорили, что это безопасно и ничего не случится? Почему два человека уже упали?

Некоторые же с острым зрением видели, как Чэнь Юй упала, но они не могли понять. Поэтому они спросили:

— Почему старшая молодая госпожа семьи Фэн сама прыгнула в озеро?

Сюань Тянь Хуа естественно тоже видел это; однако не отреагировал. Он лично накинул плащ на Сян Жун, а затем мягко сказал ей:

— Потерпи еще немного. Когда мы достигнем острова, тебе помогут переодеться.

Сян Жун, однако, уставилась на свою мокрую одежду и начала плакать:

— Прости-и-те! Я намочила одежду, которую ты прислал мне! У-у-у, я такая бесполезная! — как только маленькая девочка начала плакать, ее стало весьма трудно понимать. Из-за слез и соплей она не могла уследить за правильными манерами обращения к людям, вместо этого она просто использовала "ты" и "я".

Сюань Тянь Хуа, однако, не рассердился. Он чувствовал себя немного беспомощным, наблюдая за этим ребенком:

— Не плачь. Я не виню тебя. Одежда намокла, но после стирки и сушки она будет в порядке. Если это не сработает, я пришлю тебе другой комплект.

Сян Жун посмотрела на него своими большими глазами и почувствовала прилив решимости. Но она вспомнила слова, сказанные Ань Ши, и свое положение. Девочка знала, что независимо от того, как сильно ей хотелось нырнуть в объятия седьмого принца в этот самый момент, она должна была вытерпеть.

Однако она не знала, что для Сюань Тянь Хуа она всего лишь ребенок. Она была просто десятилетней девочкой, которую нельзя было считать женщиной.

Он изначально не имел никакого представления о детях семьи Фэн, кроме Фэн Юй Хэн, не говоря уже о каких-то хороших впечатлениях.

Но Фэн Юй Хэн ранее всегда приводила с собой эту девчушку. Даже в этот раз она специально попросила его хорошо отнестись к ней и приготовила красивый комплект зимней одежды.

Он знал, что его нельзя отправить от имени Фэн Юй Хэн в поместье Фэн, поэтому он мог использовать только свое имя. Конечно, из-за этого кто-то мог бы догадаться, но ему было все равно. Это был Сюань Тянь Хуа. Он был известен как человек не от мира сего. Он не боялся быть обсуждаемым другими и не боялся, что те догадаются о его мотивах. Независимо от того, что он сделал, он никогда не почувствует сожаления, и никогда не объяснит свои действия.

С этой девочкой было то же самое.

— Встань, — он протянул руку, чтобы поддержать Сян Жун, — зайди в каюту. Будет немного теплее.

Сян Жун приняла помощь. Она дрожала от холода, но на сердце у нее было тепло. Плечо, которое держал Сюань Тянь Хуа, тоже было теплым, а щеки — даже горячими.

Девичье сердечко колотилось в надежде, что рука не покинет ее плечо. К сожалению, тепло очень быстро испарилось.

— Ваше высочество, вы хотите спасти ту, что упала в воду? — телохранитель, который спас Сян Жун, вернулся к Сюань Тянь Хуа. Он был насквозь мокрым, но не дрожал.

Сюань Тянь Хуа посмотрел на воду еще раз. Фэн Чэнь Юй тонула даже быстрее, чем Сян Жун. Через некоторое время он забеспокоился, что она тоже застыла так, что не могла двигаться самостоятельно.

— Иди, спаси ее! — а потом добавил: — После того как вытащишь, верни ее на первоначальную лодку. Остальное предоставь евнуху.

Телохранитель кивнул и нырнул обратно в воду.

Вскоре Чэнь Юй тоже была поднята на поверхность.

Надо было сказать, что с Фэн Чэнь Юй дела обстояли немного лучше, чем с Сян Жун — она не лишилась чувств. Но как только она увидела, что телохранитель, который ее спас, поплыл с ней в другую сторону, она начала с силой отталкивать этого человека. Даже если она умрет, она не хотела возвращаться на лодку с Фэнь Дай.

Над лодками на озере раздался очень невежливый смешок, и чей-то голос сказал:

— Так как она не хочет вылезать, просто позволь ей остаться в воде!

Все проследили за голосом и увидели приближающуюся большую лодку. В каюте на ней висели серые занавески, через которые были видны сидевшие напротив друг друга мужчина и женщина, которые пили чай.

Только что сказанные слова исходили от мужчины. За ними сразу последовал женский смех:

— Но как же это смешно. В такой холодный день они, одна за другой, падают в воду.

Этих двоих узнали:

— Это четвертый принц и молодая госпожа семьи Бу.

Пока они говорили, эта лодка уже приблизилась к белой нефритовой лодке Сюань Тянь Хуа. Тот оглянулся и взял на себя инициативу поприветствовать родственника:

— Четвертый брат.

— Седьмой брат действительно обладает прекрасным характером и даже думает о спасении людей, — кивнул Сюань Тянь И.

Сюань Тянь Хуа слегка улыбнулся и промолчал.

Рядом с Сюань Тянь И находилась Бу Ни Шан. Выйдя из каюты, она поклонилась Сюань Тянь Хуа и сказала:

— Ни Шан приветствует ваше высочество.

Сюань Тянь Хуа поднял руку:

— Нет необходимости в вежливости, — его поведение было спокойным, он вел себя с ней, как с незнакомкой.

Бу Ни Шан вспомнила предыдущий банкет и то, как этот принц был близок с Фэн Юй Хэн, называя ее младшей сестрой и выглядя очень близким ей человеком. Но почему она получила совершенно другое отношение, несмотря на то, что тоже была помолвлена с принцем?

Но Фэн Юй Хэн умерла, поэтому она обратила свой гнев на других детей семьи Фэн. Бу Ни Шан взглянула на робкую Сян Жун рядом с Сюань Тянь Хуа, затем перевела взгляд на Чэнь Юй, которая все еще находилась в воде и собиралась стать жертвенным агнцем. Она холодно фыркнула:

— Люди семьи Фэн действительно неадекватны.

Сян Жун не могла слышать это и горестно вопросила:

— Молодая госпожа Бу, как вы можете такое говорить?

— А вы считаете иначе? — глаза Бу Ни Шан сразу загорелись. — Дочь наложницы все еще имеет право говорить со мной?

— Вы... — глаза Сян Жун покраснели от гнева. В это время она подумала о том, что Фэн Юй Хэн бы на ее месте немедленно ответила на такие неприятные слова. Несмотря на то что она изо всех сил пыталась сформулировать нужный ответ, она не могла полностью сделать это.

Вместо нее ответил Сюань Тянь Хуа:

— Дочь семьи Бу от первой жены? Если это ваше воспитание, то оно не подходит для вступления в брак с моей императорской семьей.

Как только он заговорил, Сюань Тянь И больше не мог продолжать оставаться на месте. Хотя Сюань Тянь Хуа был его младшим братом, отношения между сыновьями императора были весьма разнообразными. Сюань Тянь Хуа, воспитанный императорской наложницей Юнь, был любим императором. Он и Сюань Тянь Мин были похожи.

— Седьмой брат, не сердись. Споры между женщинами — обычное дело, — заговорил Сюань Тянь И, находясь в затруднительном положении, но слова, которые он сказал, были не слишком приятными.

Сюань Тянь Хуа, однако, не придал никакого значения им и только покачал головой:

— Четвертый брат, ты не должен винить отца-императора. В то время, когда отец-император организовал этот брак, он ценил интеллект семьи Бу, поэтому посчитал, что молодая госпожа должна быть полезной. Кто же знал, что молодая госпожа Бу получит такое образование! Это действительно не первоначальное намерение отца-императора.

Что мог сказать Сюань Тянь И? Он всегда знал, что хоть Сюань Тянь Хуа и был похож на божество, но на самом деле он самый настоящий улыбающийся король ада. Тот, кто обидел его, возможно, встретит судьбу хуже, чем тот, что оскорбил Сюань Тянь Мина.

— Как это может быть! Как это может быть! — несколько раз повторил он, а потом уставился на Бу Ни Шан. — Почему бы тебе не извиниться перед молодой госпожой Фэн!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 174. Даже если я попаду в ад, я соберу все свои долги**

Бу Hи Шан была явно недовольна, но Cюань Тянь И уже успел остыть. Oна знала, что это было решение, принятое четвертым принцем после взвешивания всеx плюсов и минусов.

Поэтому она могла только опустить голову и сказать Сян Жун:

— Мои извинения.

Сян Жун ничего не сказала. Стоя рядом с Сюань Тянь Xуа, она непрерывно дрожала.

Сюань Тянь Хуа церемонно поднял вложенную руку в руку в сторону Сюань Тянь И и ничего больше не сказал. Снова положив ладонь на плечо Сян Жун, он повел ее обратно в каюту лодки.

Бу Ни Шан посмотрела на спины этих двух людей и яростно стиснула зубы.

B это время телохранитель уже окончательно добрался вместе Чэнь Юй до лодки с Фэнь Дай. Набравшись сил, он поднял ее и передал евнуху, находившемуся внутри.

И Линь быстро пошла вперед, сняла свой плащ, а затем отдала его Чэнь Юй. Потом она помогла ей войти в каюту лодки.

Чэнь Юй уже замерзла до такой степени, что ее сознание помутилось, из-за чего она случайно крикнула:

— Ваше высочество, спасите меня.

— У его высочества седьмого принца нет времени, чтобы спасать тебя. Тебя спасли телохранитель и евнух, — слегка фыркнула Фэнь Дай.

Чэнь Юй была совершенно разбита и не могла понять, что говорила Фэнь Дай. Она только чувствовала, что ее тело было слишком холодным, больше, чем она могла вынести. Ей казалось, что все ее тело находилось в ледяной пещере.

Фэнь Дай встала и дала Чэнь Юй пинок под зад. Недавно эта старшая сестра, как обычно, была "добра" к ней. Kогда они стояли вместе, она чувствовала, что проигрывает!

И Линь уставилась на Фэнь Дай, но ничего не посмела сказать. В конце концов, она была просто служанкой. Положение Чэнь Юй в поместье Фэн было немного неловким в последнее время. Она не хотела обидеть Фэнь Дай из-за Чэнь Юй. Когда пришло время и возник спор, она боялась, что даже Чэнь Юй не сможет защитить ее.

Беспорядки, наконец, завершились, и семейные лодки начали приставать к причалу на небольшом острове в самом сердце озера.

Когда они достигли островка, там уже стояли служанки. Увидев Сян Жун, поддерживаемую Сюань Тянь Хуа, они быстро подбежали и забрали ее:

— Ваше высочество, не волнуйтесь. Эта слуга уведет третью юную госпожу переодеться.

— Иди, не бойся, — кивнул Сюань Тянь Хуа Сян Жун, а затем приказал дворцовой служанке: — Позаботься о ней.

Сян Жун было очень холодно. Кивнув, она последовала за служанкой и увела с собой Мэй Сян. У ее личной служанки были совершенно опухшие от слез глаза.

Что касается Чэнь Юй, она ждала довольно долго, но никто даже головы не повернул в ее сторону. Через некоторое время какая-то чиновничья жена не выдержала и по собственному почину отдала ей свой плащ. Только тогда к ней подошел евнух и, взглянув на Чэнь Юй, сказал:

— Пойдем с нами!

Чэнь Юй уже была не в состоянии спорить и не могла беспокоиться о Сюань Тянь Хуа. В оцепенении она последовала за евнухом с помощью И Линь.

Этот остров посреди озера называли островом, но на самом деле это был просто кусок ровной земли. Его площадь была большой, достаточной, чтобы принять в два раза больше людей, чем пришло сегодня.

Это место никогда не было доступно всем желающим, поэтому, когда люди прибыли на этот остров, первое, что они сделали, это насладились его пейзажами. Постепенно они начали забывать о том, что произошло ранее.

Примерно через час Сян Жун, наконец, переоделась в новый комплект одежды. Ее макияж также был подправлен, а волосы — высушены. Хотя ее лицо все еще оставалось немного бледным, что придавало ей немного жалкий вид.

Следуя за дворцовой служанкой, она прибыла на место, где будет проходить банкет. Та немного рассказала о нем:

— Изначально здесь росли сливовые деревья, но позже император сказал, что этот плоский остров идеально подходит для людей, поэтому все они были вырублены. Вот так увеличилось открытое пространство.

Сян Жун внимательно слушала ее, озираясь в поисках Сюань Тянь Хуа. Наконец, она нашла его в тихом уголке. Этот человек отошел и спрятался там, чтобы в одиночестве пить чай.

Сян Жун прибавила шагу и пошла в этом направлении. Мэй Сян последовала за ней. Миссия служанки уже была завершена, поэтому она поклонилась Сян Жун на прощание и ушла.

Когда она подошла, Сюань Тянь Хуа только что поставил чашку чая. Увидев ее, он спросил:

— Тебе немного лучше? Ты съела лекарство, которое тебе прислали?

Сян Жун кивнула и задала вопрос:

— Почему у вашего высочества есть медицинская пилюля из Зала Сотни Трав второй сестры?

Сюань Тянь Хуа подумал: это твоя вторая сестра только что дала ее мне, однако, он не мог этого признать. Он мог только лгать и изворачиваться:

— Медицинские пилюли зала известны всем. Мы часто ходим, чтобы купить некоторые.

Сян Жун почувствовала, что слова Сюань Тянь Хуа были весьма разумны, поэтому поклонилась и серьезно сказала:

— Большое спасибо вашему высочеству за спасение Сян Жун. Если бы не ваше высочество, возможно, Сян Жун уже утонула бы в озере, — когда она сказала эти слова, она выдала свой страх. Вспомнив, Как Чэнь Юй потянула ее на себя, а затем Фэнь Дай толкнула ее, она почувствовала, как пот покрывает все ее тело. Они были ее сестрами. Зачем им делать такие вещи?

Сюань Тянь Хуа увидел, что она немного рассеяна, поэтому взял со стола еще одну чашку чая и лично вручил ее девочке:

— Выпей немного и согрейся.

Сян Жун была немного смущена. С румяными щеками она приняла теплый чай, но чувствовала, что есть что-то еще, что ей нужно объяснить, поэтому она сказала:

— Во дворце не так много простой одежды. Эти розовые одеяния действительно очень красивы, но моя вторая сестра... — при упоминании Фэн Юй Хэн, сердце маленькой девочки упало.

— Неудивительно, что ты нравишься А-Хэн, — Сюань Тянь Хуа посмотрел на Сян Жун и слегка улыбнулся. Он вдруг сделал шаг вперед и прошептал ей на ухо: — Не волнуйся. Эта одежда идеально подходит для того, чтобы поприветствовать А-Хэн. Она будет очень счастлива.

Сян Жун почти не обратила внимания на то, что имел в виду Сюань Тянь Хуа. Но в это время на банкет уже прибыли все приглашенные. На этой небольшой площади собралось множество людей, сюда же направлялись и некоторые принцы.

Она поклонилась и взяла на себя инициативу сказать:

— Я не буду нарушать уединение вашего высочества. Сян Жун уйдет и сядет на другую сторону, — затем она подняла платье и убежала.

Сюань Тянь Хуа смотрел ей вслед. Он чувствовал, что то, как она убегала, немного напоминало манеру передвижения Фэн Юй Хэн со спины. Он невольно улыбнулся.

Вернувшись в группу женщин-гостей, Сян Жун была немедленно окружена толпой дам и молодых госпож. Независимо от того, как это смотрелось со стороны, к девушке, которая смогла добиться благосклонности седьмого принца, стоило подлизаться.

Сюань Тянь Гэ с большим трудом удалось спасти Сян Жун от этой толпы, утянув ее к себе, там уже сидели Жэнь Си Фэн вместе с остальными и с улыбкой смотрели на нее.

Бай Фу Жун тепло взяла Сян Жун за руку и поддразнила ее:

— Маленькая девочка, твое сердце колотится?

Они дразнили Сян Жун так сильно, что ее лицо стало ярко-красным, что, казалось, еще чуть-чуть, и оно начнет кровоточить. Но она все время думала о последних словах, сказанных Сюань Тянь Хуа.

Ее вторая сестра, она никогда не верила в то, что ее вторая сестра действительно умерла. Она хотела носить простую одежду, только потому, что не хотела слишком сильно выделяться в такое время. Для нее ее вторая сестра была самым могущественным человеком в мире. Мог умереть кто угодно, но не она.

Произнесенные только что слова, могли ли они…

Сян Жун внезапно осознала это, схватила Сюань Тянь Гэ за руку, а затем тихо спросила:

— Может быть, вы нашли мою вторую сестру?

— От кого ты это услышала? — Сюань Тянь Гэ была ошеломлена.

— Я... — Сян Жун вздрогнула и покачала головой, — я догадалась. Вы все лучшие подруги моей второй сестры. Если она на самом деле умерла, то разве у вас хватило бы духу дразнить меня?

— Умная, — похвалила ее Фэн Тянь Юй.

— Если вы так говорите, значит, это правда? — глаза Сян Жун загорелись.

Сюань Тянь Гэ наклонилась к ее уху и сказала несколько слов. Челюсть Сян Жун отвисала все больше и больше. В конце концов, ее рот открылся так широко, что Бай Фу Жун засунула туда десерт, и этого все еще было недостаточно, чтобы полностью прикрыть его.

К тому времени как Сюань Тянь Гэ, наконец, закончила говорить, Сян Жун чуть не задохнулась из-за десерта. Она выпила воды, с тревогой спрашивая:

— Великая княжна ведь не обманывает меня, верно?

— Зачем мне обманывать? — Сюань Тянь Гэ взглянула на толпу и сразу же обнаружила Фэн Цзинь Юаня, пробирающегося через группу чиновников. Она нахмурилась, указала на него и сказала: — Взгляни на своего отца. Дочь умерла, но он не выглядит испытывающим боль или обеспокоенным. Две дочери упали в воду, но он все равно не удосужился спросить. А? — внезапно она притормозила, вспомнив что-то. — Это неправильно. Разве твой отец не ненавидит то, что не может превратить твою старшую сестру в национальное достояние? Как получилось, что его сокровище упало в воду, а он даже не удосужился спросить?

Сян Жун не знала, как объяснить это Сюань Тянь Гэ. Она не могла по-настоящему говорить о вопросах, связанных с Чэнь Юй. Это был важный вопрос, который затрагивал жизнь.

Она покачала головой и вздохнула, сказав:

— Мысли отца всегда было трудно понять. Я не знаю.

Сюань Тянь Гэ понимала, что не сможет получить ответы от маленького ребенка. Она просто встала и пошла к тому месту, где находился Фэн Цзинь Юань.

Который увидел ее приближение. В это время какой-то чиновник третьего ранга предлагал ему вино. Он только что поднял свою чашу, когда Сюань Тянь Гэ встала перед ним:

— Премьер-министр Фэн, кажется, вы достаточно счастливы, чтобы обмениваться напитками с другими! Что вы празднуете?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как у него начала пухнуть голова. Что он мог противопоставить великой княжне У Ян, Сюань Тянь Гэ? Настоящему члену императорской семьи. Он ничего не мог ей сказать, тем более — проклинать. Она и Фэн Юй Хэн были очень близки. Ради Фэн Юй Хэн она вызвала немалое количество проблем для семьи Фэн. Он не думал, что она не отпустит его даже на банкете!

Он мысленно вздохнул и все же ответил:

— Великая княжна шутит. Сегодня банкет его величества. Чиновник не может нарушить счастье всех остальных.

— Это так? — кивнула Сюань Тянь Гэ. — Премьер-министр Фэн благоразумен, но я считаю, что все, кто мог прийти сегодня во дворец, понимающие и разумные. Семья лорда Фэн в трауре. Никто не будет придираться к вам. У вас одновременно погибли сын и дочь, это ведь важно. Лорду Фэн действительно тяжело даются эти улыбки.

Ее голос становился все громче и громче, так что на них оглядывались.

Как только Сюань Тянь Гэ закончила говорить, она сразу же обратилась ко всем, махнув рукой:

— Не стоит просто смотреть. Эта великая княжна понимает, что вы, должно быть, думаете утешить лорда Фэн и позволить ему скорбеть. Подойдите, подойдите все сюда, пожалуйста. Семья лорда Фэн не построила траурный зал, так что давайте воспользуемся банкетом как возможностью сказать несколько слов лорду Фэн!

Все дамы и молодые госпожи были привлечены ее жестом. Окружив Фэн Цзинь Юаня, они не переставая говорили:

— Премьер-министру Фэн должно скорбеть! Премьер-министр Фэн, люди не могут возродиться после смерти. Вы должны заботиться о своем теле! Ах! И сын, и дочь! У семьи премьер-министра Фэн действительно был неудачный год!

Фэн Цзинь Юаню просто не повезло: он не мог выразить свой гнев. Он мог только проглотить все и принять слова соболезнования. С большим трудом он нашел возможность вставить пару слов:

— Дела моей семьи не так значительны. Сегодня его величество устраивает банкет для окружной принцессы Цзи Ан второго ранга. Мы не должны превзойти его хозяина.

Сюань Тянь Гэ прикрыла рот и хихикнула:

— Премьер-министр Фэн, если вы помните, для чего этот банкет, то это хорошо. Эта окружная принцесса пережила сильный страх не так давно. Когда придет время, я надеюсь, премьер-министр Фэн сможет сказать несколько слов утешения.

— Естественно, так и будет.

— Хорошо, — Сюань Тянь Гэ оглянулась и увидела императора и императрицу, спускающихся по небольшой дороге слева от нее. Только тогда она закрыла рот и вернулась на свое место. Но перед тем, как уйти, она мрачно сказала Фэн Цзинь Юаню: — О, верно, премьер-министр Фэн, я познакомилась с окружной принцессой несколько дней назад. Она действительно понимающий человек. Она сказала мне, что то, что было заимствовано, должно быть возвращено. Она помнит всех, кто задолжал ей. Даже если она попадет в ад, она соберет все долги до единого.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 175. Наша невестка должна быть дочерью первой жены**

Cлова Сюань Tянь Гэ шокировали Фэн Цзинь Юаня. У него уже были сомнения по поводу этой внезапно появившейся окружной принцессы второго ранга. Теперь, услышав эти слова, он мгновенно почувствовал, как в душе поднимается дурное предчувствие.

Mожет ли быть...

Фэн Цзинь Юань внезапно покачал головой. Это невозможно!

Пока он размышлял, император уже окончательно вышел вперед. Bсе на острове стояли на коленяx перед императором и громко воскликнули:

— Да здравствует император! Да здравствует императрица!

Император обвел их взглядом, и люди внизу почувствовали, как над их головами пронесся холодный ветерок. Oсобенно Фэн Цзинь Юань. Он чувствовал, что взгляд императора остановился на его голове, давление заставило его задыхаться.

Наконец, император насмотрелся и махнул рукой:

— Вы можете подняться.

Eвнух рядом с ним, Чжан Юань, немедленно громко приказал:

— Вы можете подняться!

Только тогда все встали. После того как император и императрица сели, они вернулись на свои места.

Сев, они снова услышали императора. Его лицо было наполнено беспокойством, когда он спросил Фэн Цзинь Юаня:

— Министр Фэн покинул столицу на много дней. Сделаны ли подношения?

Фэн Цзинь Юань быстро встал и почтительно ответил:

— Благодарю ваше величество за беспокойство. Дома у нас все хорошо.

Император кивнул, прикрыв глаза:

— Ох, это хорошо. В последнее время двор был занят. Мы не могли спросить вас об этом во время заседаний, поэтому воспользовались этой возможностью, чтобы задать вам этот вопрос. Зная, что все хорошо, мы можем быть спокойны, — закончив говорить, он оглядел сцену, а потом его взгляд вернулся к Фэн Цзинь Юаню, и он с любопытством спросил: — Где наша невестка?

Услышав это, Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его голова снова начала пухнуть, и подумал про себя: не делает ли его величество это намеренно? Может, он не знает о смерти Фэн Юй Хэн?

Он взглянул на ближайших к императору принцев и сразу увидел лицо, скрытое золотой маской.

После стольких дней, как получилось, что девятый принц ничего не предпринял? Великая княжна У Ян много раз доставляла неприятности, но, казалось, что это не касается его. Это было действительно странно.

— Ваше величество, — он не хотел поднимать этот вопрос, но должен был говорить. Император спросил об этом, и Фэн Цзинь Юань понял, что, возможно, император воспользуется этим банкетом, чтобы разобраться с долгами, — когда этот чиновник вернулся в дом предков, резиденция клана, к сожалению, загорелась. Сын этого чиновника от первой жены и вторая дочь... погибли в том пожаре.

Он проговорил это и поднял руку, чтобы утереть лицо. Он выглядел очень опечаленным, но на этот его жест Сюань Тянь Мин весьма невежливо фыркнул.

Император покачал головой, прямо сказав:

— Министр Фэн, кажется, просто любит рассказывать нам шутки. Наша невестка умна и прекрасно подготовлена физически. Kак она могла не спастись от пожара? Это невозможно, просто невозможно!

Фэн Цзинь Юань опустился на колени, его лицо казалось лицом человека, испытывающего сильную боль:

— Ваше величество, этот чиновник хотел бы, чтобы это была шутка, но... Это действительно так!

Император до сих пор ему не верил:

— Если это правда, то почему вы не устроили похороны для погибших сына первой жены и второй дочери? Министр Фэн, было бы лучше не шутить так!

— Отвечаю вашему величеству, похороны были проведены в резиденции клана. После возвращения в столицу мы не устраивали еще одни. Что бы там ни говорили, они — подрастающее поколение, поэтому этот чиновник ничего не предпринимал.

— Лорд Фэн, — на этот раз заговорил кто-то из принцев. Это не был Сюань Тянь Мин или Сюань Тянь Хуа, вместо этого это высказался второй принц, принц Юань, Сюань Тянь Лин. — Даже если бы младшая сестра этого принца была послушной и нежной, вы, отец, просто не стали устраивать подобное?

Услышав эти слова, Фэн Цзинь Юань тут же вспомнил, как Фэн Юй Хэн спасла внука императора на банкете в честь праздника Середины осени. Он также понял, что в этой группе принцев, те, кто имел отношение к Фэн Юй Хэн, были не только седьмой и девятый принцы.

Пот начал выступать на его лбу, но в это время император вопреки ожиданиям стал посредником:

— Оставим это, министр Фэн всегда был старомоден. Он с большим трудом рассказал анекдот, поэтому мы должны поаплодировать ему. Сегодня этот банкет для вновь награжденной окружной принцессы Цзи Ан второго ранга. Несколько дней назад она испытала сильный страх. Дорогие министры, мы должны успокоить ее как можно скорее.

Все сразу встали и повиновались:

— Естественно. Естественно.

Император удовлетворенно кивнул и сказал Чжан Юаню:

— Иди и пригласи окружную принцессу второго ранга!

Чжан Юань тут же побежал передать это сообщение. Вскоре после этого они увидели, как на озере появилась небольшая лодка. На этой маленькой лодке был небольшой навес из дымчатого шифона. Внутри они увидели девушку в роскошном наряде, которая смотрела на всех прямо перед собой.

Некоторое время часть людей была поглощена разглядыванием балдахина из дымчатого шифона, игнорируя девушку, которая должна была быть главным гостем.

Но еще больше людей смотрели на великолепно одетую девушку. На ней был роскошный розовый цветочный наряд и нефритовый кулон на лбу. Появление окружной принцессы второго ранга было впечатляющим. На коленях она держала серую кошку с крупной, круглой мордой и парой глаз, которые, казалось, могли заглянуть в душу человека.

Ноги Фэн Цзинь Юаня стали ватными. И не только у него. Ноги Чэнь Юй и Фэнь Дай тоже начали дрожать, особенно это касалось второй девушки. Она как будто увидела призрака и, опасаясь, что издаст какой-нибудь звук, накрепко зажала себе рот.

Сян Жун в изумлении сделала несколько шагов вперед. Она не чувствовала, что вошла в середину толпы — только смотрела на лодку, и ее сердце наполняло счастье.

Новая окружная принцесса второго ранга, титулованная самим императором, была ее второй сестрой!

Сян Жун, наконец, поняла, что сказал Сюань Тянь Хуа ранее. Ее вторая сестра действительно не умерла!

Наконец, лодка добралась до берега, и две служанки тотчас же отправились ее приветствовать. Они увидели, как красиво одетая девушка уверенно выходит из лодки и шаг за шагом идет вперед.

Только тогда они узнали ее. Недавно титулованная окружная принцесса Цзи Ан второго ранга была на самом деле невесткой, о которой только что говорил император! Вторая дочь лорда премьер-министра!

Люди, которые только что соболезновали Фэн Цзинь Юаню, обратили на него свой взор. Тот, кто первым отреагировал, даже спросил:

— Премьер-министр Фэн, разве вы не сказали, что ваша вторая дочь погибла в пожаре?

— И правда! Я даже заплакала. Вы на самом деле шутили с нами!

Фэн Цзинь Юань страдал. Он так долго искал Фэн Юй Хэн в округе Фэн Тун, но так и не нашел ее. Кто бы мог подумать, что эта девушка действительно вернется в столицу и даже войдет во дворец? Она даже получила титул окружной принцессы!

Видя, что Фэн Юй Хэн собиралась пройти мимо него, Фэн Цзинь Юань опустил голову и даже слегка отвернулся.

Он действительно не знал, как должен смотреть в лицо этой дочери. Хотя он на самом деле искал ее после пожара — независимо от того, на самом ли деле приложил ли он для этого какие-либо усилия или нет; только Фэн Цзинь Юаню это было известно. Более того она только пропала, но он решительно сказал, что она мертва. Император все еще был здесь. Если он попытается расследовать его обман императора, разве это может закончиться хорошо?

В голове у Фэн Цзинь Юаня было слишком много мыслей. Каждая касалась "перерождения" Фэн Юй Хэн. Он стиснул зубы и вздохнул. Конечно, старая пословица гласила, что чем больше вы надеетесь на чью-то смерть, тем больше вероятность, что этот человек выживет. Чем больше вы надеетесь, что кто-то будет жить счастливо, тем больше вероятность того, что что-то случится, и все умрут.

Он от всего сердца надеялся, что эта дочь умерла. К сожалению, то, что случалось с Фэн Юй Хэн, никогда не могло быть оценено здравым смыслом.

— Невестка приветствует отца-императора и ее величество. Долгой жизни отцу-императору. Долгой жизни ее величеству, — с этими словами Фэн Юй Хэн опустилась на колени посреди сцены. Перед императором, который сидел в своем троне, она поклонилась трижды. А кошка сидела у нее на коленях и даже ни разу не дернулась.

Император посмотрел на Фэн Цзинь Юаня:

— Вы сказали, что наша невестка умерла. Что такое, министр Фэн, вы даже не знаете, жива или мертва ваша собственная дочь?

Фэн Цзинь Юань быстро опустился на колени:

— Этот чиновник не смеет!

— Не смеет? — император пришел в ярость. — Фэн Цзинь Юань! Мы не обвиняем вас в том, что резиденция клана загорелась, но вы даже не проверили, сгорела ли ваша дочь в огне, прежде чем проводить похороны! Что именно вы хотите сделать? Вы способны запомнить, что эта дочь наша невестка?

Чем больше император говорил, тем злее становился. В конце концов, он схватил чашку со стола перед собой и кинул ее в сторону Фэн Цзинь Юаня, стоявшего на коленях.

Та не отклонилась от своей цели и ударила Фэн Цзинь Юаня прямо по лбу. На котором мгновенно появилась кровавая метка.

Никто из присутствующих не осмеливался произнести ни слова. Они даже не смели громко дышать. Чэнь Юй, Фэнь Дай и Сян Жун больше не могли продолжать просто смотреть, поэтому они встали на колени.

Взгляд Фэн Цзинь Юаня затуманился от крови, но он не смел сказать ни слова. Он только дрожал, стоя на коленях. Его разум бродил по воспоминаниям, как лорд Бу умер трагической смертью на банкете Середины осени. Даже с его волос начал течь пот.

К счастью, император не стал продолжать спорить с ним. Вместо этого он повернул голову и посмотрел на Фэн Юй Хэн, а затем сказал несколько слов, которые изменили расстановку приоритетов для всей семьи Фэн:

— Сегодня титул окружной принцессы Цзи Ан второго ранга будет присвоен дочери первой жены семьи Фэн, Фэн Юй Хэн. Округ Цзи Ан в Пинчжоу будет предоставлен ей в качестве надела. Теперь павильон Единого Благоденствия станет поместьем окружной принцессы. Главные ворота будут открыты, а окружная принцесса Цзи Ан будет обладать правом контролировать вход и выход!

В голове у Фэн Цзинь Юаня шумело, и он не мог понять, что говорил император.

Фэн Чэнь Юй, однако, внезапно подняла голову, услышав слова императора, и поспешила сказать:

— Ваше величество, вы допустили ошибку! Фэн Юй Хэн не дочь первой жены!

Император в раздражении посмотрел на Чэнь Юй. Он ничего не говорил, так как чувствовал, что спорить с неуместной женщиной ниже его достоинства; однако императрица, сидящая рядом с ним, очень хорошо знала, когда разговор нужно взять на себя. Глядя на Чэнь Юй, она сказала:

— У вас есть право нести такую чушь перед императором?

Только тогда император с интересом спросил Чэнь Юй:

— Что это значит? У тебя есть возражения против того, что мы сказали?

В этот момент Чэнь Юй среагировала и поняла, что была слишком поспешна, и фактически поспорила с императором. Она поспешно поклонилась до самой земли и сказала:

— Эта скромная девушка не смеет!

Император холодно фыркнул:

— В то время семья Фэн приветствовала единственную дочь семьи Яо в своих воротах. Даже вдовствующая императрица дала награду. Как может Фэн Юй Хэн не быть дочерью первой жены? Фэн Цзинь Юань, мы должны спросить вас. Вы хотите, чтобы главная жена и дочь первой жены были признаны нами, или хотите столкнуться с последствиями того, что пошли против императорской воли, продвинув наложницу и признав ее дочь дочерью первой жены?

Фэн Цзинь Юань знал, что у него не было выбора. Что касается вопроса с Яо Ши, он и основательница уже обдумали его. Возможно, в то время они неправильно истолковали императорскую волю, или, возможно, император передумал после всех этих лет. В любом случае, теперь спрашивали именно его.

— Естественно... Это то же самое, о чем думает ваше величество, — бессильно ответил он.

Чэнь Юй почувствовала, как ее разум взорвался, а тело закачалось. Она покачнулась несколько раз, а затем рухнула на землю. Из-за падения в воду, она уже была немного простужена. Ее тело сразу начала бить дрожь, но это ни у кого не вызвало симпатии.

Что касается того, что случилось с семьей Яо в том году: когда они жили в столице, у всех было четкое понимание ситуации. Несмотря на то что они не говорили этого, они презирали семью Фэн. Их дочь вышла замуж в эту семью, и эта семья Фэн воспользовалась влиянием семьи Яо в столице, чтобы прочно закрепиться в ней. Но что потом? Смогли разделить только наслаждения, но не страдания?

Фэн Юй Хэн посмотрела на стоящего на коленях Фэн Цзинь Юаня и Чэнь Юй. Она не могла не усмехнуться про себя: просто подождите, это не единственное возмездие.

— Невестка благодарит ваше величество за поддержку! Невестка благодарит ваше величество от имени моей матери Яо Ши за милость! — Фэн Юй Хэн глубоко поклонилась, искренне благодарная.

Восстановление Яо Ши в качестве главной жены не входило в ее планы. Это было идеей императора. Но она знала, что у нее в рукаве лежал документ о разводе. Император сделал это, чтобы в полной мере восстановить и ее репутацию, и репутацию Яо Ши. Даже при взаимном разводе, это было бы похоже на то, что она только что вышла замуж за семью Фэн. Она покинет должность главной жены. Только так они могут быть достойны гордой традиции семьи Яо: "Мужчины не принимают наложниц, а женщины не становятся наложницами".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 176. Третий брат, тебе не стыдно не делать подарок?**

Император удовлетворенно посмотрел вниз, пока люди презрительно смотрели на людей семьи Фэн. Oн нашел это очень приятным. Подумав немного, он снова заговорил:

— Министр Фэн — стандартный чиновник первого ранга и наш самый надежный премьер-министр, но на самом деле главной жене семьи Фэн не был присвоен титул. Это действительно результат нашей беспечности.

Услышав это, Фэн Цзинь Юань подумал, что Яо Ши будет присвоен титул?

Лучше он забудет об этом, пока император не расследовал другие дела. Если он xотел присвоить титул, то пусть дарует его. В любом случае это будет удача для семьи Фэн. Для него не было никаких отрицательных сторон, но…

Он искоса посмотрел на Чэнь Юй и вздохнул.

Hезависимо от того, была ли у нее судьба Феникса, у нее больше не было необходимого положения дочери первой жены семьи Фэн. Kто-нибудь когда-нибудь видел императрицу, рожденную от наложницы?

— Чжан Юань, подготовь обыкновенную парчу и нефритовый свиток для проекта титула. Для дочери Яо Cяня, Яо... — император запнулся и повернулся, чтобы спросить императрицу: — Ее звали Яо, а дальше?

— Яо Цянь Жоу, — быстро подсказала ему императрица.

— Aх, точно! — громко сказал император: — Для дочери Яо Сяня, Яо Цянь Жоу, титул почетной госпожи первого ранга. Это должно быть подтверждено нашей печатью и объявлено миру.

Члены семьи Фэн сложили ладони вместе:

— Спасибо за вашу императорскую милость.

— Ох, это правильно, — император слегка улыбнулся: — Как наша невестка может быть дочерью наложницы? Вы можете встать!

Несколько человек, наконец, встали с земли. Чэнь Юй смогла сделать это только с поддержкой И Линь. Ее глаза полнились горем, когда она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, но ее отец даже не думал смотреть на нее.

Дочь Яо Сяня, Яо Цянь Жоу? Почему император не сказал "главная жена Фэн Цзинь Юаня"? Некоторое время он не мог понять, о чем думал император.

Но в это время Фэнь Дай ясно смогла понять другое. Подойдя поближе к Фэн Юй Хэн, она тут же сказала теплым голосом:

— Вторая сестра, ты скучала по Фэнь Дай?

Фэн Юй Хэн посмотрела на четвертую сестру и почувствовала, что потенциал этой девушки больше, чем у Чэнь Юй. В десять лет она смогла прочувствовать ситуацию. Когда она подрастет, возможно, с ней будет трудно ужиться.

— Четвертая сестра не смогла вернуться в дом предков, действительно жаль, — она не сказала, что скучала по ней, но и не сказала, что не скучала по ней. Она только сделала это двусмысленное заявление, которое Фэнь Дай понять было затруднительно. Особенно из-за кошки на коленях сестры. Независимо от того, как Фэнь Дай смотрела на нее, она чувствовала страх из-за ее глаз. Она рефлекторно отступила на пару шагов и спряталась за Фэн Чэнь Юй.

В это время они услышали, как кто-то, хмыкнув, сказал:

— Приехал еще один человек!

Все посмотрели в сторону озера. Конечно же, к берегу пристала еще одна небольшая лодка, из которой сошла на землю роскошная женщина в цветочном наряде. И пошла прямо к середине сцены.

— Поздравляю младшую сестру с присвоением титула окружной принцессы второго ранга. Также поздравляю госпожу Яо с титулом почетной госпожи, — женщина прошла вперед и искренне улыбнулась Фэн Юй Хэн. Только тогда она опустилась на колени и поклонилась императору: — Невестка приветствует отца-императора и мать-императрицу. Желаю отцу-императору и матери-императрице крепкого здоровья.

Как только эти слова прозвучали, все поняли, что это тоже принцесса, но ее внешность действительно была слишком незнакомой. Некоторое время никто не мог ее узнать.

В это время Сюань Тянь Е, который сидел вместе с остальными принцами и смотрел представление, внезапно встал. Он смотрел на женщину, стоящую на коленях, с нескрываемым удивлением в широко раскрытых глазах.

Императрица посмотрела на Сюань Тянь Е и с любопытством спросила:

— Что ты делаешь? Почему ты до такой степени удивился, увидев собственную жену?

Только после слов императрицы, присутствующие хоть как-то начали реагировать. Эта женщина на самом деле принцесса Сян? Но разве не было сказано, что принцесса Сян больна и даже не может встать с постели? В каком месте эта женщина больна?

Сюань Тянь Е тоже так подумал! Ему было предельно ясно состояние здоровья его жены. Более того, по большей части, эта болезнь была его рук делом. Тогда, когда императрица приказала ей войти во дворец, — хотя и было сказано, что она поедет туда, чтобы поправить свое здоровье с помощью императорских врачей, — Сюань Тянь Е не верил, что эти бесполезные врачи смогут успешно вылечить ее. Даже если ее состояние немного улучшится, она не сможет вечно жить в императорском дворце. До тех пор, пока она не выздоровеет полностью, у него всегда будет способ заставить эту женщину слечь навсегда.

Однако что же сейчас?

Эта женщина не просто встала. Лицо ее разрумянилось, а сердце билось ровно. Ее движения были плавными, и она не выглядела запыхавшейся от ходьбы. Она даже отдаленно не напоминала больную.

Он ничего не понимал. Она вошла во дворец всего на несколько дней. Что произошло, что позволило этой женщине немедленно измениться до такой степени?

— Вставай! Ты только что оправилась от тяжелой болезни, поэтому должна заботиться о своем теле, — император позволил принцессе Сян подняться. Затем он посмотрел на Сюань Тянь Е и спросил: — Что такое? Разве ты не слышал, что твоя мать-императрица задала тебе вопрос?

Только тогда Сюань Тянь Е среагировал и с поклоном быстро подошел к императрице:

— Прошу прощения, мать-императрица. Сын был слишком удивлен и потому онемел. Бай Жоу болеет уже много лет, поэтому сын давно не видел ее такой.

— Тогда ты счастлив или несчастлив? — кивнула императрица, принимая ответ, но задала новый вопрос.

Сюань Тянь Е нахмурился и ответил немного раздраженно:

— Сын, естественно, счастлив, — императрица за всю свою жизнь так и не родила ребенка. Ни один из этих принцев не был ее собственным дитя, поэтому она не испытывала к ним материнских чувств. Кто-то вроде Сюань Тянь Е в лучшем случае мог подобрать более-менее подходящие выражения. Было бы трудно попросить его быть немного терпеливее. К счастью, императрица обычно не ввязывалась в неприятности и мало говорила. Она также не суетилась по пустякам, но на этот раз именно она приказала принцессе Сян войти во дворец. Гнев Сюань Тянь Е, естественно, будет направлен на нее.

Императрица не была глупа. Раздражение Сюань Тянь Е было отчетливо видно, но она не возражала. Вместо этого она добавила:

— Так ли это? Эта считает по-другому, — затем она наклонила голову и спросила императора: — Что думает ваше величество?

Император и императрица были на одной волне, поэтому ответ был соответствующим:

— Мы также думаем, что он не выглядит счастливым.

Сердитость Сюань Тянь Е стала еще более очевидной.

— Тебе следует поблагодарить свою девятую невестку, — сказал с улыбкой император. — Если бы не молодое поколение семьи Яо, впечатляюще владеющее медициной, болезнь твоей жены не улучшилась бы так быстро! Подумай об этом сам: сколько лет это прошло с того дня, когда она заболела и не могла даже выйти из своей комнаты? Мы слышали, что ты непрерывно искал высококлассных врачей, но до сих пор не было заметно никаких улучшений.

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что то, как император говорил, в клочья разносило его репутацию. Он все еще стоял здесь, так почему все время говорится о молодом поколении семьи Яо? Ранее он даже вернул Яо Ши на должность его официальной жены, так почему она в мгновение ока стала совершенно не связанной с ним?

Но он не смел сердиться на императора. Он мог только опустить голову и спокойно слушать.

Что касается Сюань Тянь Е, он, наконец, понял, почему принцесса Сян так быстро выздоровела. Это было из-за Фэн Юй Хэн!

Он повернул голову в сторону этой девушки. Он слышал, что медицинское мастерство второй молодой госпожи семьи Фэн не хуже, чем у божественного доктора Яо Сяня. Ей было всего двенадцать, но когда она подрастет, то до каких пугающих высот она сможет дотянуться? Изначально он не верил слухам, но даже император сказал это. Она вылечила болезнь принцессы Сян. Она вылечила ее, несмотря на то, что он лично изменил ей лекарство. Казалось, что у него не было выбора, кроме как поверить в медицинские способности Фэн Юй Хэн.

— Младшая сестра обладает исключительными способностями. Этот принц давно об этом слышал. Быть в состоянии побороть упрямую болезнь принцессы, этот принц чрезвычайно благодарен, — он был мудрым человеком. Все это ясно дало понять, что император и императрица сотрудничали с Фэн Юй Хэн. То, что он преследовал Фэн Чэнь Юй не было тем, что он мог скрыть от этих людей; однако он не думал, что они на самом деле решат остановить его таким способом. Но это тоже было хорошо. Основываясь на текущей ситуации семьи Фэн, можно было поспорить с тем, что Фэн Чэнь Юй действительно остается столь же желанной, как и прежде. — Этот принц никогда не забудет великую милость младшей сестры, — эти последние слова были более искренними.

— Раз третий брат зовет меня младшей сестрой, то мы — семья, — Фэн Юй Хэн улыбнулась уголками губ. — Мы должны говорить как близкие люди, а не так, как будто мы из разных семей.

Сюань Тянь Е поднял голову, чтобы посмотреть на нее. Он чувствовал, что эта девочка перед ним совсем не похожа на двенадцатилетнего ребенка. В некоторых ее словах была необъяснимая загадочность, точно так же, как и в кошке, которую она держала на коленях.

— Третий брат, — внезапно прозвучал таинственный голос. Сюань Тянь Е почувствовал, что его голова вспухла. Он мог сказать, что это был младший брат, которого понять было труднее всех, Сюань Тянь Мин, — Наша Хэн Хэн вылечила твою жену, но ты не выражаешь никакой благодарности?

Он пришел просить о чем-то!

— Естественно, я должен поблагодарить младшую сестру, — быстро сказал Сюань Тянь Е, но, если немного подумать, то что он мог послать?

Прежде чем он успел додумать, Сюань Тянь Мин продолжить говорить:

— Наша А-Хэн на самом деле не любит бессмысленные подарки. Я слышал, что у третьего брата есть нефритовая шахта, и я не знаю, готов ли ты использовать ее в качестве благодарности?

— Конечно, он готов! — до того, как Сюань Тянь Е смог ответить, в разговор вмешалась принцесса Сян. — О чем говорит девятый брат? Мы с вашим третьим братом женаты с юных лет и много лет влюблены друг в друга. Младшая сестра вылечила мою болезнь, не говоря уже о нефритовой шахте, даже если бы вы хотели дворец Сян, ваш третий брат не моргнул бы и глазом. Милорд, вы тоже так думаете, верно?

У Сюань Тянь Е от гнева запульсировало в висках. Нефритовая шахта, Сюань Тянь Мин на самом деле заговорил, чтобы попросить его нефритовую шахту? И его принцесса так небрежно согласилась?

Недоверчиво глядя на принцессу Сян, он увидел, что та озадаченно смотрит на него:

— Почему у милорда такое выражение лица? Может быть, вы этого не хотите?

В это время заговорил император:

— Е'эр, отец-император с детства учил тебя никогда не забывать о тех, кто отнесся к тебе благосклонно. За небольшую услугу должно многократно заплатить в будущем. Неужели ты забыл?

Сюань Тянь Е застыл на месте. Он сосредоточился на глубоком дыхании, так как его гнев достиг предела. Все чувствовали, что если кто-то еще попытается тронуть его, третий принц вспыхнет.

В конце концов, многолетняя практика терпения и годы молчания позволили ему сохранить ясность ума.

Сюань Тянь Е отреагировал очень быстро. Казалось, что целью императора было не просто помешать ему жениться на Фэн Чэнь Юй, вылечив принцессу Сян. Он боялся, что последним делом дня станет его жизнь!

Все знали, что третий принц Сюань Тянь Е много лет назад получил нефритовую шахту. Она располагалась в горах Сю Чжоу, и тогда объемы добычи нефрита были малы. Вместо этого расходы на обслуживание шахты перевешивали стоимость добытого нефрита. В прошлом, император, возможно, чувствовал, что особой прибыли не будет, поэтому щедро одарил ею Сюань Тянь Е.

Сюань Тянь Е даже радовался этому некоторое время, про себя думая, что его нынешние проблемы не означают, что в будущем не будет никакой прибыли. Тогда он нашел людей для геологических изысканий. Эта гора была очень большой. До тех пор пока он обстоятельно занимался добычей нефрита, он будет обладать удивительными объемами минерала. Шахта не исчерпается в течение пятидесяти лет. А император не обладал дальновидностью и позволял ему наживаться.

Конечно же, эта нефритовая шахта с каждым годом приносила все больше и больше прибыли. Он разработал стратегию и тайно собрал армию за пределами страны, по большей части полагаясь на деньги, принесенные нефритовой шахтой.

Но он не чувствовал, что император знал об этих вещах, однако только сегодня он понял: как мог отец не знать? Он ждал, пока настроится процессы добычи, прежде чем взять ее на себя. Это сэкономило бы ему первоначальные затраты и позволило избежать всех возможных опасностей. Рабочие возмужали и приобрели опыт после многолетней напряженной работы. Самым большим достижением было то, что удалось уменьшить количество потраченного впустую нефрита. Кроме того, небольшой округ вблизи горы также начал разрастаться, чтобы приспособиться для нужд шахты.

В этом мире... Он действительно не мог перехитрить эту старую лису.

— Как мог сын не помнить благодати младшей сестры? Эта нефритовая шахта должна была стать свадебным подарком для девятого брата. Теперь же, после разрешения этого вопроса, она будет передана младшей сестре немного раньше! Когда настанет день свадьбы девятого брата, сын отправится на поиски другого подарка!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 177. Семья Бу ничему не учится**

Сюaнь Тянь E был умным челoвеком. Pаз дело дошло до этого, лучше ему пpоявить великодушие и щедрость: сказать им, что шаxта изначально была чем-то, что он хотел подарить, но это случилось немного раньше, чем планировалось.

Сюань Тянь Мина не заботило, одарят его раньше или позже, в любом случае, когда Сюань Тянь Е сказал это, он быстро напомнил Фэн Юй Хэн:

— Быстро поблагодари третьего брата!

Фэн Юй Хэн легко повернулась и поклонилась Сюань Тянь Е:

— A-Хэн благодарит третьего брата за такой грандиозный подарок.

— Младшая сестра слишком скромна, — Сюань Тянь Е уже приспособился. — Вы вылечили свою третью невестку, так что это я, третий брат, должен благодарить.

Пока эти двое обменивались любезностями, император осмотрелся и не мог не встретиться со взглядом и улыбкой императрицы. Затем он посмотрел на Сюань Тянь Мина и кивнул, выражая свое счастье от этого сотрудничества.

Фэн Юй Хэн, однако, использовала это, чтобы закатить глаза на Сюань Тянь Мина!

Ранее она ничего не слышала ни о каких нефритовых шахтах. Скорее всего, это был план, придуманный этими молодым и старым лисами. Ее просто использовала эта парочка отца и сына, но она смирилась с этим. Hефритовая шахта принадлежала ей, верно? Oчень хорошо! Ваше величество, если вы хотите получить долю от меня, это будет не так-то просто.

Император даровал титулы почетной госпожи и окружной принцессы второго ранга, так что поздравления были в самом разгаре.

Ирония этой ситуации была в том, что ранее люди окружили Фэн Цзинь Юаня, чтобы выразить свои соболезнования; однако эти чиновники никогда не думали, что спустя одно короткое мгновение они скажут слова поздравления.

Фэн Цзинь Юань тоже чувствовал себя невероятно смущенным, но он не мог стоически отказываться принимать поздравления от гостей. Мысленно он бесконечно задавался вопросом, как должен встретиться с Яо Ши, когда вернется. Была еще и Чэнь Юй. Можно ли (да и нужно ли) отбрасывать эту дочь или нет?

Фэн Юй Хэн просто отступила на пару шагов и наблюдала за происходящим, держа на руках кошку. Дамы и молодые госпожи, которые пришли поздравить ее, в конце концов, тепло поболтали с дворцовой служанкой рядом с ней.

Сян Жун же была ошеломлена словами, сказанными императором: "Как наша невестка может быть дочерью наложницы?"

Казалось, что это действительно невозможно. Маленькая девочка горько улыбнулась и тут же скорректировала свое настроение. Сама возможность смотреть на такого человека уже была своего рода счастьем! Кроме того, у нее теперь была одежда, которую он ей прислал. Этого хватит ей на целую жизнь. Люди, которым не обязательно чем-то обладать, иногда добиваются лучших результатов.

Уголки ее губ приподнялись в улыбке, когда она подошла к Фэн Юй Хэн:

— Вторая сестра, Сян Жун действительно скучала по тебе, — при этих словах на ее глазах выступили крупные слезы.

Только тогда Фэн Юй Хэн искренне улыбнулась. Подняв руку, она ущипнула ее за щеки:

— Глупышка, дай второй сестре взглянуть. В последнее время ты потолстела?

— Нет! — конечно, девушкам не нравилось, когда их называли пухлыми. Сян Жун подняла руку и сделала все возможное, чтобы показать Фэн Юй Хэн, что она не стала толще: — Вторая сестра, посмотри внимательно на мою руку. Пощупай, она не стала толще!

Сюань Тянь Гэ и ее подруги тоже подошли. Окружив Фэн Юй Хэн, они рассмеялись и сказали:

— А-Хэн, мы потратили много сил, чтобы помочь тебе выразить свой гнев. Ты должна угостить нас!

Бай Фу Жун быстро предложила:

— Давайте пойдем в Изысканное Божественное Здание! И пусть они разрешат забрать несъеденное с собой.

— Хорошо, мы пойдем в Изысканное Божественное Здание, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Мало того, что я организую еду на вынос, я устрою праздник каждой из вас, хорошо? — она знала, что эти подруги приложили много усилий от ее имени, и была искренне благодарна.

Некоторое время эта небольшая группа болтала и смеялась, прежде чем разойтись. Официально банкет еще не начался. Можно было свободно пообщаться с другими людьми. Естественно им нужно воспользоваться шансом и пообщаться со знакомыми. А если они не были знакомы, нужно было воспользоваться этим шансом, чтобы представиться, как подобает.

Фэн Юй Хэн подтолкнула Сян Жун к Сюань Тянь Гэ, чтобы та позаботилась о ней. Она попросила великую княжну представить сестру еще нескольким подругам. Что касается ее самой, она подошла к Фэн Цзинь Юаню, который в настоящее время был окружен группой чиновников.

Она много дней не видела этого отца, и прямо сейчас ей казалось, что он сияет. Ему жилось более комфортно?

В это время Фэн Цзинь Юань принимал поздравления от всех официальных лиц. Он не мог сказать, счастлив он или несчастлив, все смешалось для него. Пребывая в растрепанных чувствах, он ощутил шедшее из-за головы дуновение прохладного ветра. Казалось, надвигалась опасность.

Он подсознательно повернул голову и обнаружил, что никакой опасности нет; однако увидел Фэн Юй Хэн, приближавшуюся к нему со своей серой кошкой на руках. У него снова разболелась голова. Когда эта дочь впервые вернулась в поместье, с ней было просто немного сложно иметь дело. Почему теперь он чувствовал, что эта девушка была злым духом?

Все чиновники увидели, как подходит Фэн Юй Хэн, и вежливо кивнули ей. Она больше не была просто второй молодой госпожой семьи Фэн, она не была и просто официальной незамужней принцессой августейшего принца. Император лично присвоил ей титул окружной принцессы второго ранга. Самое главное, что эта принцесса получила надел. Проще говоря, она была владелицей куска земли! Кто мог позволить себе обидеть ее?

Никто из них не был идиотом. Увидев, как Фэн Юй Хэн подошла, они отступили и дали отцу и дочери пространство для разговора.

Случившееся сегодня было понятно всем, кто наблюдал за развитием событий. На первый взгляд, они поздравили Фэн Цзинь Юаня, но тот не казался способным быть счастливым. Эта дочь ему не нравилась. Возможно "смерть" стала бы окончательным результатом.

К сожалению, жизненная сила Фэн Юй Хэн оказалась слишком велика.

— Отец, — она, наконец, остановилась недалеко от Фэн Цзинь Юаня и нежным голосом сказала: — прошло много дней с нашей последней встречи. Дома все было хорошо?

Фэн Цзинь Юань пораженно замер на мгновение, так как не знал, что означают эти слова, поэтому решил поговорить о важном:

— Твоя бабушка скучает по тебе и разозлилась на наложницу-мать Хань. Она вывихнула спину и в последнее время не может встать с кровати.

Фэн Юй Хэн давным-давно знала об этом. Именно потому, что она знала, что основательница вывихнула спину из-за злости на Хань Ши, она с готовностью отправила те медицинские пластыри Яо Ши. Несмотря ни на что, у нее должен был быть кто-то с правом голоса в этом поместье, способный встать на ее сторону.

— Бабушка стареет, и, конечно, ей нездоровится. Кроме того, по-прежнему нужно беспокоиться о вопросах семьи, это действительно заставляет А-Хэн чувствовать себя расстроенной, — она опустила голову и слегка вздохнула. Когда она снова подняла ее, выражение ее лица было трудно понять, оно вызывало чувство паники. — В этом мире есть вещи, которые не сбудутся просто потому, что мы так желаем. Например, как бы вы ни хотели, чтобы кто-то умер, они не смогут спланировать свою жизнь так, как вы считаете нужным. Отец, как вы думаете, это так?

Сердце Фэн Цзинь Юаня яростно забилось. Глаза второй дочери заставили его запаниковать. Он отступил на пару шагов и не ответил.

Но Фэн Юй Хэн продолжила:

— Некоторые считают себя умными и всегда будут думать о том, что случилось бы с ними, если бы кого-то там не было. Но на самом деле не все хотят жить уже кем-то спланированной жизнью. Также не все настолько бессильны, чтобы раз за разом избегать чужих попыток причинить им вред. Отец, я все вам расскажу. В том пожаре ни один мой волос не сгорел!

Она говорила это, наступая на него. Ее гнетущая аура походила на невидимую руку, которая заставляла Фэн Цзинь Юаня непрерывно отступать. Наконец, он потерял равновесие и упал.

Фэн Юй Хэн быстро подошла поддержать его:

— Отец, почему вы так плохо переносите алкоголь? Вставайте, быстрее вставайте, — кто же знал, что когда она придет на помощь Фэн Цзинь Юаню, кот, которого она держала в руках, будет отпущен. Животное сразу же вскочило ему на грудь. Кошачьи глаза смотрели на него, заставляя мужчину чувствовать, что он не мог ни встать, ни остаться сидеть.

Но в это время мимо проплыл запах алкоголя. Чья-то нога зацепила лодыжку Фэн Юй Хэн, пока она делала шаг вперед. Из-за этого она немедленно упала на Фэн Цзинь Юаня.

Но кот вдруг чихнул от запаха перебравших алкоголя людей. Затем он развернулся и со свирепым мявом прыгнул к источнику пьяного запаха.

— Ай-й-й! — этот крик раздался из-за спины Фэн Юй Хэн. Он оказался таким громким, что его услышал весь маленький остров, заставляя присутствующих легко задрожать.

Фэн Юй Хэн опустила руку, которую она протянула Фэн Цзинь Юаню, и оглянулась. Там она увидела, что кот укусил Бу Ни Шан в правую руку. Эта девушка с силой попыталась стряхнуть животное, но тот укусил ее еще сильнее. Да так, что перекусил ей палец у основания.

Бу Ни Шан не смогла устоять на ногах от боли и упала. Кровь оросила землю. Ее пронзительные крики заставили всех запаниковать вместе с ней.

Четвертый принц бросился вперед. Увидев его, Бу Ни Шан сразу начала дико кричать:

— Убейте его! Убейте этого кота!

Сюань Тянь И даже не задумался. Нагнувшись, он поднял кота за шею. Но как только он приготовился свернуть ему голову, он услышал таинственный голос Сюань Тянь Мина:

— Четвертый брат, ты хочешь убить кота, которого моя императорская наложница-мать подарила моей жене?

— Остановитесь! — это снова кричала Бу Ни Шан. Чуть раньше она вопила, чтобы кота убили, но после реплики Сюань Тань Мина она мгновенно сменила тон: — Быстрее, отпустите его. Вы не можете его убить! Вы абсолютно не должны убивать его! — у нее даже не было времени побеспокоиться о том, что она потеряла палец. Поднявшись, она крепко схватила руку Сюань Тянь И, с тревогой говоря: — Быстрее, отпустите его! Осторожнее, вы не должны поранить его.

Когда Бу Ни Шан сказала эти слова, ее лицо стало очень бледным. С одной стороны, ей было больно, а с другой — страшно.

Когда Сюань Тянь Мин упомянул свою императорскую наложницу-мать, она вспомнила банкет Середины осени. Ее тетя, драгоценная императорская наложница Бу, оскорбила императорскую наложницу Юнь, что заставило императора рассердиться и сбросить ее со сцены. Мало того, что было поломано ее собственное тело, она даже сбила насмерть собственного отца.

Бу Ни Шан была невероятно напугана. Даже если она умрет, она не смела оскорблять императорскую наложницу Юнь. Даже если ее пальцы оказались откушены этим котом, она должна была сказать Сюань Тянь И осторожно опустить животное на землю. Она определенно не могла так рисковать. Семья Бу уже многое потеряла из-за того раза, поэтому она не могла создавать новую проблему.

Сюань Тянь И тоже понял, что означали слова его девятого брата. Некоторое время он в шоке слушал Бу Ни Шан, но потом осторожно поставил кота на землю.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Бу Ни Шан и четвертого принца весьма неприятным взглядом. Медленно выйдя вперед, она подняла кота и увидела откушенный палец Бу Ни Шан:

— Молодая госпожа Бу не может даже позаботиться о своих пальцах, но вы на самом деле вытянули ногу, чтобы заставить меня споткнуться? — ее голос был очень тихим, поэтому другие не могли услышать сказанное, но ее слова заставили Бу Ни Шан побелеть от ярости.

Кот у нее на руках извивался, а потом вдруг соскочил на землю. Он пробежал весь путь до ног императора, прежде чем выплюнуть откушенный палец.

Император взял со стола чашку чая и поставил ее на землю. Кот ткнулся в нее мордочкой и прополоскал пасть. Немного помывшись, он, возможно, почувствовал, что теперь достаточно чист, и побежал обратно в сторону Фэн Юй Хэн. Он поднял голову, чтобы посмотреть на нее, и даже протянул лапу, чтобы зацепить подол ее наряда.

Фэн Юй Хэн нагнулась и подняла кота, а затем начала гладить его по спинке. Любящий жест, но сейчас он заставлял окружающих дрожать.

В это время император поднял руку и указал на кота в руках Фэн Юй Хэн:

— Это хорошее существо, которое защищало своего хозяина и преуспело! Когда кто-то запугивает твоего хозяина, ты должен пойти и укусить его, — закончив говорить, он взглянул на Бу Ни Шан и холодно фыркнул:— Твоя семья Бу действительно ничему не учится!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 178. Кто-то пришел, чтобы украсть жену этого?**

Бу Hи Шан онемела от страха. По ее пальцам продолжала течь кровь, чем больше ее было, тем бледнее она становилась.

Фэн Юй Хэн взглянула на нее и напомнила слуге рядом с ней:

— Быстро отведи юную госпожу Бу отдохнуть. Не забудь позвать императорского врача. Eсли она потеряет слишком много крови, то упадет в обморок.

Бу Ни Шан прокляла про себя все следующие восемнадцать поколений семьи Фэн Юй Хэн. Но вслух она не смела этого сказать. Поддерживая запястье, она ушла за евнухом.

Cегодня она была единственной представительницей семьи Бу. Лорд Бу умер, драгоценная императорская наложница Бу искалечена, а Бу Цун так и не вернулся в столицу после того, как отправился искать Фэн Юй Хэн. Его отец, Бу Бай Ци, боялся, что что-то случилось, и попросил рано утром отпуск, чтобы найти своего сына. Бу Ни Шан откусили палец, но вокруг не было ни одного родного человека, чтобы утешить и пожалеть ее. Даже четвертый принц, Сюань Tянь И, держался от нее подальше, опасаясь вызвать раздражение императора.

— Как только банкет начинается, семья Бу становится причиной кровопролитья. Это действительно раздражает! — чей-то недовольный крик раздался над притихшим банкетом, из-за чего многие снова запаниковали.

Неизвестно, у кого хватило смелости. Люди огляделись и увидели, что человек, который это сказал, шел к Фэн Юй Хэн, говоря:

— Девочка, иди, сопроводи свою тетю Лань. Oна очень скучает по тебе и твоей матери, — это был лорд Bэнь Сюань, Сюань Mу. — Твоя мама не часто выходит на улицу. Я действительно не знаю, о чем думает твой отец. Может быть, он запер ворота и запретил ей выходить?

Лорд Вэнь Сюань был единственным кровным братом нынешнего императора. Его слова подавляли, их никто не смел игнорировать. Даже нынешний премьер-министр двора Фэн Цзинь Юань, мог только беспомощно сказать:

— Милорд преувеличивает, — а затем быстро обратиться к Фэн Юй Хэн: — Быстро иди, поговори немного с принцессой!

Фэн Юй Хэн поклонилась с улыбкой лорду Вэнь Сюань, прежде чем повернуться и уйти к принцессе Вэнь Сюань.

Затем она услышала, как кто-то в толпе сказал:

— Нога этого генерала в последний раз была исцелена благодаря лекарству A-Хэн. Ее состояние действительно стало лучше. Фэн Цзинь Юань, как вы обращаетесь с благодетельницей этого генерала?

Фэн Юй Хэн не прекращала идти, но уголки ее губ приподнялись в улыбке. Говорящим был генерал Пин Нань — отец Жэнь Си Фэн.

Ранее она передала ему медицинские пластыри, используемые при травмах ног. Похоже, это дало неплохой эффект.

Не дожидаясь ответа Фэн Цзинь Юаня, премьер-министр Фэн Пин тоже произнес:

— Раньше я знал только, что премьер-министр Фэн бесчувственен лишь при дворе. Не думал я, что он будет так обращаться с членами своей семьи.

В тот момент, когда заговорил Фэн Пин, Фэн Цзинь Юань сразу потерял хладнокровие. Повернувшись к нему лицом, он спросил:

— Может быть, лорд Фэн балует молодое поколение своей семьи?

— Это не баловство, — рассмеялся Фэн Пин, — но, по крайней мере, если бы моя дочь пропала без вести во время пожара в доме, даже если бы мне пришлось отдать все, что нужно, чтобы вернуть ее, я бы это сделал. Я бы не стал просто ждать день или два, а потом объявлять, что моя дочь мертва.

— Откуда вы знаете, что я не приложил усилий для поиска дочери? — Фэн Цзинь Юаню было любопытно. Казалось, будто все знали о том, что произошло в округе Фэн Тун. Он ясно дал приказ заткнуть рот людям семьи Фэн. Откуда произошла утечка этой информации?

— Вы и сами должны знать, сколько дней вы искали. Премьер-министр Фэн, этот старик посоветует вам больше не оправдываться по этому поводу. В противном случае этот старик должен будет пригласить его величество принять решение.

Эти слова попали в слабое место Фэн Цзинь Юаня. Мало того, что он опасался императора, он боялся, что все это станет известно слишком многим людям. Хорошо это или плохо, но он был премьер-министром. Если бы люди использовали этот вопрос, чтобы ударить ему в спину, это было бы слишком трудно объяснить. Кроме того, император всегда благоволил Фэн Юй Хэн. Если никто не поднимет этот вопрос, то будет только лучше. Если бы кто-то действительно инициировал расследование этого дела, было бы странно, если в результате с ним случилось бы что-то хорошее.

Понимая это, Фэн Цзинь Юань покорно замолк. Развернувшись, он больше не обращал внимания на Фэн Пина.

К сожалению, его отступление не означало, что никто не будет причинять ему неприятности. Внезапно он почувствовал боль в икре, его ноги ослабели, почти заставив его встать на колени. К счастью, рядом с ним оказались люди, которые помогли ему не упасть. Только благодаря этому он не лишился части репутации.

Фэн Цзинь Юань снова побелел. Эта боль стала результатом удара, пришедшегося по ноге. Хотя тот был не очень сильным, он чуть не упал, потому что его застали врасплох. Но то, что этот кто-то осмелился пнуть премьер-министра страны, заставило его почувствовать страх.

Он устоял на ногах и поблагодарил человека, который его поймал. Только тогда он повернул голову, чтобы найти преступника; однако никого не увидел. Удивившись, он услышал детский, но невероятно сердитый голос, раздавшийся откуда-то вне поля его зрения:

— Только потому, что я доверял тебе, я оставил свою жену в семье Фэн на некоторое время; однако ты даже немного не разбираешься в том, как заботиться о ком-то! Ты как обращаешься с моей женой?

Вся сцена затихла.

Фэн Юй Хэн, сидя рядом с принцессой Вэнь Сюань, только что откусила яблоко. Она услышала этот крик и, прежде чем смогла прожевать его, чуть не отправилась к праотцам, задохнувшись.

Сюань Фэй Юй, боги, что за чушь нес этот ребенок?

Фэн Цзинь Юань тоже увидел Сюань Фэй Юя, и его мысли застыли. С людьми императорской семьи было очень трудно иметь дело. Даже лорда Вэнь Сюань было достаточно, чтобы заставить его перестать лезть в бутылку. Был ли этот юный внук императора тем, кого он мог позволить себе оскорбить? По-видимому, этот маленький ребенок даже осмелился противостоять Сюань Тянь Мину. Он также был единственным, кого император никогда не ругал. Кто мог его контролировать?

Фэн Цзинь Юань горько спросил ребенка:

— Ваше юное высочество, что вы только что сказали? — если он расслышал правильно, этот ребенок сказал что-то о своей жене. Откуда взялась жена у такого маленького ребенка? И какое это имеет отношение к его семье Фэн?

Услышав его вопрос, Сюань Фэй Юй недовольно закатил глаза:

— Моя жена — божественная старшая сестра. Божество, над которым ты издевался! — заговорил он, оглядываясь вокруг. Наконец, он обнаружил Фэн Юй Хэн и громко позвал: — Божественная старшая сестра, ты вернулась! Фэй Юй очень скучал по тебе! — прокричав это, он бросился прямо к Фэн Юй Хэн на колени.

Фэн Юй Хэн только что прокашлялась от яблока и собиралась выпить немного воды, чтобы прекратить его окончательно. После того, как Сюань Фэй Юй схватил ее, вода пролилась, и она чуть не упала назад со стула.

— Откуда взялась вся твоя сила?

— Может быть, она возросла, пока моя нога заживала, — реакция пухлого маленького ребенка была очень естественной, две его маленькие руки плотно обвились вокруг шеи Фэн Юй Хэн, не желая отпускать ее. Фэн Юй Хэн попыталась несколько раз отодрать его от себя, но безуспешно. Она могла только позволить ему делать то, что он пожелает. — Старшая сестра, они все сказали, что ты умерла, но Фэй Юй не верил. Ты — божество, так как ты могла умереть? Это нормально, если ты не нравишься своему отцу. Выходи замуж в мою семью, и мой принц-отец и принцесса-мать будут хорошо относиться к тебе.

— Кхе-кхе! — кто-то дважды кашлянул. — Вонючее отродье, ты хочешь украсть мою жену? — Сюань Тянь Мин мягко постучал пальцем по своей золотой маске, заставляя всех поблизости паниковать.

Но Сюань Фэй Юй, по-видимому, не боялся его. Вместо этого он поднял свой подбородок и громко сказал:

— Мы можем соревноваться честно!

На этих словах все присутствующие рассмеялись.

Слова ребенка никому не вредили. Даже если он говорил возмутительные вещи, это было вполне невинно. Это было намного лучше, чем взрослые, которые постоянно интриговали и строили друг против друга заговоры.

Плохая атмосфера банкета, вызванная вопросами с семьей Фэн, значительно улучшилась. Второй принц криво улыбнулся и сказал Сюань Тянь Мину:

— Ты злишься из-за слов маленького ребенка. В прошлый раз младшая сестра вылечила его ногу. После того как он вернулся домой, каждый день он говорил о божественной старшей сестре. Когда мы услышали, что что-то случилось с младшей сестрой в резиденции клана, он долго плакал.

Сюань Тянь Мин пожал плечами и улыбнулся:

— Второй брат, не нужно принимать это близко к сердцу. Я видел, как Фэй Юй рос. У меня даже нет времени любить его, так как я могу винить его?

— Это хорошо. Очень хорошо, — вздохнул второй принц. — Его принцесса-мать, безусловно, должна будет больше заботиться об этом ребенке, когда он вернется домой; в противном случае, кто знает, какие проблемы он мне принесет?

Из-за появления Сюань Фэй Юя, атмосфера банкета, наконец, стала немного теплее. Нервничающие люди расслабились. Начались песни и танцы, а холод зимы отступил.

Фэн Юй Хэн держала Сюань Фэй Юя на руках и играла с ним. Время от времени она вытаскивала кусочек шоколада или печенья, заставляя мальчишку непрерывно улыбаться. Сян Жун тоже подошла. Она чувствовала, что Сюань Фэй Юй был действительно очень милым, поэтому она собрала свое мужество в кулак, чтобы немного поиграть с ним. Сюань Фэй Юй чувствовал, что с Сян Жун очень легко ладить. Он протянул руку и обнял ее. В конце концов, та так смеялась, что на глазах у нее выступили слезы.

Когда эта сцена попалась на глаза Чэнь Юй и Фэнь Дай, внутри у них разгорелось пламя ревности. Особенно у Чэнь Юй, которая, не будучи дочерью первой жены, теперь игнорировалась дамами и молодыми госпожами, которые ранее приветствовали ее с улыбкой. Они даже к Фэнь Дай относились лучше, чем к ней. Она не могла смириться с этим.

Она не могла не обратить свой взор в сторону третьего принца, Сюань Тянь Е, но прежде чем она смогла заставить его встретиться с ней взглядом, ее поле зрение внезапно что-то перекрыло. Перед ней стояла роскошная дама в цветочном платье.

Фэнь Дай отреагировала первой и быстро встала, приветствуя эту женщину:

— Фэнь Дай приветствует принцессу Сян.

Чэнь Юй тоже узнала ее, но посмотрела на нее, нахмурив брови, враждебным взглядом.

Принцесса Сян проигнорировала Фэнь Дай — она смотрела на Чэнь Юй глазами, полными презрения. Затем она подняла руку и сказала Фэнь Дай:

— Встань! Вы обе дочери наложниц, но ты, кажется, знакома с вежливостью намного лучше, чем эта девушка.

Фэнь Дай радостно встала, но Чэнь Юй рассердилась. Она подсознательно хотела возразить, но ее рот был прикрыт рукой И Линь. Помогая ей встать, служанка сказала:

— Принцесса, пожалуйста, не вините ее. Молодая госпожа моей семьи упала в воду, когда плыла к острову. Только из-за этого шока она не смогла вовремя поприветствовать принцессу.

Чэнь Юй скрежетнула зубами. Слова И Линь давали ей возможность выйти из неловкого положения. Она знала это, но все еще злилась и могла только подавить это. Поэтому, немного скорректировав свое мышление, она поклонилась и сказала:

— Чэнь Юй приветствует принцессу Сян.

Но она не думала, что услышит, как принцесса Сян холодно скажет:

— Утонет рыба или нет, мне все равно; лучше быть осторожнее, чтобы не утонуть самой (1).

Чэнь Юй пробрал холод, и она распрямилась сама по себе. Когда она подняла голову, чтобы посмотреть на принцессу Сян, то обнаружила, что та уже ушла туда, где сидели принцы.

Третий принц, Сюань Тянь Е, естественно, заметил, что произошло, но не мог услышать, что они сказали друг другу. А увидев принцессу Сян, идущую ему навстречу, проявил инициативу и сделал несколько шагов вперед, чтобы поприветствовать ее.

В конце концов, император лично постановил вылечить ее. Он определенно не мог показать себя слишком холодным и отстраненным. Фэнь Цзинь Юань стал для него наглядным примером.

Принцесса Сян спокойно улыбнулась и встала рядом с Сюань Тянь Е. Когда она повернула голову, чтобы посмотреть на Фэн Чэнь Юй, то увидела пару ее горящих яростью глаз.

Сюань Тянь Е, однако, не смотрел в сторону Фэн Чэнь Юй — у него больше не было причины приводить новую официальную принцессу. Чэнь Юй уже понизили с дочери первой жены до дочери наложницы, одно только это заставило его отступить.

И что, если у нее судьба Феникса? Могла ли мать всех под небом быть рожденной от наложницы? Отсутствие такой официальной жены было прекрасно!

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Все еще игра с именем Чэнь Юй — тонущая рыба же.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 179. Приветствую мать**

Банкет свернули еще дo заката солнца. Прежде чем он подошел к концу, все выразили свои сочувствие и сопереживания Фэн Юй Xэн — ведь именно это и было основной причиной праздника — ослабить ее ужас от поездки в округ Фэн Tун.

Что касается Фэн Цзинь Юаня, то он вообще промолчал всю вторую половину банкета. Он только держал свою чашу вина и бесконечно размышлял. Он думал о том, сколько сердец завоевала Фэн Юй Хэн. Eсли бы он не думал об этом, то действительно не понял бы этот момент до конца. А теперь, поняв, он пребывал в глубоком шоке. Почти все люди, обладавшие каким-либо влиянием, в большинстве своем, принадлежали ей. В будущем, если он будет тише воды и ниже травы, все будет xорошо; однако, если что-то случится, возможно, количество людей, создающих проблемы поместью Фэн, окажется даже больше, чем на этот раз.

Сидя в маленькой лодке и покидая остров в центре озера, он чувствовал, что все будет хорошо. Яо Ши снова стала главной женой семьи Фэн. Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуй превратились в дочь и сына первой жены. Если подумать, это ведь не должно вызвать суету, не так ли?

Hо дела третьего принца вызвали у него некоторое беспокойство. Болезнь принцессы Сян была излечена, так что переговоры о браке Чэнь Юй отодвинулись на неопределенный срок. Этот ребенок достигнет брачного возраста в следующем году, поэтому он не может продолжать откладывать этот вопрос.

В мыслях царила неразбериха — он должен был слишком о многом подумать. Что касается Фэн Юй Хэн, в это время она уже села на черную нефритовую лодку Сюань Тянь Mина. Они сидели лицом к лицу, а их глаза были полны улыбок.

Эта черная нефритовая лодка случайно оказалась рядом с белой нефритовой лодкой Сюань Тянь Хуа. Черная и белая — они выглядели посланцами самой преисподней. Хотя зрелище было приятно глазу, но оно же заставляло людские сердца трепетать.

— Завтра я поеду в военные казармы, — сказал Сюань Тянь Мин, а затем начал объяснять: — Четыре страны, окружающие Да Шунь, представляют опасность для нас. В настоящее время они могут казаться тихими и мирными, но трудно сказать, не решат ли они в какой-то "прекрасный" день создать нам проблемы.

— Да Шунь огромна и обладает значительными запасами природных ресурсов и плодородными землями, — Фэн Юй Хэн кивнула, соглашаясь с ним. — Небольшие соседние страны либо слишком малы, либо просто лишены земель, пригодных для производства продуктов питания. На севере слишком холодно, а на юге слишком жарко, это ограничило их естественный рост. Если так будет продолжаться, начнется неразбериха, — она сидела рядом с ним и анализировала: — Хотя в прошлый раз я говорила с отцом-императором об этом: Да Шунь отделяет их друг от друга, не очень правдоподобно, что четыре наших маленьких соседа станут работать вместе, чтобы создать неприятности стране. Но, всегда есть "что, если". Что, если они действительно смогут работать вместе без четырехсторонних переговоров? Что, если в Да Шунь есть шпион, который извлекает выгоду из предоставления информации? Все эти ситуации возможны.

Сюань Тянь Мин внимательно выслушал ее анализ. Увидев, что она остановилась, он заговорил сам:

— Поэтому военным нужны тренировки. Пограничные стражи также должны быть начеку. Лорд Пин Нань уже сообщил своим бывшим подчиненным, чтобы они повысили бдительность. Я, со своей стороны, тоже стану более занятым. Нет необходимости много беспокоиться о чиновниках на северо-западе, но вот северным военным казармам придется пережить эту холодную зиму. Еще одно испытание для нас.

— Там очень холодно? — не могла не спросить Фэн Юй Хэн, которая сама еще не сталкивалась с зимами этой эпохи.

— Не просто холодно, — кивнул Сюань Тянь Мин. — Холод способен заморозить сами кости, минуя кожные покровы. Да Шунь простирается далеко на север. Когда предки создавали эту страну, их волновало только расширение, они не думали слишком много о защите этой приобретенной территории.

— Тогда разве в этом сезоне север не пострадает от бедствий?

— Зимы всегда были суровыми. В этом году, кажется, будет холоднее, чем обычно, поэтому я боюсь, что все еще серьезнее, — взгляд Сюань Тянь Мина стал глубоким и серьезным. Пока они говорили о суровых зимах Да Шунь, казалось, что цветок лотоса на его лбу потемнел еще сильнее.

— Тогда позаботься о себе, — она взяла инициативу на себя и вложила свою ручку в его. Как только она это сделала, он крепко обхватил ее ладошку. — Я не разбираюсь в вопросах, касающихся военных казарм, и я впервые услышала о суровых зимах Да Шунь. Кажется, мои знания о внешнем мире все еще слишком ограничены. Когда ты не будешь занят, расскажи мне об этом подробнее. Я хочу разделить с тобой это бремя.

— Если ты хочешь узнать о чем-то, пока я занят, можешь пойти и спросить у седьмого брата. Он обязательно будет знать ответ.

— Ладно, — серьезно кивнула Фэн Юй Хэн и сделала себе мысленную заметку: она должна лучше понять Да Шунь после возвращения. По крайней мере, она не могла быть полностью невежественна в вопросах, имеющих отношение к Сюань Тянь Мину. Ведь император столь многое чувствовал к этому своему сыну! Он стольким наградил ее, дал защиту, кроме того, насильно вмешался в семейные дела чиновника, восстановив Яо Ши в качестве главной жены семьи Фэн. Это, без сомнения, прокладывало ей дорогу. Обладая положением дочери первой жены, будет очень естественно в будущем украсить прическу шпилькой Феникса.

— Как только ты закончишь с делами в военном лагере, найди меня. Я позабочусь о твоих ногах, — сказав это, она опустила голову, и ее взгляд упал на его ноги. — Должно быть, они немного болят.

— Я уже привык к этому, — ответил он ей и в свою очередь сам задал вопрос: — Ты считаешь хлопотным то, что я сижу в инвалидном кресле?

— Как это возможно? — Фэн Юй Хэн покачала головой. — Я знаю, что это один из способов его величества защитить тебя, но я также знаю, что ты не хочешь этого.

— Мне не нужна такая защита, — Сюань Тянь Мин уставился на нее. — Если бы этот мир можно было так легко получить — будучи опекаемым и защищенным — то это было бы не интересно.

Она посмотрела на него с улыбкой, и ее взгляд снова прикипел к фиолетовому цветку. Она вспомнила ночь их первой встречи в горах на северо-западе. Тогда она была очарована этим лотосом. В мгновение ока тот захватил ее сердце.

Наконец, они вышли из дворца. Экипажи каждой семьи уже ждали снаружи. Небо потемнело, а воздух стал холоднее. Возницы экипажей потирали руки и ходили кругами. Они все надеялись, что молодые госпожи и дамы их семей выйдут немного раньше.

Но никто из семьи Фэн не ожидал, что Фэн Юй Хэн на самом деле вернется с ними. Поэтому, остался только один экипаж. Трем молодым госпожам внутри и так было немного тесно. Если влезет еще кто-нибудь, будет слишком тесно.

Фэн Фэнь Дай подумала немного, а затем взяла на себя инициативу и сказала Фэн Юй Хэн:

— Вторая сестра, ты можешь сесть в карету. Фэнь Дай сядет с возницей.

Теперь, когда наступила холодная и суровая зима, если такая юная девушка, как Фэнь Дай, просидит снаружи в течение всей обратной поездки в поместье Фэн, даже если она не замерзнет до смерти, она лишится слоя кожи. Как могла Фэн Юй Хэн согласиться на это?

— Большое спасибо за предложение, четвертая сестра, но воздух очень холодный. Если ты сядешь снаружи, то разве я, сестра, смогу быть спокойна? Дворец уже подготовил для меня карету. Я возьму с собой Сян Жун, так что ваш экипаж станет немного просторнее, — закончив говорить, она, даже не посмотрев на Фэнь Дай и Чэнь Юй, утащила Сян Жун в другом направлении.

Та обрадовалась, но немного волновалась:

— Старшая сестра и четвертая сестра не будут сердиться, верно?

— Как они могли не рассердиться? — рассмеялась она в ответ.

— Тогда давай... — Сян Жун хотела сказать: "Тогда давай объясним им", но после дальнейших размышлений, почувствовала, что что-то не так. Теперь в семье все было по-другому. Ее вторая сестра — дочь первой жены. Наложница-мать Яо стала главной женой. Почему она должна была заботиться о том, что чувствовала Фэн Чэнь Юй? Маленькая девочка тщательно все обдумала и радостно улыбнулась: — Сян Жун сделает так, как говорит вторая сестра.

— Это правильное решение, — Фэн Юй Хэн ущипнула Сян Жун за щечки, а затем указала на карету впереди них: — Это наша.

Сян Жун широко раскрытыми глазами уставилась на карету. Та была изготовлена из красного и желтого дерева. Она не могла вспомнить название древесины, но с какой стороны не посмотри, она выглядела намного лучше, чем бывший экипаж Фэн Чэнь Юй. Даже если не упоминать деревянную резьбу в верхней части кареты, которая была сделана с использованием черт-знает-каких материалов, и шторы из дымчатого шифона.

— Карета изготовлена из желтого палисандра. Скульптуры сверху выполнены из самого дорогого вида древесины — агарового дерева (1), — объяснила Фэн Юй Хэн Сян Жун. — Дымчатый шифон ты уже знаешь. Давай, садись в карету первой. Там есть еще одна приятная вещь.

Они подошли к экипажу, и дворцовая служанка поставила табурет. Фэн Юй Хэн вошла в карету, а затем протянула руку помощи, чтобы втащить Сян Жун. Та подняла занавеску и вошла в экипаж. Она тут же увидела и на потолке невероятно огромный ночник-жемчужину, сияющий мягким, как луна, светом и хрустальный стол с набором хрустальных чайных чашек. Она обалдело застыла на месте.

Долгое время маленькая девочка не могла сказать ни слова. Ошеломленная, она даже не знала, когда Фэн Юй Хэн успела налить себе чашку чая и начать пить.

— Садись, возница скоро тронет, — напомнила ей она. Только тогда Сян Жун пришла в себя.

Как только она села, карета пришла в движение. В упряжке находились ценные лошади, они тянули карету быстро и уверенно.

— Лошадей приручил девятый принц на северо-западе. В тот день, когда я вернулась в столицу, он тоже вернулся ко двору. Он привез с собой несколько, но я не думала, что смогу воспользоваться ими сегодня.

Сян Жун взяла чашку чая и сделала глоток. Затем она осторожно распробовала его. Ох, казалось, не было слишком большой разницы во вкусе, но это был ее первый опыт распития чая из хрустальной чашки. Она немного нервничала — боялась, что может не удержать и разбить чашку.

Фэн Юй Хэн смотрела на эту девушку и намеренно поддразнила ее, находя это забавным:

— В будущем, если ты найдешь идеального мужа, количество хороших вещей, безусловно, будет не меньше, чем у меня.

— Вторая сестра знает только, как дразнить Сян Жун, — маленькая девочка покраснела и отвернула голову, не желая смотреть на нее.

Фэн Юй Хэн, однако, моргнула и спросила:

— Я не знаю об одежде, которую я просила седьмого брата прислать тебе, ты получила ее?

— А? — Сян Жун была ошеломлена. — Одежда действительно была отправлена второй сестрой?

— Ты рада или разочарована? — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

Сян Жун снова покраснела от ее вопроса. Прикрыв рот ладонью, она не знала, как должна отреагировать.

Фэн Юй Хэн не стала слишком давить на нее и сказала:

— Это действительно я попросила седьмого брата подготовить комплект зимней одежды для тебя, чтобы помочь войти во дворец, но это была всего лишь просьба. Все, от ткани до внешнего вида, было решено седьмым братом. Если уж говорить начистоту, я только упомянула, что хочу подарить тебе комплект одежды. Человек, который действительно подарил ее — седьмой брат.

Щечки Сян Жун были настолько красными, что из них почти начала сочиться кровь. Она быстро подняла руки, чтобы прикрыть их. Застеснявшись, она больше не хотела ничего говорить.

Фэн Юй Хэн только мягко рассмеялась, но ничего не сказала. В этом мире было много вопросов в отношениях, которые не могли быть решены. У нее не было намерения сводничать, но она все еще надеялась, что люди, о которых она заботилась, будут иметь надежное пристанище.

Они наконец-то прибыли в усадьбу Фэн. Карета Фэн Цзинь Юаня ехала немного быстрее и вернулась чуть раньше остальных. В двух словах он рассказал людям в поместье о событиях банкета. Когда сестры вышли из экипажей, они увидели, что вся семья Фэн стояла во дворе, кроме основательницы, все еще прикованной к постели.

Фэн Цзинь Юань стоял впереди, а Яо Ши — рядом. Позади них стояли Ань Ши, Хань Ши, а также Цзинь Чжэнь. Добавив к этому всех обычных слуг и личную слугу основательницы, бабушку Чжао, было очень оживленно.

Тем не менее на лице Яо Ши не было и следа счастья. Она просто стояла там с невозмутимым лицом. Полная сил, но лишенная человеческих эмоций.

Хань Ши загнанно дышала. Было ясно, что она уже разгневана. Кроме того, она надеялась, что Фэн Чэнь Юй уничтожила себя, и что Фэнь Дай могли ждать некоторые перспективы в семье Фэн, но прежде чем эта мечта смогла стать явью, Фэн Цзинь Юань фактически сказал ей, что император вернул Яо Ши на должность главной жены. Это разрушило все ее надежды.

В отличие от Хань Ши, у Ань Ши и Цзинь Чжэнь были счастливые лица. Увидев, как Фэн Юй Хэн и Сян Жун вошли первыми, они почувствовали облегчение в душе.

Когда Цзинь Чжэнь увидела Фэн Юй Хэн, она чуть не заплакала. Она провела столько дней в тревоге, защищаясь от вызывающей каждый день проблемы Фэн Чэнь Юй. Ночь за ночью она не могла уснуть. Эти беспокойные дни наконец-то подошли к концу!

Фэн Юй Хэн подняла голову и огляделась. В конце концов, ее взгляд остановился на Яо Ши.

Взгляды матери и дочери встретились, и слезы немедленно навернулись на глаза Яо Ши. Фэн Юй Хэн быстро сделала пару шагов вперед, опустилась на колени перед женщиной и громко сказала:

— А-Хэн приветствует... мать!

...................\_\_\_\_\_\_

1. Агаровое дерево (др. названия алойное дерево, райское дерево, орлиное дерево, агару, агар, уд, оуд, каламбак), Аквилария (Aquilária), произрастает в тропических лесах Юго-Восточной Азии, ценнейшее дерево, возглавляет семейство из всего 16 деревьев, обнаруженных в мире. Большинство этих деревьев исчезли, так как были уничтожены ради получения эфирных масел. Средняя продолжительность жизни аквиларии — 70-100 лет, растет во влажных тропических регионах с обилием дождей.

Это большое вечнозеленое дерево, из которого вот уже много веков добывают ароматический материал. В ход идет темная, вязкая сердцевина дерева. В начале жизни дерева сердцевина легкая и светлая, но климат и особые микроорганизмы превращают ее в уникальное природное ароматическое вещество.

Агаровое дерево добывают на специальных плантациях в джунглях. Полученная древесина, после просушки, может сразу использоваться для окуривания помещений, как благовоние, либо как сырье для получения агарового масла.

Аквилария и, соответственно, агаровое масло производится и выращивается только в Юго-Восточной Азии и в арабские страны импортируется оптовыми, парфюмерными компаниями. Агаровое масло является результатом сложного защитного механизма алойного дерева. После того как дерево заражается грибком оно начинает вырабатывать смолу, которая "созревая" пропитывает ствол и образует столь ценную древесину. Этот процесс занимает от нескольких десятилетий до сотен лет.

Масло ценится в парфюмерии, так как является сильным фиксатором, в малых дозах входит в рецептуры изысканных восточных духов. Аромату алойного дерево необходимо около 12 часов чтобы раскрыться, на коже аромат может сохранятся более суток. Оно особенно ценится в парфюмерии арабских шейхов и султанов. Аромат крепкий, сладко-древесный, почти бальзамический, сходный с запахом стиракса, ветивера, сладостью напоминающий сандал.

Аромат масла древесины агарового дерева (дерево Уд), относится к группе афродизиаков и отличается очень высокой стоимостью (дороже золота). Получение этого масла древнейший процесс, хранившийся в тайне тысячелетиями. Восточные ароматы с маслом дерева уд — это старинный рецепт, известный небольшому кругу посвященных.

На основе этого афродизиака изготавливаются дорогостоящие препараты, предназначенные для лечения полового бессилия.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 180. Эта здесь, чтобы передать вам императорский указ**

Яо Ши, названная матерью, почувствовала, как внутри снова поднимаются горе и печали этиx многих лет, что истощили ее.

Она прикрыла рот рукой, но не могла сдержать рыдания. Ван Чуань и Хуан Цюань стояли рядом с ней и смотрели на Фэн Юй Хэн со слезами на глазах. Они произнесли:

— Cпасибо, — но они не смогли сказать: "Спасибо второй молодой госпоже за то, что попросили нашего прощения и пощадили наши жизни".

Сян Жун быстро прошла вперед и опустилась на колени рядом с Фэн Юй Хэн. Поклонившись Яо Ши, она сказала:

— Сян Жун приветствует мать.

Яо Ши больше не могла сдерживаться и начала плакать.

Hекоторое время люди поместья Фэн взволнованно вздыхали. Даже Фэн Цзинь Юань вспомнил времена, когда семья Яо процветала. Kак хорошо тогда Яо Ши управляла поместьем Фэн!

Видя, что все рыдают, Фэнь Дай моргнула и немедленно начала реагировать. Она собиралась скопировать действия Сян Жун и пойти поклониться, чтобы признать новую мать; однако услышала, как Фэн Чэнь Юй сказала:

— Как только ты назовешь ее матерью, не будет никаких шансов для тебя и твоей матери после этого.

От этих слов Фэнь Дай остановилась на месте.

Фэн Цзинь Юань слегка обрадовался. Eго вторая дочь не принесла кота домой. Это позволит ему быть менее напуганным. Он лично видел, как кот откусил палец молодой госпожи семьи Бу. Tакое существо дома всегда заставляло людей волноваться. Наблюдая некоторое время, как все плачут, он не мог не заскучать немного. Он решил, что спокойно может разрушить эту несчастливую атмосферу:

— Все же хорошо. Какой смысл плакать? Вечер поздний, идите отдыхать!

Фэн Юй Хэн, однако, не согласилась:

— A-Хэн только что вернулась в поместье. Естественно, я должна пойти поприветствовать бабушку.

Когда бабушка Чжао, которая стояла в толпе, услышала это, ее рыдания стали еще громче:

— Вторая молодая госпожа! Старейшая госпожа действительно не зря скучала по вам! Навестите старейшую госпожу. Она целыми днями твердит, что вторая молодая госпожа вовсе не умерла. Она почти ослепла от слез.

Эти слова были преувеличением, но не ложью. Основательница действительно провела свои дни в печали из-за смерти Фэн Юй Хэн. Она также была раздосадована тем, что не могла встать с постели. Чем больше она думала об этом, тем больше злилась. Ее десны опухли, и горло мешало ей говорить. Теперь она могла только смотреть на потолок и сопеть.

Когда она услышала новость, что Фэн Юй Хэн не умерла, а вместо этого оказалась во дворце, даже получила титул окружной принцессы второго ранга, основательница в восторге даже хотела подняться с кровати. Но ее тело не справилось с этой задачей. Она пыталась несколько раз, но не могла пошевелиться. Она могла только послать бабушку Чжао во двор посмотреть.

Фэн Юй Хэн слышала, как Бань Цзоу упоминал об этом раньше, и знала, что основательница действительно беспокоилась о ней. Хотя это не заставило ее почувствовать себя тронутой, это было лучше, чем вернуться в поместье, где никто о ней не заботился.

— Идем! — Фэн Юй Хэн увела Яо Ши в сторону двора Изящного Спокойствия. — Это позволит мне взглянуть на спину бабушки. Мое отсутствие в поместье действительно заставило бабушку страдать от больших обид.

Остальные не последовали за ней — остались во дворе. Только Фэн Юй Хэн, Яо Ши и бабушка Чжао ушли с Хуан Цюань и Ван Чуань. Фэн Цзинь Юань смотрел на маленькую фигуру впереди и вдруг почувствовал, как что-то ярко полыхнуло в глубине его сердца.

Шпилька Феникса, лук Хоу И, окружная принцесса второго ранга, вотчина... Среди его дочерей, какая из них точно обладала судьбой Феникса?

Группа Фэн Юй Хэн прибыла во двор Изящного Спокойствия, и служанка немедленно поприветствовала их, запаниковав. Увидев, что Фэн Юй Хэн действительно вернулась, она тут же улыбнулась:

— Эта слуга кланяется второй молодой госпоже! — служанка умела обращаться с людьми. Увидев Фэн Юй Хэн, она не сказала многого, прежде чем трижды поклониться. Только тогда она произнесла: — Старейшая госпожа действительно до последнего надеялась, что вторая молодая госпожа вернется!

Бабушка Чжао вытерла еще несколько слез и услышала, как Фэн Юй Хэн спросила служанку:

— Как бабушка?

Та привела их внутрь, отвечая:

— В самом начале она только плакала. Услышав, что вторая молодая госпожа все еще жива, она с тревогой хотела встать с кровати. Двое других служанок укладывают ее.

Фэн Юй Хэн больше не задавала вопросов и увеличила скорость. Сделав всего несколько шагов, она вошла и услышала ее крики:

— Найди носилки! Быстро иди и найди носилки! Моя внучка вернулась, так как я могу лежать здесь? Я должна пойти к воротам, чтобы поприветствовать ее! Моя бедная внучка! Моя бедная А-Хэн!

— Бабушка! — на сердце Юй Хэн потеплело. Pысью подбежав к кровати (две служанки быстро уступили ей место), она сказала: — А-Хэн вернулась.

Она потянулась и взяла основательницу за руку, почувствовав при этом всплеск настоящей любви.

Основательница ошеломленно уставилась широко раскрытыми глазами на Фэн Юй Хэн. Долгое время она не могла издать ни единого звука. Бабушка Чжао немного заволновалась и тронула ее, тихо сказав:

— Старейшая госпожа, вторая молодая госпожа вернулась.

— Моя А-Хэн! — с этим внезапным криком основательница громко заплакала. Если добавить к этому еще и ее хриплый голос, то ее плач был душераздирающим.

Яо Ши не могла спокойно реагировать на такие сцены и вытерла слезы за спиной Фэн Юй Хэн. В то же время про себя она посетовала на холодную и бесчувственную усадьбу Фэн, но вслух же сказала:

— A-Хэн, твоя бабушка действительно пережила много трудностей. Даже эта травма спины была результатом ее желания выплеснуть свой гнев из-за тебя, ударив Хань Ши. В результате она вывихнула спину.

Фэн Юй Хэн слышала о том, что случилось в тот день, и кивнула:

— Бабушка, ты не должна волноваться. А-Хэн может вылечить это. А-Хэн вернулась и определенно не позволит бабушке так страдать.

Бабушка и внучка немного поболтали, и настроение ее окончательно вернулось в норму. Снова взглянув на Яо Ши, она вдруг вспомнила новость, которую услышала ранее, и быстро спросила:

— Император действительно постановил вернуть тебя на должность главной жены?

Яо Ши кивнула, но счастья на ее лице отсутствовало. Для нее эта новость не была чем-то, чему она могла бы радоваться. У нее больше не осталось и следа чувств к Фэн Цзинь Юаню. Если бы она оставалась наложницей, она смогла бы провести всю жизнь, прячась. Но когда она подумала о своих детях, то поняла, что ей все равно придется стиснуть зубы и согласиться на должность главной жены.

Основательница видела, что Яо Ши несчастна, но не знала, как утешить ее. Вместо этого она тяжело вздохнула и сказала:

— Думай больше о детях. Сын и дочь первой жены определенно звучит лучше, чем сын и дочь наложницы.

— Невестка понимает, — кивнула Яо Ши. То, как она говорила о себе, изменилось. Только тогда основательница улыбнулась про себя.

К сожалению, эта улыбка не осталась на ее лице надолго — она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала бабушке Чжао:

— Бабушка Чжао, сходи обратно во двор, чтобы позвать отца и всех остальных во двор Изящного Спокойствия. Просто скажи, что у А-Хэн все еще есть императорский указ, который еще не был прочитан.

— Есть еще императорский указ? — все были ошеломлены, и основательница быстро спросила ее: — Что за указ? Он хорош или плох?

Фэн Юй Хэн слабо улыбнулась, но ничего не сказала.

У бабушки Чжао не было другого выбора, и она могла только выполнить приказ.

Яо Ши тоже бросила на нее пытливый взгляд и увидела, как Фэн Юй Хэн успокаивающе улыбнулась.

Три мастера в комнате больше не разговаривали. Основательница лежала в постели, ее глаза дико вращались. В глубине души она гадала, что же такого содержится в императорском указе, упомянутом Фэн Юй Хэн? С тех пор как Яо Ши стала главной женой, а она сама стала окружной принцессой второго ранга, что еще могло случиться с семьей Фэн?

Независимо от того, сколько основательница размышляла, она не могла понять; однако, раз вызвали все поместье, это определенно было что-то, связанное с семьей Фэн. Слабое беспокойство поднялось в ее сердце. Когда Фэн Юй Хэн только что вернулась, она была счастлива, но боялась, что эта вторая внучка принесет плохие новости семье. В нынешней ситуации семья Фэн действительно не сможет справиться со всем!

Вскоре все последовали за Фэн Цзинь Юанем и быстро вошли во внутренний двор Изящного Спокойствия. Фэн Цзинь Юань был мрачен, а выражение его лица было чрезвычайно угнетенным. Он быстро подозвал к себе Сян Жун и тихо спросил:

— Отец спросит тебя еще раз. Ты действительно не знаешь, о чем говорит императорский указ, что держит в руке твоя вторая сестра?

Сян Жун была на грани истерики. Всю дорогу Фэн Цзинь Юань спрашивал ее, но она действительно ничего не слышала об императорском указе!

Увидев, что он не мог получить ответы, Фэн Цзинь Юань покачал головой и вздохнул. Сделав большой шаг, он вошел в комнату основательницы. Люди позади него быстро последовали за ним, а Ань Ши утешила Сян Жун:

— Все в порядке. Твой отец просто спрашивает. Он не будет винить тебя.

Сян Жун кивнула. Независимо от того, будет ли он обвинять ее или нет, она не возражала. Она знала, насколько холоден этот отец, поэтому у нее не было никаких реальных надежд на проявление отцовской любви.

Наконец, все вошли в комнату. Основательница повернулась, чтобы посмотреть на Фэн Цзинь Юаня и специально указала на Фэн Юй Хэн, чтобы заставить его хорошенько рассмотреть свою дочь. Она особенно хотела разобраться с тем его настаиванием на том, что ее вторая внучка умерла. Но императорский указ Фэн Юй Хэн был похож на большой валун, покоившийся на ее груди. Она почти не могла дышать.

— Ты сказала, что есть еще императорский указ? — Фэн Цзинь Юань даже не назвал ее по имени, сразу же перешел к главному.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и встала. Не отвечая, она вместо этого задала вопрос:

— Отец, теперь, когда моя мать вернулась на положение первой жены, ты счастлив или несчастлив?

Фэн Цзинь Юань не думал, что она задаст такой вопрос, поэтому был слегка удивлен. После этого он сказал:

— Естественно, отец счастлив, — полуправда-полуложь. С точки зрения чувств Яо Ши не было места в его сердце. С точки зрения общей ситуации семьи Фэн, и учитывая то, как император начал хорошо относиться к семье Яо, восстановление Яо Ши в качестве главной жены семьи Фэн было хорошей вещью. Поэтому он добавил: — Твоя мать не испытала незначительных трудностей. Отец обязательно все компенсирует.

Яо Ши нахмурилась еще сильнее и подсознательно отступила на полшага назад за Фэн Юй Хэн. И отвернулась, она даже не хотела смотреть на него.

Фэн Юй Хэн крепко держалась за Яо Ши и спросила ее:

— Сейчас не думай обо мне и Цзы Жуе. А-Хэн спросит тебя, хочешь ли ты быть главной женой семьи Фэн и его официальной женой?

— Я не хочу, — Яо Ши покачала головой.

— Если ты не хочешь, то не знаешь, что хорошо для тебя! — яростно вскричал Фэн Цзинь Юань, он был очень недоволен.

Только тогда Яо Ши посмотрела на него, рассердившись:

— Когда моя семья Яо страдала, вы бросили нас троих, мать и детей, глубоко в горы. Теперь, когда моя семья Яо начала возвращаться, вы знаете, что нужно проявить добрую волю. Фэн Цзинь Юань, что вы за человек на самом деле?

Этими словами она озвучила мысли всех наложниц, включая Хань Ши.

Они все были людьми, которые жили с Фэн Цзинь Юанем в течение многих лет. И все они отлично видели его поведение. То, что сказала Яо Ши, не было неправильным. Такой мужчина определенно не стал бы рисковать ради женщины, даже если бы она была его официальной женой.

Столкнувшись с вопросом Яо Ши, Фэн Цзинь Юань не знал, как он должен ответить. В то время все решал он сам. Теперь, когда они начали расплачиваться с ней по долгам, он действительно не знал, что сказать.

Но он был недоволен, что Яо Ши лишила его дара речи, поэтому сказал:

— Возвращение на должность главной жены было намерением императора. Если у тебя есть возражения, иди и пожалуйся императору!

— Нет необходимости, — сказала Фэн Юй Хэн, на ее лице появилась слабая улыбка. — Эта окружная принцесса второго ранга уже вернулась домой. Естественно, я должна буду защитить свою мать; более того, император уже выразил свою волю, — говоря это, она залезла в рукав и вытащила императорский указ. — Прибыл императорский указ. Премьер-министр Фэн Цзинь Юань и все присутствующие в поместье, получите указ!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 181. Право на взаимный развод**

Фэн Цзинь Юань нe смел быть небрежным. Подобрав xалат, он опустился на колени:

— Этот чиновник, Фэн Цзинь Юань, принимает императорский указ!

Женщины позади него опустились на пол. Яо Ши тоже вернулась и преклонила колени перед ней. Все беспокоились, пытаясь угадать содержание императорского указа.

Hо на самом деле содержание императорского указа было очень простым. Всего несколькими словами порядок поместья Фэн был потрясен еще раз:

— Дочь семьи Яо, Яо Цянь Жоу, мы предоставляем вам право на взаимный развод с Фэн Цзинь Юанем.

Фэн Цзинь Юань был совершенно сбит с толку и внезапно поднял голову, торопясь спросить:

— Что ты сказала?

Яо Ши была шокирована. Чуть раньше она обдумывала, как ей следует вести себя с Фэн Цзинь Юанем после того, как она снова стала главной женой. Она также задавалась вопросом, что будет делать, если тот захочет остаться на ночь в павильоне Eдиного Благоденствия, и сможет ли она прогнать его. Но в мгновение ока Фэн Юй Xэн дала ей такое потрясающее право.

— Отец случайно оговорился, — Фэн Юй Хэн перевернула императорский указ, позволяя Фэн Цзинь Юаню увидеть содержание. — Это сказал отец-император, и это не намерение А-Хэн.

— Это... — Фэн Цзинь Юань никогда не думал, что этот капризный император на самом деле издаст такой императорский указ! Он предоставил женщине право на взаимный развод с мужем! Этого никогда не случалось в истории, не говоря уже о Да Шунь!

Фэн Цзинь Юань онемел.

Люди семьи Фэн тоже лишились дара речи.

Основательница лежала в постели с широко открытым ртом, но не могла издать ни единого звука. Kогда эта вторая внучка не вернулась, она каждый день думала о ней. Однако после возвращения та преподнесла семье Фэн ряд неожиданных сюрпризов. Право на взаимный развод находится в руках женщины! Насколько же велико унижение для мужчины?

Конечно, когда одни люди счастливы, другие — волновались, а когда одни волновались, другие были счастливы. Например, Чэнь Юй и Фэнь Дай вместе с Хань Ши были очень счастливы, услышав этот императорский указ. Хань Ши смеялась про себя над Фэн Юй Хэн, считая, что та разрушила себя своими собственными хитростями. Она на самом деле получила такой императорский указ для своей матери! Хань Ши действительно не знала, помогала ли она Яо Ши или копала ей яму.

Однако то, чего Хань Ши не знала, так это того, что положение главной жены семьи Фэн было совершенно бесполезным и для Фэн Юй Хэн, и для Яо Ши. Фэн Юй Хэн определенно не позволит, чтобы ее жизнь и жизнь матери зависели от поместья Фэн. Mоя жизнь принадлежит мне, а не небесам. Если даже небеса не имеют права голоса, то почему поместье Фэн обладает им?

— Мать, — Фэн Юй Хэн посмотрела на Яо Ши, — позаботьтесь об императорском указе. В будущем, если…

— Нет необходимости продолжать! — Яо Ши протянула руку и взяла императорский указ. Не дожидаясь, пока Фэн Юй Хэн закончит говорить, она приняла решение: — C сегодняшнего дня я развожусь с Фэн Цзинь Юанем! Я пройду через этот развод, как главная жена. Мои дети все еще будут сыном и дочерью первой жены семьи Фэн. Конечно, я ничего не скажу, если у премьер-министра Фэн будут другие договоренности. Я верю, что моим детям не придется полагаться на славу семьи Фэн, чтобы выжить. Одному ребенку был присвоен титул окружной принцессы второго ранга и дарована земля, в то время как другой — личный ученик императорского наставника Е Жуна. Стоит ли опасаться, что у них не будет хорошего будущего?

Яо Ши знала об угрозах и перечислила благородное положение каждого из своих детей. Фэн Цзинь Юань, подумай об этом сам. Осмелишься ли ты принять меры против таких детей?

Фэн Цзинь Юань был настолько взбешен, что его чуть не вырвало кровью! В глубине души он понимал, что даже если Яо Ши разведется с ним, эта пара детей определенно останется сыном и дочерью первой жены семьи Фэн. В этой жизни, если император ничего не скажет, он не посмеет предпринять никаких действий против этих брата и сестры.

— Цянь Жоу! — громко крикнула ей основательница: — Ты должна хорошо подумать!

Даже Ань Ши немного встревожено потянула Яо Ши за рукав:

— Старшая сестра, ты наконец-то пережила все неприятности. Зачем проходить через все это?

Сян Жун, однако, слегка покачала головой и потянула Ань Ши на себя, тихо сказав:

— То, что сделала мать, не неправильно.

— Что понимает такой маленький ребенок, как ты? — Ань Ши не поняла слов дочери и заворчала на нее, а потом посоветовала Яо Ши: — Ты уже столкнулась со столькими трудностями за эти годы. Теперь, когда должность главной жены вернулась в руки старшей сестры, почему ты хочешь уйти?

Яо Ши слегка улыбнулась и встала. Повернувшись лицом ко всей семье Фэн, она подняла императорский указ и громко сказала:

— Я, дочь Яо Сяня, Яо Цянь Жоу, объявляю о своем разводе с Фэн Цзинь Юанем. С этого дня брак между мужчиной и женщиной больше не действителен!

У нее на руках был императорский указ! Даже если Фэн Цзинь Юань был против, что он мог сказать? Он мог только свирепо посмотреть на Яо Ши и сквозь зубы проговорить:

— Я только надеюсь, что ты не пожалеешь об этом!

— Я определенно не пожалею об этом.

Этими словами она разорвала все отношения с Фэн Цзинь Юанем.

Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на Яо Ши и сразу же сказала:

— Дорогая мама, с сегодняшнего дня А-Хэн и Цзы Жуй будут защищать тебя.

Сян Жун тоже встала, подошла к Яо Ши, а затем уважительно поклонилась:

— Тетя Яо, поздравляю.

— Ты — позор! — из-за поздравления Сян Жун Фэн Цзинь Юань был взбешен до такой степени, что чуть ли не дышал огнем. Окружная принцесса второго ранга не была той, кого он мог ударить, но он мог побить эту дочь. Поэтому он встал и поднял руку, чтобы ударить Сян Жун.

Но прежде чем он смог нанести удар, заговорила Фэн Юй Хэн:

— Отец, было бы лучше не оскорблять всех своих дочерей сразу. Прежде чем ударить ее, хорошенько подумайте о последствиях.

Рука Фэн Цзинь Юаня остановилась. То, что сказала Фэн Юй Хэн, не было неправильным. Если сейчас он ударит Сян Жун, то потеряет сердце этой дочери. Эта третья девочка уже ладила с Фэн Юй Хэн. Если он начнет так вести себя сейчас, то она станет еще холоднее. Из оставшихся двух Чэнь Юй уже стала частичной пустышкой, а Фэнь Дай не была той, кого можно было представить обществу.

Его сердце дрогнуло от удушья. Рука, которую он поднял, смущенно опустилась. Он посмотрел на Сян Жун, затем — на Яо Ши, а потом, наконец, перевел свой взгляд на лицо Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань начал сожалеть. Он сожалел, что выгнал Яо Ши из поместья. Он сожалел, что послал мать и детей в горы на северо-западе. Но кто знал, что отношение разъяренного императора к семье Яо настолько улучшится? Кто мог знать, что у Фэн Юй Хэн будут такие блестящие перспективы на сегодняшний день? Кроме того, никто не мог даже предположить, что загадочный и капризный девятый принц будет так заинтересован его второй дочерью!

Фэн Цзинь Юань чувствовал бесконечное отчаяние. Глядя на Фэн Юй Хэн, он безучастно спросил:

— Если бы отец не отправил тебя на северо-запад, результат был бы таким же, как сегодня?

Фэн Юй Хэн внезапно ярко улыбнулась. Как феникс, только что возрожденный из пламени с ослепительными крыльями, она сказала Фэн Цзинь Юань правду:

— Если бы не три года в горах на северо-западе, то меня сегодня не существовало бы. Отец, ваша дочь больше не такая, как раньше.

Фэн Цзинь Юань покинул двор Изящного Спокойствия при поддержке Чэнь Юй, которая постоянно говорила ему:

— Отец, не унывайте. Несмотря ни на что, Чэнь Юй всегда будет рядом с отцом. Чэнь Юй не оставит отца.

Но зачем ему Чэнь Юй?

Болезнь третьей принцессы была излечена, а третий принц лишился нефритовой шахты. Армия, которую он создавал снаружи, разбежится без поставок провианта и прочего необходимого, а его семья Фэн больше не обладала поддержкой семьи Чэнь. Они еще не начали сотрудничать, но неужели это вот так и закончится? Он, взвесив все и вся, выбрал третьего принца, но не думал, что это приведет к такому результату.

— Отец, — Чэнь Юй, идя рядом с Фэн Цзинь Юанем, наклонилась ближе к нему и, понизив голос, сказала: — прямо перед отъездом из округа Фэн Тун, третий дядя пришел увидеться с Чэнь Юй. Он дал мне немного денег. Если они нужны отцу, то вы должны сказать Чэнь Юй.

Он был поражен и неосознанно спросил:

— Сколько тебе дали?

— Один миллион таэлей.

— Так много? — Фэн Цзинь Юань был немного удивлен. — Разве семья Чэнь уже не перестала заниматься бизнесом в столице? Так как они получили столько денег? — он не пошел дальше, но начал размышлять. Дать такую большую сумму Чэнь Юй — кажется, богатство семьи Чэнь все еще довольно велико.

— Они не ведут бизнес в столице, но все еще занимаются им за пределами провинции, — Чэнь Юй сопроводила Фэн Цзинь Юаня до входа в Сосновый двор, но не стала входить. — Чэнь Юй не знает, что можно сделать, чтобы помочь отцу, и я действительно в растерянности. Надеюсь, отец позаботится о своем теле. Когда отец столкнется с неприятностями, вы должны рассказать об этом Чэнь Юй, — она выпалила эти слова, потом развернулась и ушла.

Фэн Цзинь Юань наблюдал за уходящей Чэнь Юй и вспоминал усилия, которые потратил на развитие этой дочери. Он не смог бы избавиться от ненависти, которую испытывал к Фэн Цзы Хао, даже выкопав и изуродовав его труп. Если бы не его такой никчемный сын, его Чэнь Юй все еще занимала бы положение дочери первой жены. У Фэн Юй Хэн не было бы шанса стать окружной принцессой второго ранга, так что Яо Ши не имела бы шансов развестись с ним. Семья Фэн выглядела бы такой же, как и раньше.

Все это вызвал Фэн Цзы Хао!

Правильно! Он все еще должен был расплатиться с Фэн Цзы Хао. Хотя он уже был мертв, его воспитывала Чэнь Ши. Он может побеспокоить семью Чэнь, чтобы погасить этот долг.

Семья Чэнь могла дать один миллион для своей племянницы, так что он определенно мог получить от них еще больше денег.

То, о чем он думал, не было неправильным, но, к сожалению, в это самое время в павильоне Единого Благоденствия Фэн Юй Хэн отдавала приказ Ван Чуань и Хуан Цюань — позаботиться о чем-то очень тесно связанном с Фэн Цзинь Юанем:

— Пойдите и выясните, какие виды бизнеса семья Чэнь имеет вне Да Шунь. Я действительно не знаю, насколько их дела успешны в последнее время, учитывая, что они нашли возможность не позволить мне въехать в округ Фэн Тун. Я обижена ими, как я могла забыть о таких вещах?

Хуан Цюань и Ван Чуань были настроены решительно, особенно первая, немедленно выразившая свои чувства:

— Мы сожжем их, когда найдем.

— Все из августейшего дворца любят поджигать? — Фэн Юй Хэн шлепнула себя по лбу, прикрыв глаза.

— Его высочество однажды сказал, что поджог — самый удобный метод, — ответила Ван Чуань.

— Это нехорошо, — она быстро покачала головой. — Сжечь дворец — это нормально, но поджог магазинов абсолютно не приемлем. Пока просто расследуйте. После того как закончите, передайте результаты Цин Юй. Пусть она придумает, как превратить деньги семьи Чэнь в наши.

Хуан Цюань и Ван Чуань почувствовали, что эта идея превосходна. Хихикая, они ушли, чтобы начать выполнять задание.

Яо Ши все это время сидела рядом с Фэн Юй Хэн. Слушая, как они говорят, она чувствовала, что это было свежо и ужасающе. Все это заставило ее немного занервничать.

Увидев, как две девушки уходят, она быстро спросила:

— Все будет в порядке? Семья Чэнь опытна в ведении бизнеса. Они управляют этими предприятиями более десяти лет. Как их можно так легко разрушить?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала ей:

— Мама, не волнуйтесь. Люди семьи Чэнь действительно искусны, но с нашей Цин Юй не так легко иметь дело. Кроме того, разве у нас нет Ван Чуань и Хуан Цюань? Они так много лет провели во дворце, так что использовать некоторые трюки было бы просто.

Видя ее уверенность, Яо Ши больше не возражала, только сказала:

— Мама верит, что независимо от того, что ты сделаешь, ты добьешься успеха, — произнеся это, она вздохнула и подняла глаза, чтобы посмотреть на павильон Единого Благоденствия. Все еще неуспокоившаяся, она продолжила: — С этого момента мне больше никогда не придется туда идти. Я провела в этом поместье почти двадцать лет, и, наконец, эта жизнь закончилась.

Фэн Юй Хэн встала и подошла к Яо Ши. Взяв ее за руку, она сказала:

— Во время банкета император сказал, что этот павильон Единого Благоденствия станет поместьем округа, и главные ворота будут открыты. В дальнейшем мама сможет входить и выходить, как вам захочется. Вам больше никогда не придется беспокоиться о мыслях семьи Фэн. Тетя Лань очень скучает по вам. Когда у вас будет время, просто сходите в гости, — видя, что у Яо Ши все еще утомленное выражение лица, она немного подумала и добавила: — Действия императора в последнее время, похоже, указывают на то, что дедушка по материнской линии и семья когда-нибудь вернутся в столицу. Мама, вы больше не сможете полагаться на семью Фэн, как раньше. Сможет ли семья Яо выстоять по возвращении в столицу, будет зависеть от ваших усилий. Поэтому вы должны стать более энергичной. Пусть не для себя, но вы должны сделать это для семьи Яо, для Цзы Жуя и меня. Мы должны бороться, чтобы обеспечить себе хорошее будущее.

Ее слова повлияли на Яо Ши, трудно описать чувство, возникшее из ниоткуда. Казалось, будущее, которое описала ее дочь, было светлым. Она чувствовала, что возродилась похожей на Фэн Юй Хэн после возвращения в столицу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 182. Кто трогал моего Ман Ту?**

Два дня cпустя павильон Eдиного Благоденствия был переименован в "Главный офис округа Цзи Ан", и его главные ворота открылись. Лунные врата, связанные с поместьем Фэн, Фэн Юй Xэн сделала еще меньше.

Hесмотря на все усилия Фэн Цзинь Юаня остановить распространение новости о его разводе с Яо Ши, не прошло и треx дней, как это стало известно всей столице. Рассказчики в чайных домах просто опустили имена и говорили о его поместье Фэн. Даже нищие на обочине дороги могли сказать несколько слов о разводе.

Еще одна история, которая обсуждалась вместе с делом о "разводе премьер-министра", была исчезновением Бу Цуна.

— По-видимому, лорд Бу, Бу Бай Ци, отправился на восток в поисках Бу Цуна, но семья Бу получила сообщение по почте, что он до сих пор не найден, — Ван Чуань расчесывала волосы Фэн Юй Хэн, рассказывая ей о том, что слышала за последние пару дней.

— Почему лорд Бу отправился на поиски на восток? — не понимала Фэн Юй Хэн.

— Потому что Бу Цун — генерал, отвечающий за восточную границу. Если он уехал, то на восток.

— Прежде всего, он должен разобраться, почему он должен был уехать, — Фэн Юй Хэн так не думала. — Oн также должен определить, где его видели в последний раз.

Это было то, что Ван Чуань знала очень хорошо:

— Последний раз его видели, когда он ехал в округ Фэн Тун. Он обстрелял все экипажи семьи Фэн и поспорил с премьер-министром Фэн. Затем взял кусок белой ткани и сказал, что этим попрощался с ушедшей так рано на тот свет молодой госпожой.

Фэн Юй Хэн беспомощно сказала:

— Ну, вот оно. Раз есть такая причина, он определенно не мог поехать в сторону военного лагеря на востоке. Бу Цун не глуп. Хотя мы с тобой понимаем, что семья Фэн использует свой чиновничий статус как доспехи. Если Бу Цун хочет иметь дело с ними, то нет абсолютно никакой необходимости забирать армию с восточной границы. Но если мы так думаем, это не значит, что такие мысли будут у всех. Если кто-то соединит это все вместе, то это действительно станет фатальной катастрофой для семьи Бу.

— Молодая госпожа хочет сказать, что Бу Цун все еще движется по направлению в округ Фэн Тун?

— Он должен был поехать туда, но отсюда не следует, что он делает это ради того, чтобы найти меня, — она поиграла со своими колоколообразными серьгами, а затем начала пытаться понять Бу Цуна.

Ван Чуань не спрашивала дальше, вместо этого начала думать сама. Через некоторое время она охнула и заговорила:

— Может быть, у него есть какая-то другая цель? Поиски юной госпожи — это просто отвлекающий маневр?

— Должно быть, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Но мы не можем обвинять его так просто. Основываясь на твоем рассказе о том дне, его желание найти меня — искреннее, но в то же время у него должно быть что-то еще, нечто более важное. И это, скорее всего, не должно стать известно другим.

— Тогда лорду Бу, который будет искать его на востоке, тоже нужно просто посмотреть на все со стороны, — Ван Чуань позаботилась о нескольких последних прядках, а затем похлопала ее по плечу: — Я закончила с вашими волосами. Юная госпожа, взгляните и убедитесь, что вам нравится.

Фэн Юй Хэн никогда не заботилась о прическе. Как она однажды сказала: лучше всего просто небрежно связать их сзади; тем не менее Ван Чуань продолжала каждый день укладывать ее волосы должным образом. Она даже часто меняла форму прически, что в конечном итоге поднимало Фэн Юй Хэн настроение.

— Cемья Бу всегда считала себя умной, а всех остальных — глупыми, — она жестом, которого Ван Чуань не понимала, показала, что все в порядке и ее устраивает получившееся творение рук человеческих, и продолжала говорить о Бу Цуне: — Хотя такая уловка может обмануть большинство людей, но не умных старых лис. Я верю, император и Сюань Тянь Мин тоже догадались об этом, но они просто хотят дать Бу Цуну еще немного времени, чтобы увидеть, какова его истинная цель.

Пока эти двое говорили, вошла Цин Шуан. Эта служанка вошла в павильон Единого Благоденствия еще до того, как они отправились в округ Фэн Тун. Фэн Юй Хэн держала ее здесь все это время. Она проделала очень хорошую работу по уборке двора.

— Юная госпожа, были принесены поздравительные дары. Список уже написан. Пожалуйста, взгляните, — Цин Шуан передала бумагу Фэн Юй Хэн, а затем отступила на пару шагов и почтительно встала в сторону.

С тех пор, как павильон Единого Благоденствия стал офисом округа и его ворота были открыты, нескончаемый поток людей приходил поздравить ее. В первый день дары прислал почти весь императорский дворец. Бесконечное количество приятных вещиц прибыло с представителями императора, императрицы, императорской наложницы Юнь и других императорских наложниц. Из габаритных подарков была всевозможная мебель. Из небольших — аксессуары. Были также ткани и одежда. На второй день это были представители принцев, лордов, великой княжны и других важных фигур. Они тоже прислали всякую всячину. На третий день свою добрую волю пришли выразить чиновники с первого по третий ранг и женщины их поместий. Хотя вещи, которые они посылали, нельзя было считать ценными, они все равно были хороши. Теперь, на четвертый день, люди, которые пришли с подарками были из семей чиновников четвертого ранга и ниже. Качество подарков также упало на уровень, в конце концов, они были ограничены своими рангами. Они действительно не могли дарить дорогие подарки.

В предыдущие три дня Фэн Юй Хэн лично получала подарки и чрезвычайно устала. Сегодня Цин Шуан приняла решение не звать ее. Вместо этого она записывала все подарки на бумагу и теперь передала записи ей. Люди, которые пришли с подарками, знали, что их звания низки, поэтому они не считались достойными быть лично принятыми окружной принцессой второго ранга. Возможность подарить подарок уже была достаточно редкой. Они даже наградили Цин Шуан множеством хороших вещей.

Фэн Юй Хэн бросила короткий взгляд на список и почувствовала, что с ним нет никаких проблем, поэтому вернула его Цин Шуан, а затем сказала ей:

— Начиная с сегодняшнего дня, забирай часть подарков и вручай их слугам этого поместья. Как и что дарить — решай, исходя из их возраста и предпочтений. Или пусть выбирают сами. Просто сохраняй записи. Когда Цин Юй вернется, доложи ей об этом.

Цин Шуан быстро поблагодарила ее за милость, а затем покачала головой и сказала:

— Молодая госпожа, нет необходимости забирать подарки. Эта слуга сегодня уже получила много хороших вещей. Каждая дама и молодая госпожа сделала этой скромной подарок. Эта слуга не смеет наслаждаться ими в одиночку и собиралась рассказать об этом молодой госпоже, чтобы вы помогли разделить полученные мной дары между остальными слугами.

Фэн Юй Хэн была очень довольна столь понимающей Цин Шуан, но не могла принять это. Все же это — часть правил бытия чьим-то мастером.

— Так как они были вручены тебе, позаботься о них. Нет необходимости беспокоиться о том, что их слишком много. В любом случае настанет день, когда тебе нужно будет выйти замуж. Считай, что копишь приданое. Изымая часть присланных подарков для наград, рассчитывай и на себя тоже.

Цин Шуан почувствовала невероятную благодарность. Фэн Юй Хэн была одновременно щедрой и доброй. Она никогда не считала, что подобное возможно, до того, как ее выбрала Цин Юй для работы в поместье.

Она немедленно опустилась на колени и поклонилась Фэн Юй Хэн:

— Эта слуга благодарит юную госпожу за великую благодать.

— Ты можешь встать. Здесь не так много правил. Тебя выбрала Цин Юй, так что я доверяю тебе, — этими словами она не только завоевала сердце Цин Шуан, но и подтвердила полномочия Цин Юй. В конце концов, этими слугами будет управлять именно эта служанка. Она понимала, что должна повысить ее престиж. Только так она могла быть спокойна.

После того как Цин Шуан поблагодарила ее, она ушла, чтобы разделить награду. В комнате остались только Фэн Юй Хэн и Ван Чуань. Внезапно открытая дверь захлопнулась сама по себе. Фэн Юй Хэн была шокирована, но сразу поняла, что произошло. Беспомощная, она сказала:

— Бань Цзоу! В следующий раз, когда появишься, можешь сделать это немного более изобретательно?

Ван Чуань тоже онемела. Что он делал? Играл роль призрака посреди дня?

Перед их глазами мелькнула тень, и материализовался Бань Цзоу.

— Уже достаточно холодно, чтобы оставлять дверь открытой. Разве не хорошо, что я помог вам закрыть дверь? — этот парень с непроницаемым лицом закатил глаза. Затем он очень быстро помрачнел и сказал Фэн Юй Хэн: — Кот умер.

— Что? — Фэн Юй Хэн подскочила, услышав это. — Маньтоу? — в тот день после банкета император настоял на том, чтобы оставить кота, сказав, что собирается одолжить его на несколько дней. В то время она думала, что он хочет использовать зверька, чтобы улучшить отношения с императорской наложницей Юнь, поэтому согласилась. Кто мог предвидеть, что за несколько дней кот на самом деле умрет?

— Мастер, пожалуйста, обуздайте свое горе, — Бань Цзоу увидел выражение лица Фэн Юй Хэн и действительно не знал, что должен сказать. После нескольких минут обдумывания, он решил сказать именно эти слова.

— Обуздайте какое горе? — Ван Чуань сердито топнула ногой. — Быстро расскажи нам, как он умер?

— Видимо, он вдруг сошел с ума после банкета. Он метался по всему дворцу, бросался на землю и ударялся головой о столбы. В начале, император думал, что кот не привык быть с ним, поэтому нашел старые вещи императорской наложницы Юнь для игры; однако этот кот кусал людей всякий раз, как их видел. Слуги дворца не позволили императору приблизиться, но не посмели ударить кота. Они могли только найти клетку, чтобы загнать его туда. Император не позволил рассказывать вам или императорской наложнице Юнь, потому что боялся, что вы унесете кота. Никто не знал, что всего через несколько дней кот умрет.

Фэн Юй Хэн чувствовала печаль. Этот кот был очень мил, она привязалась к нему. Подержав его однажды, ей не хотелось отпускать его. Она думала, что император поиграет с ним дней десять, прежде чем вернет его ей. Даже позволила Цин Линь и некоторым другим слугам подготовить для него крошечную одежду. Они даже сделали три кошачьих туалета. Кто бы мог подумать, что они действительно услышат такую плохую новость?

— Маньтоу не мог сойти с ума без причины. Я в это не верю! — Фэн Юй Хэн почувствовала волну гнева, поднимавшуюся в глубине сердца. Черт возьми, в нее целилось множество людей, а теперь они решили перекинуться на ее кота? Она спросила Бань Цзоу: — Где труп?

— Он все еще во дворце, но его высочество седьмой принц сказал, что если мастер захочет, он может послать его сюда.

— Я хочу этого! Конечно, я этого хочу! — Фэн Юй Хэн сощурила глаза. — Я должна спросить Маньтоу, кто именно отравил его.

— Тогда, мастер, просто подождите в поместье. Не выходите на улицу. Я пойду и принесу его, — кивнул Бань Цзоу и в мгновение ока исчез.

Ван Чуань помогла Фэн Юй Хэн вернуться в кресло. Огонь в жаровне продолжал гореть, но ни в малейшей степени не грел.

— Молодая госпожа считает, что кто-то предпринял какие-то действия?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Не было никакой возможности, — она быстро вспомнила все, что произошло с того момента, как она получила кота, до того, как передала его императору. Не должно было произойти что-то из ряда вон до передачи животного в руки императору. Ведь тогда ни у кого не имелось мужества и способностей что-либо сделать. Значит, это случилось до этого.

Но независимо от того, что она думала об этом, она не верила, что в какое-то время Маньтоу к кому-то приблизился. Долго и упорно размышляя, она поняла, что единственной подсказкой было то, что он откусил палец Бу Ни Шан. Только одно это мгновение не находилось в ее власти.

— Палец... — подсознательно пробормотала она. Казалось, она что-то ухватила. Смутные предположения, но придется зайти еще дальше для подтверждения.

— Юная госпожа, что вы сказали? — Ван Чуань не разобрала, что она сказала.

Фэн Юй Хэн ответила ей:

— В ночь банкета Маньтоу откусил палец Бу Ни Шан. Если я угадала правильно, то проблема должна быть в этом, — кажется, ей нужно хорошенько исследовать труп.

Бань Цзоу вернулся после того, как Фэн Юй Хэн закончила обедать. Он не появился, но в воздухе раздался его голос:

— Его высочество принес кота!

После этого слуга, стоявший у ворот, доложил:

— Его высочество Чистосердечный правитель пришел повидать юную госпожу.

— Быстро пригласи его внутрь! — Фэн Юй Хэн встала, чтобы лично поприветствовать его.

Добравшись до переднего двора, она увидела Сюань Тянь Хуа в бледно-синей мантии. Он заходил, держа в руках деревянную коробку. Она нахмурила брови, быстро прошла вперед и уставилась на ящичек.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 183. Бу Ни Шан, я несу тебе возмездие**

Сюань Тянь Xуа был приглашен во двор Фэн Юй Хэн в павильоне Eдиного Благоденствия. Ван Чуань и Хуан Цюань увели его подождать в зал. Фэн Юй Хэн унесла деревянную коробку и бросилась прямо в комнату для хранения лекарств.

Занавески в той комнате всегда были закрыты: она сказала, что медицинские травы нужно хранить подальше от света. Kонечно, самая важная причина — дать ей войти в свое пространство, когда ей нужно. Жители павильона Единого Благоденствия знали ее привычки. Как только она входила в комнату-хранилище, никто извне не посмел бы нарушить ее уединение, даже если это было делом большой срочности. Поэтому Фэн Юй Хэн могла сохранить свою тайну.

В ее операционной имелся набор инструментов для вскрытия. Oна в течение многих лет была армейским офицером-медиком. Она лечила живых и вскрывала мертвых. Несмотря на то что она не была судебным медицинским экспертом, она не была невежественна относительно способов вскрытия.

Она осматривала труп кота около часа. Тело было подвергнуто различным испытаниям, которые, наконец, позволили Фэн Юй Хэн сделать заключение.

Проблему действительно вызвал палец!

Что удивило ее, так это то, что яд в организме Mаньтоу был точно таким же, как и тот афродизиак, что был использован на ней.

Когда-то она гадала, кто снабдил Фэн Чэнь Юй и Фэн Цзы Хао наркотиком. Теперь, она узнала ответ на этот вопрос. Если это Бу Ни Шан, то все очень легко понять. У нее имелись причина и мотив для совершения преступления. Добавив к этому смерть Маньтоу, Фэн Юй Хэн уже была уверена, что Бу Ни Шан затолкала наркотик себе под ноготь, прежде чем войти во дворец. Если бы не несчастный случай, возможно, она бы приняла меры на банкете.

Она ласково погладила тельце Маньтоу. Этот малыш защитил ее от нападения, но это стоило ему жизни.

Бу Ни Шан, долги крови погашаются кровью. Интересно, понимала ли она это?

Наконец, выйдя из комнаты хранения лекарств, Фэн Юй Хэн передала Сюань Тянь Хуа, который сидел в зале и пил чай, деревянную коробку и сказала:

— Просто похороните его во дворце. Отец-император, безусловно, тоже так думает.

Сюань Тянь Хуа кивнул и спросил:

— Ты обнаружила причину?

— Проблема в пальце Бу Ни Шан, — она повторила результаты своего обследования Сюань Тянь Хуа.

Тот нахмурился, услышав это, и начал анализировать ситуацию:

— Если это так, то Бу Ни Шан участвовала в том деле в округе Фэн Тун. Отец-император, безусловно, расследует смерть этого кота. Но если хочешь действовать сама, я могу тебе помочь. Но сейчас не лучшее время, чтобы полностью уничтожать семью Бу — Бу Цун все еще отсутствует.

Фэн Юй Хэн приняла это рассуждение к сведению. У нее было понимание относительно вопросов, касающихся Бу Цуна, и она знала, что нет никаких шансов на то, что император проигнорирует эту большую рыбу снаружи и примет меры против семьи Бу. Поэтому она приняла решение:

— Я хочу только Бу Ни Шан.

— Хорошо, тогда позаботься о себе, — кивнул Сюань Тянь Хуа. — Если тебе что-нибудь понадобится, найди меня в моем дворце, — он не остался в павильоне; забрав деревянную коробку, он ушел.

Фэн Юй Хэн последовала за ним и быстро спросила:

— Седьмой брат, когда Сюань Тянь Мин сможет вернуться?

— Трудно сказать, — ответил он, остановившись и повернувшись к ней.

— Ох, вот как, — она была немного разочарована, — все в порядке. Седьмой брат, теперь ты можешь вернуться. Будь осторожен на обратном пути.

Он несколько равнодушно оглядел ее, прежде чем повернуться и уйти.

Фэн Юй Хэн потянула Ван Чуань за рукав:

— Я чувствую, что настроение седьмого брата сегодня было странным.

— Как же я могла забыть об этом? — вдруг воскликнула Ван Чуань.

— Что такое? — Фэн Юй Хэн было крайне любопытно, почему все так.

— Поминки в честь матери его высочества седьмого принца зимой. Эта слуга не помнит точного дня, но каждую зиму его высочество уезжает, чтобы отдать дань уважения своей биологической матери.

— Неудивительно, — она, наконец, поняла, почему Сюань Тянь Хуа казался таким одиноким сегодня. Похоже, поминки будут в ближайшие дни.

В ту ночь Фэн Юй Хэн покинула окружной офис вместе с Бань Цзоу и направилась прямиком в поместье семьи Бу.

Бань Цзоу все еще ненавидел то, что Фэн Юй Хэн не знала цингун. Взять ее с собой означало, что он должен был медленно сопровождать ее. Она четко могла бежать, но настаивала на ходьбе. Это было действительно неудобно, поэтому он сказал:

— Мастер, если вы действительно неспособны идти быстрее, я могу нести вас.

Фэн Юй Хэн схватила его за руку и ответила ему:

— Попробуй немного побегать так, как я.

Тот попытался и обнаружил, что это работает. Его настроение быстро улучшилось.

С помощью цингуна их скорость значительно увеличилась. Когда двое достигли переулка, ведущего к поместью семьи Бу, Бань Цзоу внезапно замедлился.

Фэн Юй Хэн не спрашивала его о причине. Она знала, что тот не остановится просто так. В это время она услышала какое-то движение на улице.

Они забились в угол, а затем увидели двух девушек, спешно идущих в их направлении. Они шли, оглядываясь, явно опасаясь быть обнаруженными.

Фэн Юй Хэн широко улыбнулась — увидела, что эти девицы — Бу Ни Шан и ее служанка.

Она потянула Бань Цзоу за рукав:

— Эй! Угадай, зачем Бу Ни Шан покинула поместье посреди ночи?

— Откуда мне знать? — тот только головой покачал в ответ.

— Думаю, она встречалась со своим любовником, — сказала Фэн Юй Хэн, указывая на Бу Ни Шан. — Посмотри на пуговицы на ее воротнике — одна не застегнута. Она явно торопилась и немного нервничала, когда застегивала ворот. Вышла на улицу и снимала с себя одежду посреди ночи. Если это не встреча с любовником, то что еще это может быть?

— Мастер, вы можете прекратить говорить все это передо мной? — беспомощно вопросил Бань Цзоу.

Фэн Юй Хэн не избегала этих табу, но не хотела больше обращать внимание на Бань Цзоу. Она пришла за Бу Ни Шан и теперь решила поработать сама, сохранив намерение добраться до поместья Бу.

Она сразу же полезла в рукав и вытащила пару дротиков с транквилизатором. Прицелившись в двух людей в переулке, она позволила им сорваться с пальцев.

Бань Цзоу тупо смотрел на Фэн Юй Хэн и на то, как она использовала спрятанное оружие. Он не мог не сглотнуть:

— Мастер, если у вас есть такой способ борьбы, было бы прекрасно, поделись вы им со мной.

— Не возьми я тебя с собой, то кто бы позаботился о них? — Фэн Юй Хэн закатила глаза и указала на двух людей в обмороке: — Быстро! Иди!

Бань Цзоу больше ничего не сказал и двинулся к Бу Ни Шан. Дойдя до нее, он вытащил маленький бумажный пакет и, вскрыв его, высыпал белый порошок прямо ей в рот.

— Хотя его не сравнить с тем препаратом, что использовала она, это все еще один из лучших афродизиаков в борделях столицы. Мастер, не беспокойтесь. Он обладает тем же эффектом.

— Это хорошо, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Ей нужно дать шанс прочувствовать это на себе.

— Что делать с этой? — Бань Цзоу закончил накачивать Бу Ни Шан наркотиками и посмотрел на служанку. — Убить ее?

— Не надо! — Фэн Юй Хэн раздвинула губы в улыбке и засмеялась. — Лекарство из моего скрытого оружия достаточно сильно, чтобы она спала до рассвета. Через некоторое время мы посадим ее у ворот правительственных зданий. Проснувшись, она сможет напрямую пойти и отчитаться.

Бань Цзоу ничего не сказал, только закинул оба тела себе за спину, а затем кивнул Фэн Юй Хэн:

— Пойдемте! Сначала мы зайдем в правительственные здания, а потом я отведу вас в хорошее место.

Хорошее место, о котором говорил Бань Цзоу, на самом деле было просто пригородом столицы, переполненным мужчинами. После того как Фэн Юй Хэн услышала о том, что творят там эти толпы народа, она почти захлопала в ладоши.

Бу Ни Шан встретит такой конец. Она действительно хотела увидеть, разобьет ли эта девушка свою голову после пробуждения.

— Мастер, кажется, она реагирует, — двое людей уже добрались до пригорода и, пройдя немного вперед, достигли толпы мужчин. У Бань Цзоу на лице вдруг появилось очень неестественное выражение, и он сказал: — Можно я положу ее на землю и протащу по ней?

— Нет! — взгляд Фэн Юй Хэн был решительным. — Травмировать ее, уродовать или пачкать — это значит сделать лучший результат менее достижимым.

— Мастер, вы слишком много об этом думаете, — посоветовал ей Бань Цзоу. — Даже если эту суку бросить здесь, нет никакой гарантии, что она выберется живой.

— Даже так, не стоит, — Фэн Юй Хэн все еще не хотела этого делать, — просто потерпи еще немного. Pазве ты не говорил, что мы почти пришли?

Бань Цзоу действительно делал все возможное, чтобы удержать себя в руках. Препарат действовал на Бу Ни Шан, кроме того, работало и то лекарство, которое вколола ей Фэн Юй Хэн, чтобы уменьшить действие парализующего. Вскоре она стала корчиться на спине Бань Цзоу. То она обвивала его руками, то ногами. Даже ртом она присосалась к его шее. A еще девушка возбужденно стонала, и Бань Цзоу стал ярко-красным, почти окаменев от отвращения.

Фэн Юй Хэн забеспокоилась и ускорилась. Делая все возможное, чтобы не отставать от своего телохранителя, она бросилась к спящим вповалку мужчинам.

Когда они, наконец, добрались, Бань Цзоу уже больше не мог терпеть. Используя свой цингун, он бросил Бу Ни Шан прямо в центр.

Он кинул ее довольно яростно и, упав, она неосознанно вскрикнула от боли.

Однако этот вскрик разбудил спящих мужчин. Им, очень чувствительным к женским голосам, этот вскрик замкнул мозги и заполнил их сердца трудно скрываемой радостью. Один за другим они повыбегали, не надевая одежду, казалось, опасаясь, что кто-то перехватит инициативу, если они опоздают.

Бань Цзоу доставил Фэн Юй Хэн на вершину стены. Они наблюдали, как мужчины сначала начали сражаться, чтобы отвоевать Бу Ни Шан. Что касается этой девицы, то, услышав мужские голоса, она начала взбираться на их тела. И те просто отказались от борьбы и набросились на нее.

Она тронула телохранителя за рукав:

— Пойдем. Давай вернемся назад. Нет ничего, что стоило бы еще увидеть после этого.

Бань Цзоу поднял брови. Ничего стоящего? Шоу только началось.

Он действительно хотел сказать несколько насмешливых слов Фэн Юй Хэн, но обнаружил, что выражение лица его мастера было не очень хорошим. Поэтому он, не сказав ни слова, снял ее со стены. Они начали возвращаться.

Фэн Юй Хэн спросила:

— Ты думаешь, что я слишком жестока?

Тот пораженно покачал головой:

— Как это можно считать жестоким? Это называется дать им попробовать на вкус собственное лекарство.

— Ох, — Фэн Юй Хэн тоже так думала, — я всегда разделяла любовь и ненависть. Тех, кто хорошо ко мне относится, я защищаю и люблю. Тем же, что идут против меня, я не позволю жить счастливо. Сегодня это была Бу Ни Шан. В будущем, безусловно, появится еще больше людей. Вы, те, что на моей стороне, я надеюсь, не испугаетесь меня. Вы должны понимать, что в таком мире, если вы не сильны, то будете страдать от издевательств и унижений.

После отравления Фэн Юй Хэн пришла именно к такому выводу. Имея дело с врагами, она не могла их просто перехитрить. Независимо от того, насколько искусна она была в словесных играх, враг в них не получит никакого истинного урона. Иногда будет возникать необходимость принять меры. Ударить этих людей, которые причинили ей вред, и лишить их возможности отомстить — лучший способ защитить себя.

Когда двое вернулись в павильон Единого Благоденствия, уже наступал рассвет. Ван Чуань и Хуан Цюань все это время ждали внутри двора. Увидев их возвращение, они быстро спросили, как все прошло.

Фэн Юй Хэн сказал Ван Чуань:

— Когда солнце взойдет, найди кого-нибудь, чтобы заняться отчетом. Выбери кого-то незнакомого и скажи, что в пригороде происходит кровавый инцидент с толпой мужчин. Губернатор столицы расследует.

— Эта слуга понимает, — кивнула в знак согласия Ван Чуань. Затем она позаботилась о том, чтобы помочь Фэн Юй Хэн прилечь в ее комнате для отдыха.

В тот день новости столицы добрались до павильона Единого Благоденствия в полдень. Старшая молодая госпожа семьи Бу, Бу Ни Шан, была обнаружена в пригороде столицы полностью обнаженной, вся ее нижняя часть тела была в беспорядке.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 184. Фэн Чэнь Ю, какое ты имеешь право отказывать мне?**

Pано утром губернатор столицы возглавил группу заxвата и задержал в пригороде столицы нескольких подозреваемых в преступлении для допроса. Tогда же первый обвиняемый в нападении на Бу Hи Шан фактически заявил о своей невиновности. Он говорил, что та не была девственницей.

Kогда эта новость попала в павильон Eдиного Благоденствия, Фэн Юй Xэн обедала. Ей не было странно то, что Бу Ни Шан не была девственницей. Она даже посплетничала с Ван Чуань:

— Вчера вечером мы изначально собирались захватить ее в поместье Бу, но мы столкнулись с Бу Ни Шан, когда она возвращалась домой. Мне наоборот показалось бы странным, будь она девственницей.

— Молодая госпожа семьи Бу действительно смелая, — вздохнула Ван Чуань. — По сравнению с ней детей семьи Фэн можно считать послушными.

— По крайней мере, в этом отношении они немного лучше, — Фэн Юй Хэн даже не пыталась особенно анализировать то, с кем встречалась Бу Ни Шан, потому что знала: эта девица не была слишком глупой. Она не стала бы встречаться наедине ни с кем, кроме четвертого принца. Но она не знала, захочет ли четвертый принц оставить падшую женщину после такого случая. Если бы он все еще хотел ее, то ей нужно верить в их любовь. Хотя, независимо от того, как она смотрела на эту пару, четвертый принц не казался мужчиной, по-настоящему влюбленным в Бу Ни Шан. Она поставила тарелку, отложила палочки и прополоскала рот. Затем сказала Ван Чуань: — Пойдем со мной в поместье Фэн.

Она вошла в поместье Фэн через главные ворота. C тех пор, как павильон Единого Благоденствия стал офисом округа и его главные ворота были открыты, Фэн Юй Хэн больше не использовала лунные врата, который вели во внутренний двор Ивы. Домоправитель поместья Фэн, Хэ Чжун, чувствовал себя довольно беспомощным. Каждый раз, когда он видел, как Фэн Юй Хэн входила снаружи, он ощущал желание поклониться ей со всем уважением. Он также не знал, следует ли ему называть ее второй молодой госпожой или окружной принцессой. К счастью, Фэн Юй Хэн не доставляла ему неудобств. Каждый раз она первой спрашивала у него что-нибудь, а затем быстро входила.

В прошлые разы она приходила в поместье Фэн, в основном, чтобы навестить основательницу. Во-первых, чтобы выразить ей свое уважение, а во-вторых, чтобы взглянуть на ее спину.

Однако сегодня целью Фэн Юй Хэн стал внутренний двор Чэнь Юй. Ей кровь из носу хотелось найти "кого-то", с кем можно было бы поделиться таким животрепещущим событием, произошедшим в столице.

— Юная госпожа, — Ван Чуань наклонилась к Фэн Юй Хэн и тихо сказала: — Есть слуга, который должен был пойти доложить, но я не знаю, пошел ли он к премьер-министру Фэн или к старейшей госпоже.

Фэн Юй Хэн усмехнулась:

— Пусть делают, что хотят. Я и Чэнь Юй — сестры. Я ведь могу пытаться пообщаться с ней или наладить отношения — все нормально. Что в этом такого? Люди семьи Фэн скажут "нет"?

Болтая по дороге, они быстро прибыли во двор Фэн Чэнь Юй. У входа стояла служанка, выглядевшая удрученной. Только услышав звук приближающихся шагов, она подняла голову. Увидев, что это была Фэн Юй Хэн, она застыла на мгновение, а затем быстро отдала честь:

— Эта слуга отдает дань уважения второй молодой госпоже.

— Где твоя молодая госпожа? — Фэн Юй Хэн кивнула, но не остановилась.

Служанка побежала за ними и быстро ответила:

— Старшая молодая госпожа только что вернулась от мастера. Кажется... она не в лучшем настроении.

Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась: странно было бы, если бы та находилась в хорошем настроении. Отношение Фэн Цзинь Юаня к Чэнь Юй, по сравнению с прошлым, сильно изменилось и отличалось, как небо отличается от земли. Фэн Чэнь Юй должна была продолжать выслуживаться перед отцом, но наверняка в глубине сердца чувствовала обиду.

— Вторая молодая госпожа хочет войти? — спросила служанка, видя, как Фэн Юй Хэн идет прямо к комнате Чэнь Юй. Затем она задала следующий вопрос: — Не могли бы вы позволить этой слуге сначала доложить об этом? Иначе... В противном случае меня снова изобьют.

Фэн Юй Хэн остановилась перед дверью в комнату и кивнула:

— Давай. Сделай все, что нужно.

— Спасибо второй молодой госпоже! — девушка облегченно вздохнула, а затем осторожно подошла к двери Фэн Чэнь Юй и мягко постучала, сказав: — Старшая молодая госпожа, вторая молодая госпожа пришла увидеться с вами.

Изнутри донеслись звуки падения и треска чего-то фарфорового. Казалось, прямо в дверь что-то бросили.

Сразу после этого они услышали голос И Линь:

— Старшая молодая госпожа плохо себя чувствует и не принимает посетителей.

Служанка снаружи с обеспокоенным выражением лица посмотрела на Фэн Юй Хэн. Та махнула ей рукой, отпуская, и сказала:

— Ты уже выполнила свои обязанности. Можешь идти. Мне нужно своими глазами увидеть, как смелая дочь наложницы в поместье Фэн отказывается увидеться со мной.

Она шагнула вперед и с силой толкнула дверь.

Неудивительно, что прямо к ней что-то полетело.

Фэн Юй Хэн даже не пошевелилась, а Ван Чуань подняла правую руку и поймала этот летящий предмет. Это оказалась цветочная ваза.

— Кажется, старшая сестра не слишком довольна мебелью в своей комнате. Я расскажу об этом бабушке позже и посмотрю, выделит ли она деньги из бюджета поместья, чтобы подарить старшей сестре новый гарнитур, — она заговорила, сразу, как вошла, не обращая внимания на попытки И Линь остановить ее. — Старшая сестра, дуться в своей комнате — не есть хорошо. Хотя на улице немного холодно, день довольно хорош. Воздух тоже неплох. Почему бы не пойти и не погулять еще немного?

Взгляд Фэн Чэнь Юй на Фэн Юй Хэн был совершенно ненормальным. Злоба в нем была извращенной, почти безумной. Эта жестокая враждебность заставила даже нахмуриться Ван Чуань.

Но Фэн Юй Хэн была совершенно не против. Она даже схватила стул и села лицом к Фэн Чэнь Юй:

— Старшая сестра, увидев меня, ты даже не хочешь меня поприветствовать?

Фэн Чэнь Юй выдавила сквозь стиснутые зубы:

— Фэн Юй Хэн! На каком основании ты можешь входить и выходить из моей комнаты, когда пожелаешь?

— На том основании, что я дочь семьи Фэн от первой жены! — сейчас она была очень довольна этим титулом. — Дочь первой жены, понимает ли старшая сестра, что это значит? Ты знаешь, что означает этот статус? — видя, что Фэн Чэнь Юй молчит, она усмехнулась и продолжила: — Существуют сестры — дочери первой жены и дочери наложниц. Я дочь первой жены, так что ты, очевидно, дочь наложницы. Какова судьба дочери наложницы? Я скажу тебе: когда дочь наложницы выходит замуж, есть две возможности. Во-первых, стать наложницей для сына первой жены, а во-вторых, стать официальной женой для сына наложницы. Между этими двумя вариантами, который нравится старшей сестре?

— Шлюха! — яростно взорвалась Фэн Чэнь Юй. — Не радуйся слишком долго. Однажды отец уже лишил тебя этого статуса, так что это может произойти и во второй раз. И не плачь, когда этот день придет.

Фэн Юй Хэн рассмеялась, она чувствовала, что эти слова были действительно забавными:

— Ты думаешь, что он все еще на это способен? То время в прошлом. Теперь мне лично императором присвоено звание принцессы округа Цзи Ан, а оно — второго ранга. Скажи, отец посмел бы что-нибудь сделать против меня? Более того... — она сделала паузу и холодно фыркнула: — боюсь, что он сожалеет о своих действиях в то время!

У Чэнь Юй от бешенства разболелась печень; однако она не могла опровергнуть это. Все сказанное Фэн Юй Хэн было правдой. Ее отец сожалел о своем решении выгнать Яо Ши. Ранее в Сосновом дворе, рассердившись, он даже сказал, что если бы не сделал этого тогда, она не развелась бы с ним. Из-за этого развода пострадала его репутация.

— Ты пришла, чтобы просто сказать это? — Чэнь Юй уставилась на Фэн Юй Хэн. — Если так, то просто уйди, когда закончишь.

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой и сказала:

— Разве у меня есть свободное время, чтобы просто прийти сюда и поговорить с тобой? Старшая сестра, в отличие от тебя, у меня его нет. Нет ни для сотрудничества с молодой госпожой другой семьи, ни для разборок с собственной младшей сестрой. Я действительно очень занята. Я занята своими магазинами, я должна думать о вотчине, которой владею в округе Цзи Ан. Если бы не столичные новости, я бы сегодня сюда не пришла.

— Фэн Юй Хэн, не говори глупостей! — Чэнь Юй внезапно встала. — Когда это я сотрудничала с молодой госпожой другой семьи, чтобы иметь дело с моей младшей сестрой?

— Ш-ш-ш! — она поднесла указательный палец к губам, призывая ее молчать. — Старшая сестра, говори тише, чтобы не было так совестно. Будь осторожна, а то бог грома расколет тебя молнией пополам!

Фэн Чэнь Юй задрожала от страха и неосознанно отступила на полшага, чуть не споткнувшись.

— Пойдем, — Фэн Юй Хэн встала, — оденься по статусу и следуй за мной. Не забудь затемнить лицо, чтобы императрица не свалила вину на других в поместье и не наказала их вместе с тобой.

Фэн Чэнь Юй почти подумала, что ослышалась:

— Пойдем? Куда?

— В столице произошло такое крупное происшествие, а старшая сестра на самом деле не знает? — Фэн Юй Хэн притворилась удивленной. — Молодая госпожа семьи Бу не послала кого-то сказать тебе? Ты же с ней дружна, она должна связываться с тобой, когда что-нибудь случается.

Фэн Чэнь Юй, конечно, слышала о деле Бу Ни Шан, но не верила, что это как-то связано с ней, поэтому не могла не спросить:

— Какое отношение это имеет ко мне?

Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на нее:

— Помимо сочувствия, я возьму старшую сестру и пойду в поместье Бу, чтобы навестить молодую госпожу семьи Бу.

— Зачем нам с ней встречаться? — Фэн Чэнь Юй нахмурилась, качая головой. — Я не пойду! Если хочешь, иди сама, — она не хотела видеть Бу Ни Шан, потому что пакет наркотиков, тот самый афродизиак, который та ей дала, не причинил вред Фэн Юй Хэн. Вместо этого она в конечном итоге пострадала сама. Услышав этим утром о Бу Ни Шан, она была действительно счастлива.

Но Фэн Юй Хэн пришла именно по этому вопросу. Как она могла позволить Чэнь Юй не пойти только потому, что та так сказала?

— Старшая сестра, я дочь семьи Фэн от первой жены, титулованная императором окружная принцесса второго ранга. Разве ты имеешь право отказаться выполнять решения, которые я принимаю?

Чэнь Юй была ошеломлена этими словами.

Правильно, разве она могла отказаться? Было легко обойти титул дочери семьи Фэн от первой жены, в конце концов, это просто семейное дело; однако титул окружной принцессы второго ранга был слишком серьезен. Она всего лишь простая девушка, какое право она имела выступать против окружной принцессы второго ранга, владеющей земельным наделом?

Но она действительно не хотела идти!

Она упорно стояла на месте и не двигалась.

Тем не менее Фэн Юй Хэн строгим голосом сказала:

— И Линь, эта окружная принцесса приказывает тебе немедленно одеть и накрасить свою юную госпожу. Это приказ. Если ослушаешься, умрешь!

И Линь задрожала и, не сказав ни слова, сразу же утянула Чэнь Юй во внутреннюю комнату. Вскоре она вытолкнула ее полностью подготовленной.

Фэн Чэнь Юй тяжело дышала от гнева, но ничего не могла сделать против Фэн Юй Хэн. Она могла только подавить свой гнев и следовать за ней.

Они подошли к воротам поместья. Карета Фэн Юй Хэн ждала снаружи с самого утра. За великолепным экипажем стоял меньший, немного потертый.

Фэн Юй Хэн подняла руку и указала на него:

— Эта карета — та, в которой обычно сидят Фэнь Дай и Сян Жун. Старшая сестра, прошу.

Фэн Чэнь Юй взглянула на великолепную карету перед собой, а затем на маленькую — позади, и потемнела лицом еще сильнее.

— Иди, быстро. Чем дольше ты там стоишь, тем больше теряешь лицо, — сказала Фэн Юй Хэн и вошла в свою собственную карету. Ван Чуань последовала за ней. Повернув голову, она встретилась со свирепым и недобрым взглядом Чэнь Юй.

— Юная госпожа, давайте тоже сядем в карету, — И Линь осторожно посоветовала Чэнь Юй.

Чэнь Юй так сжала кулаки, что костяшки пальцев побелели и хрустнули. Полностью униженная, она вошла в карету, стоявшую позади. Возница не стал ждать, пока они усядутся, и сорвался с места. Из-за этого они повалились друг на друга.

В первой карете Ван Чуань спокойно сидела с Фэн Юй Хэн и говорила:

— Я слышала, что семья Чэнь дала Фэн Чэнь Юй немного денег, и она готовится использовать их, чтобы выслужиться перед премьер-министром Фэн.

— Это так? — Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась. — Все любят деньги. Я не исключение. Раз у нее есть деньги, позже она покорно подарит их мне!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 185. Ха! Вполне достаточно, если ты счастлива**

Пpоизошедшее с Бу Ни Шан было чрезвычайно сильным ударом для семьи Бу. С утра иx поместье держало свои ворота закрытыми и не принимало посетителей. Даже молодые госпожи, которые дружили с Бу Ни Шан, были остановлены у ворот, когда пришли в гости.

Когда Фэн Юй Хэн прибыла, вход в поместье Бу был окружен девушками, не хотевшими уходить. Они собрались в кучку, что-то обсуждая.

Фэн Чэнь Юй взглянула на это и, взяв на себя инициативу, вышла вперед и сказала:

— Их семья так пострадала, разве могут они быть в настроении, чтобы принимать гостей? Не надо их раздражать!

Фэн Юй Хэн не согласилась с этим:

— Как это может раздражать? Я привела тебя, не так ли?

— Что хорошего в том, что ты привела меня?

— Это позволит тебе поделиться опытом с Бу Ни Шан! Например, как позаботиться о выздоровлении и питании. Старшая сестра — самый опытный человек. Я просто привезла уголь посреди зимы! — Фэн Юй Хэн зло ухмыльнулась и пошла к воротам поместья.

Фэн Чэнь Юй чуть не вырвало кровью от гнева. Она собиралась повернуться и уйти, но ее остановила Ван Чуань:

— Старшая молодая госпожа Фэн, разве окружная принцесса позволила вам уйти?

Чэнь Юй ничего не могла сделать. Она не победит Ван Чуань, поэтому могла лишь послушно следовать за ними.

Группа людей подошла ко входу в усадьбу и была остановлена людьми семьи Бу. Какой-то слуга с сердитым выражением лица сказал:

— Поместье Бу сегодня не принимает гостей. Пожалуйста, не могли бы две молодые госпожи вернуться!

Ван Чуань холодно сделала выговор слуге:

— Какая наглость! Приехала принцесса округа Цзи Aн второго ранга, ты думаешь, мы остановимся только потому, что ты так сказал?

Слуга был ошеломлен ее выговором и некоторое время никак не реагировал, а потом спросил:

— Какая принцесса округа Цзи Ан второго ранга?

Pядом с ним на воротах стоял прилежно выглядящий мужчина, который удивленно охнул, а затем внимательно посмотрел на Фэн Юй Хэн, прежде чем спросить:

— Это вторая молодая госпожа семьи Фэн? Титулованная императором окружная принцесса Цзи Ан?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Действительно. Эта окружная принцесса слышала, что молодая госпожа семьи Бу пережила шок, так что я специально пришла посмотреть, как она. Я надеюсь, что ты сможешь сообщить ей об этом.

Этот мужчина зайцем побежал в поместье. Вскоре после при поддержке слуги появилась основательница семьи Бу.

Которая все еще помнила беспорядки, устроенные второй молодой госпожой семьи Фэн в день похорон лорда Бу, и сейчас чувствовала легкий страх. После произошедшего с Бу Ни Шан вся семья Бу сегодня чувствовала, что у них нет лица, чтобы встретить людей. Именно в это время пришла вторая молодая госпожа семьи Фэн и даже использовала свой титул принцессы округа Цзи Ан второго ранга. Она действительно не знала, что может произойти.

Когда основательница семьи Бу предстала перед Фэн Юй Хэн, она собиралась встать на колени и поприветствовать ее, но та ее остановила:

— Старейшая госпожа Бу, нет необходимости быть столь любезной. Хотя А-Хэн — окружная принцесса, я все еще юна и не могу принять подобную вежливость.

— Окружная принцесса, вы слишком скромны. Mогу я спросить, зачем вы приехали в гости? — отношение основательницы семьи Бу не было ни теплым, ни холодным. Она также не собиралась приветствовать ее с распростертыми объятиями и не выгоняла.

Фэн Чэнь Юй чувствовала себя очень смущенной и не могла не опустить голову.

Но Фэн Юй Хэн не возражала, вместо этого она схватила руку основательницы Бу и очень тепло проговорила:

— Молодая госпожа Бу и я — знакомы. Так как с ней что-то случилось, мне, естественно, нужно навестить ее, — сказав это, она отпустила женщину и вошла во двор. Слуги семьи Бу хотели остановить ее, но не решались. Eсли они не остановят ее, их мастера будут недовольны. Но, тайком взглянув на основательницу Бу, они обнаружили, что у нее тоже было беспомощное выражение лица. Фэн Юй Хэн, однако, продолжала говорить: — Такой большой удар, я не знаю, сможет ли молодая госпожа Бу справиться с этим. Старейшая госпожа, не беспокойтесь о губернаторе. Эта окружная принцесса будет лично настаивать на надлежащем расследовании. Чем раньше преступников поймают, тем лучше, — на этих словах она повернула голову и спросила слуг, которые следовали за ней: — Где двор вашей старшей молодой госпожи?

Слуга взглянул на основательницу Бу и увидел ее кивок. Затем он указал в нужную сторону и сказал:

— Отвечаю окружной принцессе: это верный путь.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн остановилась и сказала основательнице Бу: — Старейшая госпожа, пожалуйста, не беспокойтесь. Моей старшей сестры и меня будет достаточно. У нас, девочек, есть некоторые личные вопросы. Старейшая госпожа, не волнуйтесь, эта окружная принцесса определенно утешит юную госпожу Бу, чтобы она не покончила с собой.

Основательница Бу была так взбешена, что почти не могла дышать. Она наблюдала за Фэн Юй Хэн, опустившей руку и повернувшейся в сторону покоев Бу Ни Шан. Она не могла не вздохнуть и не сказать:

— Какой грех был совершен, чтобы на самом деле спровоцировать такого человека?

Одна из бабушек рядом с ней была сообразительной и сразу сказала:

— Разве это не наша собственная семья первой попыталась создать ей проблемы?

Глаза основательницы Бу загорелись, заставляя эту бабушку испуганно замолчать. Но основательница Бу прекрасно понимала ситуацию. Это их семья первой начала создавать проблемы. Если добавить к этому вопрос с драгоценной императорской наложницей в прошлый раз, то ненависть ко второй молодой госпоже семьи Фэн принесла свои плоды. Но они никогда не думали, что она будет так обижена! Изначально они считали, что все уляжется. Они никогда не думали, что она все равно захочет прийти и бросить камни в ту, что упала в колодец, в падшую Ни Шан.

Основательница Бу совершенно не верила, что Фэн Юй Хэн пришла просто навестить Бу Ни Шан. Особенно услышав ее последние слова. Она заволновалась, боялась, что Фэн Юй Хэн скажет несколько слов у постели Бу Ни Шан и действительно заставит ее внучку убить себя.

Но если немного подумать, разве самоубийство не будет лучшим выбором для Бу Ни Шан?

Основательница Бу в отчаянии закрыла глаза, она надеялась, что ее внук, Бу Цун, быстро вернется. Теперь надежды семьи Бу были возложены только на него. Если они хотели встать на ноги, им придется полагаться только на Бу Цуна.

В это время Фэн Юй Хэн потащила Фэн Чэнь Юй во внутренний двор Бу Ни Шан. Служанка, которая охраняла покои снаружи, была явно удивлена, когда увидела этих двух сестер. Затем она посмотрела на служанку, что вела их, и та в ответ на взгляд сказала:

— Окружная принцесса Цзи Ан пришла увидеть старшую юную госпожу. Старейшая госпожа уже согласилась.

Она не называла ее второй молодой госпожой Фэн, вместо этого она напрямую называла ее окружной принцессой Цзи Ан. Служанка была очень умна и поняла, что основательница Бу разрешила ей войти только потому, что та использовала свой статус.

Она ничего не могла сделать, кроме как покорно поклониться, а затем лично провести Фэн Юй Хэн в комнату Бу Ни Шан.

Бу Ни Шан неподвижно лежала на постели, пустыми глазами уставившись в потолок. Несмотря на то, что она лежала одетой, следы на шее и щеках напоминали тем, кто приходил к ней, через какую ночь прошла эта девушка.

Фэн Чэнь Юй только раз взглянула на нее, но испытала настоящее потрясение. Она вспомнила ту пугающую ночь в округе Фэн Тун и то, что Фэн Цзы Хао сделал, чтобы причинить ей боль. Она вспомнила, что сама творила под воздействием наркотика, вспомнила страх и отчаяние того времени.

Нынешняя Бу Ни Шан страдала даже больше, чем она. По крайней мере, единственными, кто знал о ее положении, была семья. По крайней мере, единственным человеком, с которым ей пришлось иметь дело, был Фэн Цзы Хао. Что касается Бу Ни Шан, то, судя по всему, ее унизила пара десятков мужчин, и дело дошло до ушей столичного губернатора. Всего за несколько часов об этом услышала вся столица.

Встретив такой исход, как должна жить незамужняя девушка?

Услышав, что кто-то вошел в ее комнату, Бу Ни Шан хоть как-то отреагировала. Повернув голову от удивления, она почувствовала волну замешательства, когда увидела Фэн Юй Хэн.

— Почему вы пришли сюда? — что касается того, что произошло прошлой ночью, она не могла понять, почему ее бросили в толпу мужчин. Естественно, она не могла представить, что меры приняла Фэн Юй Хэн; однако чувствовала, что та определенно не должна была появиться у ее постели. — Разве усадьба не закрыла свои ворота для посетителей? Как вы вообще сюда попали?

Фэн Юй Хэн продвинулась на пару шагов с улыбкой и сказала:

— Не заставляйте себя говорить, вы ведь охрипли. Это от вчерашнего крика, верно?

Прозвучавшим словам удалось ударить Бу Ни Шан по самому чувствительному месту, от гнева она тяжело задышала.

— Быстро налей своей юной госпоже воды, — сказала служанке рядом с ней Фэн Юй Хэн, — чтобы смочить горло и подавить кашель. Разве ты не видишь, что твоей молодой госпоже все еще есть, что сказать!

У служанки семьи Бу не было другого выбора. Она могла только стиснуть зубы и налить чашку воды для Бу Ни Шан. Как только она принесла ей воду, чашка была отброшена в сторону:

— Проваливайте! Катитесь отсюда!

Но, кроме слуги, кто еще будет ее слушать?

Фэн Юй Хэн не только не сбежала, она подошла еще ближе. Только подойдя к кровати, она остановилась и посмотрела на нее сверху. Затем она беспомощно покачала головой и сказала:

— Следы укусов на вашей шее сойдут, но на лице есть несколько глубоких царапин, которые могут оставить шрамы.

Как могла Бу Ни Шан заботиться о таких вещах? Она хотела встать и ударить Фэн Юй Хэн, но когда она двинулась с места, то почувствовала боль в нижней части живота. Из-за этой боли ее бросило в холодный пот, и она могла только лечь.

— Вы чего-то хотите? Если вам что-то нужно, просто скажите. Разве у вас нет прислуги? Стоит ли держать все в себе? — спросила Фэн Юй Хэн, а потом махнула Чэнь Юй. — Старшая сестра, подойди.

Чэнь Юй чувствовала себя деревянной марионеткой рядом с Фэн Юй Хэн. У нее не было никаких прав. Когда ей помахали рукой, ей послушно пришлось подойти.

— Ни Шан, я специально привела старшую сестру. Это все ради вашего же блага, — искренне сказала Фэн Юй Хэн: — Такую вещь в вашем возрасте мало кто испытывал, возможно, только те девицы, что в борделях. Возможно, на всю Да Шунь не найдется множества таких девушек. Поэтому я специально привела свою старшую сестру. У вас похожая жизнь, так что вам нужно общаться. Некоторые переживания потребуют того, чтобы старшая сестра напомнила вам, что есть много вещей, которые вы не понимаете.

Бу Ни Шан была ошеломлена сказанным. Вздрогнув, она увидела раздраженное выражение на лице Чэнь Юй и посмотрела на Фэн Юй Хэн. Она неосознанно начала:

— Вы тоже были…

— Нет, — поспешила сказать Фэн Чэнь Юй. — Не слушайте ее глупости!

— Все, что я вам рассказала, было дружеским советом. То, что вы испытали, — это не то, с чем сталкивались опытные бабушки. Как они могли понять, как заботиться о вас? Но моя старшая сестра испытала это. Девушке, которая еще не вышла замуж, нужно позаботиться о слишком многих вещах. Я верю, что дружба моей сестры и юной госпожи Бу определенно позволит поделиться знаниями друг с другом.

— Фэн Юй Хэн, тебе лучше не злословить на людей! — Чэнь Юй не смогла сдержать свой гнев. — Когда это я была унижена десятками мужчин? Чтобы прояснить: был только один! Я... — как только эти слова прозвучали, она немедленно закрыла рот. Она сама себя выдала. Ее действительно сбил с толку гнев на Фэн Юй Хэн.

Бу Ни Шан была чрезвычайно потрясена. Она понимала положение Чэнь Юй в семье Фэн. Она давно слышала, что этой дочери придавалось большое значение. Но такая ценная дочь обладала таким опытом. Ей правда хотелось знать, кто был тот человек, что управлял этим?

Бу Ни Шан долго думала, но так и не смогла догадаться. В конце концов, она сдалась. Но было что-то, что внезапно заставило ее осознать. Казалось, она уловила какую-то идею:

— Фэн Юй Хэн, может быть, это были вы прошлой ночью?

Фэн Юй Хэн притворилась невежественной:

— Что случилось со мной прошлой ночью?

— Не притворяйтесь! — Бу Ни Шан пришла в ярость. — Должно быть, это вы вырубили меня и бросили в пригород! Фэн Юй Хэн, какое у вас сердце? Я скажу вам! Я подам официальную жалобу на вас императору!

— Если это вас устраивает, тогда все в порядке, — с презрением сказала Фэн Юй Хэн. — Вы говорите, что это была я, но где доказательства? Я слышала, что молодую госпожу Бу похитили у ворот ее поместья. Не спите посреди ночи, что вы делали, бегая по улицам?

Ответа от Бу Ни Шан не последовало, потому что в комнату ворвалась служанка и громко воскликнула:

— Нехорошо!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 186. Излечима, но лечить не буду**

Hа cлова служанки: "Нехорошо" Бу Ни Шан сердито хлопнула рукой по кровати. Повернув голову, чтобы посмотреть на вбежавшую девушку, она яростно спросила:

— На что ты так бурно реагируешь? Что может быть хуже?

Cлужанка чувствовала себя обиженной, но не могла этого сказать. Стиснув зубы, она сказала:

— Из дворца четвертого принца пришло письмо молодой госпожи, чтобы... разорвать помолвку!

— Что? — Бу Ни Шан внезапно села и снова почувствовала сильную боль по всему телу. — Что ты сказала?

Служанка упала на колени и закричала:

— Юная госпожа, четвертый принц вернул вам письмо о помолвке!

Только тогда Бу Ни Шан осознала всю серьезность вопроса:

— Где он? Четвертый принц пришел?

— Нет, он только прислал слугу из своего дворца. После того как поместье получило письмо о помолвке, он ушел.

— Зачем получать письмо о помолвке? — Бу Ни Шан пришла в ярость. — Кто получил его?

— Это была старейшая госпожа!

Бу Ни Шан внезапно успокоилась. Казалось, что она вся превратилась в недвижимую, полусидящую ледяную статую.

Фэн Чэнь Юй посмотрела на человека перед собой и вдруг вспомнила о себе. Xотя она не была помолвлена, семья Фэн выбрала для нее третьего принца. Eе судьба связана с Сюань Тянь Е. Хотя слова Фэн Юй Хэн казались ужасными, они были правдой. Oна и Бу Ни Шан действительно обладали схожим опытом. Похоже, что для нее невозможно выйти замуж за третьего принца, но, в конце концов, она все равно должна войти в чью-нибудь семью. Теперь, когда помолвка Бу Ни Шан с четвертым принцем была отменена, она поняла, что такой конец настанет однажды и для нее.

Фэн Чэнь Юй становилась все более и более подавленной. Она начала жалеть, что объединилась с Бу Ни Шан, чтобы уничтожить Фэн Юй Хэн. Ей нужно было понять намного раньше, что с таким человеком нельзя иметь дело. Ее тщательные приготовления стали не более чем ямами, которые она вырыла для себя. Она прыгнула первой, а Бу Ни Шан последовала за ней.

Она обратила свой взгляд на Фэн Юй Хэн и увидела выражение ее лица — такое, как будто она смотрела пьесу. Она знала, что нападение на Бу Ни Шан, скорее всего, как-то связано с ней. Bполне возможно, что ее собственная встреча с Фэн Цзы Хао в округе Фэн Тун тоже была подстроена ею.

Фэн Чэнь Юй почувствовала холод на сердце. Она не знала, где совершила ошибку в то время, тогда она твердо верила, что действительно может справиться с этой второй сестрой. Теперь было слишком поздно сожалеть об этом. Было слишком поздно!

— Юная госпожа, — служанка семьи Бу увидела, что Бу Ни Шан долго не двигается, и немного заволновалась. Она крикнула, но ей все еще не ответили.

Фэн Юй Хэн посоветовала ей:

— Пусть молодая госпожа вашей семьи спокойно отдохнет некоторое время. В конце концов, отмена помолвки — это действительно позор для девушки; более того, молодая госпожа вашей семьи прошлой ночью была…

— Цзы Лянь! — столкнувшись с насмешками Фэн Юй Хэн, Бу Ни Шан не намеревалась противостоять ей. Вместо этого, она, сохраняя шокированное выражение лица, продолжала звать свою служанку: — Цзы Лянь, быстро подойди и взгляни. Что со мной случилось?

Служанка по имени Цзы Лянь поспешно поднялась посмотреть. На первый взгляд все выглядело хорошо, но тут она в испуге вскрикнула.

Фэн Юй Хэн тоже опустила глаза и увидела большое пятно крови на кровати Бу Ни Шан. Оно расплывалось по простыням и было шокирующе красным.

— Это... — Фэн Чэнь Юй неосознанно сказала только одно слово, прежде чем рукой прикрыла рот. Ее лицо побледнело, а тело задрожало.

И Линь увидела, что с ней что-то не так, и тихо спросила:

— Юная госпожа, что случилось?

Сбоку шокировано заголосила Бу Ни Шан, а Цзы Лянь громко передала вбежавшей служанке приказ:

— Иди, позови врача! Быстро позови врача!

Фэн Чэнь Юй почувствовала, как в ее сердце что-то разбилось. Случившееся с Бу Ни Шан, казалось, напомнило ей о чем-то. Это было то, о чем она позабыла за все это время.

— Юная госпожа Бу, вас только вчера лишили девственности, так как же случилось, что у вас выкидыш? Эта окружная принцесса слишком молода и не обладает достаточными медицинскими способностями. Юная госпожа Бу, не пугайте меня, — Фэн Юй Хэн, естественно, была в состоянии понять, что представляет собой это пятно крови. Она также знала, что эта молодая госпожа Бу, скорее всего, крутила тайный роман с четвертым принцем. Если она забеременела раньше, то для нее было бы странно не подвергнуться выкидышу после вчерашнего.

— Что вы хотите сказать? — слово "выкидыш" заставило Бу Ни Шан стать еще более непредсказуемой. — Это невозможно. Я, я этого не делала, я... Цзы Лянь! — она схватила руку служанки рядом с собой: — Позови четвертого принца! Быстро позови четвертого принца в поместье Бу!

Цзы Лянь неловко сказала:

— Юная госпожа, помолвка между вами и четвертым принцем уже разорвана!

— Но мой реб... — она вдруг замолчала, дымка покрыла ее лицо. — Это верно. Он не придет.

Она упала на кровать и больше не говорила. Две служанки начали выкрикивать ее имя в страхе, но та не отвечала.

Слуга по имени Цзы Лянь вдруг что-то вспомнила и быстро обернулась. Она опустилась на колени перед Фэн Юй Хэн:

— Окружная принцесса, эта слуга умоляет вас спасти молодую госпожу нашей семьи!

Фэн Юй Хэн отступила на полшага и сказала:

— Семья Бу уже послала за врачом. Я всего лишь приглашенный гость. С какой стати я должна осматривать ее?

— Но молодая госпожа вот-вот умрет!

— Это тоже касается только вашего поместья Бу, — лицо Фэн Юй Хэн оставалось холодным. Взгляд ее, острый как ножи, впился в лицо служанки. — Когда небеса обрушивают на землю катастрофу, ее можно избежать. Когда вы сами создаете бедствие, справляйтесь с ним самостоятельно.

Цзы Лянь вдруг вспомнила день, когда семья Фэн посетила похороны лорда Бу, событие до того, как они пошли делать подношения. Бу Ни Шан дала ей белый бумажный пакет и обязала тихо передать его старшей молодой госпоже семьи Фэн. Mожет ли быть…

Она удивленно посмотрела в сторону Фэн Чэнь Юй, но увидела, что на ее лице лежала тень неприязни. Ее взгляд на Бу Ни Шан был ужасно плохим.

Служанка вдруг что-то поняла. Она больше не просила Фэн Юй Хэн, потому что чувствовала, что все, что она сказала, было правильно. Когда небеса обрушивают на землю катастрофу, ее можно избежать. Когда вы сами создаете бедствие, справляйтесь с ним самостоятельно.

Доктора прибыли очень быстро, и группа из трех человек поспешила в комнату Бу Ни Шан.

В это время Фэн Юй Хэн заставила Чэнь Юй сесть в кресло и выпить чаю. Они просто держали свои чашки в руках, наблюдая за тремя врачами, вьющимися вокруг кровати Бу Ни Шан. По-видимому, когда основательница Бу получила письмо о помолвке, которое было возвращено четвертым принцем, она от гнева упала в обморок. Мать Бу Ни Шан же всегда легко пугалась и боялась заниматься делами. Всякий раз, когда возникала проблемная ситуация, она первой отступала в сторону, так что она не могла беспокоиться о своих детях. Бу Бай Ци все еще искал Бу Цуна. Сейчас рядом с Бу Ни Шан были только слуги, заботившиеся о ней. Если подумать, то это довольно грустно.

Фэн Юй Хэн потерла свой подбородок и сказала Фэн Чэнь Юй:

— Люди часто говорят, что нельзя обладать сердцем, вредящим другим, но всегда находятся люди, у которых это сердце и есть. Старшая сестра, взгляни. Возмездие пришло так быстро.

Фэн Чэнь Юй задрожала от этих слов и расплескала чай.

— Старшая сестра, что случилось? — с хитрой улыбкой она спросила Чэнь Юй. — Я говорила о молодой госпоже семьи Бу. Чего ты так испугалась?

Фэн Чэнь Юй не знала, что должна сказать. Она подспудно чувствовала, что Фэн Юй Хэн, казалось, знает все; однако, раз она не сказала это в открытую, ей не хотелось признаваться в этом самой. Более того, она уже понесла наказание.

Через час чай перед Фэн Юй Хэн уже один раз заменили. Служанка семьи Бу была особенно зла, смотря на нее — сидящую и пьющую чай, но она ничего не могла с ней сделать. Она — окружная принцесса второго ранга, кто вообще посмеет прогнать ее?

Наконец, врачи закончили свою работу. Они утерли трудовой пот, но так и не смогли остановить кровотечение у Бу Ни Шан. Ее лицо стало снежно-белым, а сама она дрожала без остановки.

Слуги кинулись к врачам с вопросами:

— Почему вы не лечите ее? Молодая госпожа все еще истекает кровью!

Один из них покачал головой и сказал:

— Мы уже сделали все возможное. У юной госпожи Бу слишком сильное кровотечение. Простите нас за отсутствие медицинских навыков. Мы действительно бессильны.

— Тогда что же нам делать? — обезумела Цзы Лянь. — Какой доктор сможет ее вылечить? Можем ли мы пригласить лучшего доктора?

— Лучшие врачи, естественно, во дворце, — сказал другой врач. — Семья Бу — благородная, поэтому лучше всего было бы быстро пойти во дворец и пригласить императорского врача. Если вы промедлите, боюсь, будет слишком поздно.

— Я пойду, поговорю со старейшей госпожой, — кивнула Цзы Лянь и выбежала из комнаты.

Трое докторов беспомощно покинули спальню, и у постели Бу Ни Шан осталось лишь несколько слуг.

Фэн Юй Хэн встала и сделала несколько шагов вперед. Только дойдя до Бу Ни Шан, она остановилась. Затем она наклонилась и тихо прошептала ей на ухо:

— Слишком сильное кровотечение? По правде говоря, я могу это вылечить. Вы забыли, что я самый лучший доктор?

Некогда полное отчаяния лицо Бу Ни Шан внезапно восстановило некоторую жизненную силу. Она с нетерпением посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн, но услышала лишь, как та сказала:

— Но я не собираюсь вас лечить. Бу Ни Шан, слушайте внимательно. Если вы хотите навредить мне, то вот результат, — проговорив это, она развернулась и ушла.

Фэн Чэнь Юй с легкой неприязнью взглянула на девушку на кровати, которая стала еще большей пустышкой, чем она. После чего последовала за Фэн Юй Хэн.

Они вышли из поместья Бу, одна шла впереди, другая — позади. Как только Фэн Чэнь Юй собралась уйти в маленькую карету, ее руку внезапно схватили. Она повернула голову и обнаружила, что это сделала Фэн Юй Хэн.

— Старшая сестра, тебе следует усвоить этот урок. Сегодня я привела тебя в семью Бу, чтобы ты убедилась лично. Ты должна понимать, что существуют вещи, которые, по твоему мнению, неизвестны окружающим; однако человек, против которого ты строишь заговор, полностью обо всем осведомлен. Таких людей, как ты, можно описать одной фразой: слишком умна для собственного блага, — сказав это, она подняла платье и вошла в свою карету. Великолепный экипаж отъехал от Фэн Чэнь Юй, оставив ее стоять в одиночестве и чувствовать себя невероятно потрясенной.

После возвращения в поместье Фэн Фэн Юй Хэн пошла прямо во двор Изящного Спокойствия.

Основательница только что закончила ужинать. Сегодня она смогла сесть в постели и поесть самостоятельно.

Увидев Фэн Юй Хэн, основательница так широко улыбнулась, что ее глаза стали двумя узкими щелочками, и несколько раз помахала ей рукой, подзывая:

— Хорошая внучка, подойди. Я не видела тебя целый день. Куда ты ездила?

— Я взяла старшую сестру, чтобы побродить по семье Бу, — ответила она правду.

Основательница ошеломленно замерла, а затем сразу вспомнила рассказ бабушки Чжао о деле Бу Ни Шан. Она холодно фыркнула:

— Я видела девушку семьи Бу раньше. С первого взгляда я поняла, что она не была добродетельным ребенком. Она, должно быть, искала того, что произошло. Кто разрешил ей бегать по улицам посреди ночи? — основательница полностью была на стороне Фэн Юй Хэн. — Отвезти туда твою старшую сестру было правильным решением. Пусть она хорошенько посмотрит и выучит этот урок. Дети, рожденные от Чэнь Ши, действительно оставляют желать лучшего!

Фэн Юй Хэн улыбнулась, но ничего не сказала. Она только помогла основательнице лечь на кровать на спину, после чего лично сделала ей массаж.

Основательнице очень нравился массаж Фэн Юй Хэн. Хотя поначалу ей было немного больно, но после ее спина чувствовала себя значительно лучше. Фэн Юй Хэн вернулась только несколько дней назад, но она уже была способна сидеть в постели.

— Твоя мать в порядке, да? — основательница взяла на себя инициативу спросить о Яо Ши. Хотя та больше не была женой семьи Фэн, она продолжала называть ее матерью Фэн Юй Хэн. — Даже если она покинула семью Фэн, она не должна быть слишком отчужденной и приходить хоть изредка. Я очень скучаю по ней.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала:

— В любом случае людям нужно будет держать рот на замке, а отцу все равно придется жениться. Семья Фэн не может больше не иметь главной жены. Мы должны оставить отцу лицо.

Она ввела в разговор имя Фэн Цзинь Юаня, так что основательница не могла опровергнуть ее высказывание. Она могла только кивнуть и сказать:

— В конце концов, твоя мать все тщательно обдумала.

Пока они разговаривали, служанка принесла чай. Передавая напиток другой служанке внутри комнаты, она подошла к основательнице и, поклонившись, сказала:

— Извне пришли новости: император понизил драгоценную императорскую наложницу Бу. Ее уже вывезли из ее дворца и перевезли жить на север.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 187. Зимнее бедствие**

На севеp?

Фэн Юй Xэн рассмеялась:

— Pазве не прoсто в Холодный дворец? Это самое холодное и пустынное место в северной части дворцового комплекса. Ходят слухи, что возлюбленную наложницу, которую девятый принц забил до смерти, вынесли из дворца через северные ворота и похоронили в безымянной могиле. Она даже не вошла в императорский мавзолей.

Основательница задрожала. Теперь она была старше и не любила слышать о мертвых людях. Но этот вопрос с участием драгоценной императорской наложницы Бу раскрыл некоторую информацию: казалось, семья Бу вот-вот столкнется с катастрофой.

На самом деле семья Бу уже столкнулась с катастрофой. C того момента, как лорд Бу был сбит насмерть драгоценной императорской наложницей Бу, император больше не чувствовал сострадания к этой семье. Но падение не было столь заметно, потому что у Бу Бай Пин по-прежнему оставалась позиция драгоценной императорской наложницы, а у Бу Цуна — должность генерала.

Теперь, однако, драгоценная императорская наложница потеряла свою власть. Общая тенденция семьи Бу пошла на спад.

— Ты говоришь... — нерешительно начала основательница: — Mожет быть, император собирается сделать перестановки в рядах чиновников? Тогда что будет с твоим отцом?

Фэн Юй Хэн ответила вопросом на вопрос:

— А у отца есть какие-то вещи, которые могут вызвать проблемы?

Основательница слегка вздрогнула. Тщательно обдумав вопрос Фэн Юй Хэн, она очень быстро поняла, что тот подразумевал следующее: сделал ли Фэн Цзинь Юань что-нибудь, что могло оскорбить императора?

И как она должна реагировать на это?

— То, как ведет себя твой отец, и то, что он делает, ты можешь видеть ежедневно. О некоторых вещах следует говорить только в поместье. А-Хэн, наша семья Фэн не должна идти по тому же пути, что и семья Бу!

Фэн Юй Хэн закончила с массажем, а затем сказала:

— Эта внучка не знает, пойдем ли мы по тому же пути, что и семья Бу. Bсе будет зависеть от планов отца. В конце концов, он — глава семьи. Никто из нас не говорит ничего стоящего.

Основательница тоже знала, что Фэн Цзинь Юань не особенно прислушивался к чьим-либо советам. Хотя были времена, когда он слушал ее, но вот доведет ли он до конца или нет задуманное — это совсем другой вопрос. В конце концов, они были просто женщинами. Подъем и падение семьи никогда не зависели от женщин.

Основательница вздохнула и с помощью Фэн Юй Хэн откинулась на подушки позади нее. Затем она протянула руку и вытащила из-под них лист бумаги:

— Это для тебя. Твой двор стал окружным офисом, и, как я слышала, многие люди пришли поздравить тебя. Это в знак бабушкиной привязанности. Не отвергай ее.

Фэн Юй Хэн слегка удивилась, а затем развернула бумагу. Это были документы на некий магазин в столице.

— Это один из моих личных магазинов. На самом деле есть еще несколько. Они все дождутся твоей свадьбы и станут приданым.

Слова основательницы были довольно искренними, и у Фэн Юй Хэн потеплело на сердце. Она сунула документацию в рукав и сказала:

— Бабушка, этот магазин недалеко от Зала Сотни Трав. Позже я подумаю, для чего его использовать. Когда придет время, и он станет приносить деньги, будет ли бабушка счастлива получению половины доходов?

Глаза основательницы загорелись, когда она услышала это:

— Половины? — но потом она вспомнила, что не может просить эти деньги, и махнула рукой: — Нет, нет, магазины будут подарены тебе, так что они твои. Люди принесли так много хороших подарков в твое поместье. Как твоя бабушка, я почти не могу выражать себя.

— Бабушка подарила А-Хэн личный магазин, — Фэн Юй Хэн погладила старушку по руке. — Как может А-Хэн оставить бабушку без денег? А-Хэн приняла вашу любовь, и я надеюсь, что бабушка сможет принять любовь А-Хэн.

Чем больше основательница слышала, тем больше чувствовала, что ее внучка великолепна. Она не могла не похвалить:

— В конце концов, это благодаря проницательному и мудрому императору. Он знал, какая дочь может быть дочерью семьи Фэн от первой жены. А-Хэн обладает благородным характером и умеет проявлять благочестие к старшему поколению. Только это делает тебя достойной дочерью семьи Фэн.

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. На первый — поверхностный — взгляд мир радовал глаз. Тем не менее основательница думала, что ей совершенно нельзя оскорблять эту вторую внучку. Будет ли процветать семья Фэн или столкнется с несчастьем — все это зависело от того, что она думала. Что касается Фэн Юй Хэн, то она прямо сейчас размышляла о бесчисленном количестве раз, когда основательница брала деньги у Чэнь Ши и Фэн Чэнь Юй, но она все еще была первой, кто усмирила свой характер. Теперь эта старуха называла ее своей второй внучкой, но именно она первой заговорила об их высылке из поместья, услышав слова даоса Цзы Яна о том, что она — звезда катастрофы.

Какая жалость! Она вернулась, но настоящая Фэн Юй Хэн уже умерла в горах на северо-западе. Она пообещала той девушке, что обязательно отомстит.

На следующий день Фэн Юй Хэн проснулась около полудня. Когда Ван Чуань вошла, она несла комплект только что сшитой зимней одежды. Ткань выглядела еще плотнее, чем у предыдущего наряда.

Фэн Юй Хэн поднялась и начала одеваться, беспомощно говоря:

— Такая плотная ткань. Носить его будет очень утомительно.

— С этим ничего нельзя поделать, — улыбнулась Ван Чуань. — На улице идет снег, и очень холодно.

— Снег? — Фэн Юй Хэн ошеломленно замерла, почувствовав легкое, но приятное удивление. — Хорошо, что пошел снег. Он остановит распространение болезнетворных микроорганизмов, поэтому больных будет меньше.

Ван Чуань не была столь оптимистична, одевая Фэн Юй Хэн:

— Но есть же бедняки, которые в течение зимы будут страдать больше остальных.

Она сделала паузу, надевая одежду, и вдруг вспомнила зимнюю катастрофу, о которой упоминал Сюань Тянь Мин в прошлый раз. Она почувствовала легкое беспокойство и, закончив с верхним одеянием, направилась к двери.

Ван Чуань боялась, что она простудится, поэтому быстро последовала за хозяйкой, завернув ту еще и в накидку.

Когда она толкнула дверь, в воздухе закружились целые снежные хлопья и пронесся холодный ветер, из-за которого она закашлялась.

— Юная госпожа, быстро вернитесь внутрь! — Ван Чуань потянула ее назад. — Сейчас довольно сильный снегопад. Вы только что встали, будет лучше, если вы не пойдете на улицу.

Фэн Юй Хэн не стала с ней спорить и, сняв накидку, пошла умываться. Цинь Шуан принесла завтрак, чтобы она поела в своей комнате. Как только она закончила, от Яо Ши прибежала запорошенная снегом Цин Лин и сказала:

— Госпожа пригласила юную госпожу к себе. Прибыли наложница-мать Ань и молодая госпожа Сян Жун.

Фэн Юй Хэн кивнула и приказала Ван Чуань приготовить ручную грелку с горячей водой. Только тогда она последовала за Цин Лин во внутренний дворик Яо Ши.

Казалось, снегопад становился все более и более сильным. Ориентироваться становилось все тяжелее. Eсли бы она не была знакома с планировкой павильона Единого благоденствия, она боялась, что вообще не осмелилась бы идти вперед на своих двоих.

Яо Ши стояла у дверей покоев, чтобы поприветствовать Фэн Юй Хэн. Увидев прибытие дочери со служанками, она быстро раскрыла зонтик и пошла им навстречу. Но в такую бурю зонтик был совершенно бесполезен — ветер разломал его в два счета.

Фэн Юй Хэн схватила Яо Ши под руки и быстро вошла в комнату. К счастью, когда павильон Единого благоденствия стал главным офисом округа, количество слуг было увеличено еще раз. Когда они вошли, несколько служанок немедленно подошли, сняли с них накидки и подали теплый чай.

Ань Ши, которая тоже вышла встретить их, запричитала:

— Если бы я знала раньше, что снегопад будет так силен, я бы не пришла сегодня и не заставила бы тебя страдать. Что случится, если ты заболеешь?

Фэн Юй Хэн отпила чай и немного согрелась. Быстро всех усадив, она сказала:

— Наложница-мать Ань, что ты говоришь? То, что вы с Сян Жун пришли, делает меня очень счастливой. В любом случае мне нужно было прийти сюда, чтобы увидеться с матерью.

Яо Ши встала и принесла Фэн Юй Хэн стопку одежды со словами:

— Посмотри. Это все сделано вручную наложницей-матерью Ань для Цзы Жуя. В общей сложности три комплекта. Она шила их днями и ночами.

Фэн Юй Хэн восторженно развернула одежды и осмотрела их. Это была зимняя одежда. Куртка на подкладке, халат и плащ. Ткань была хорошей, а стиль — уникальным. Мастерство швеи было прекрасным. Она не могла не похвалить:

— У наложницы-матери золотые руки!

— Это единственное, что стоит показать, — улыбнулась Ань Ши. — Каждый день я вижу, как люди приходят и уходят из главного офиса округа, чтобы преподнести подарки. Меня беспокоило то, что я не знала, что подарить, чтобы поздравить юную госпожу с таким счастьем. У тебя нет нужды в деньгах и полно мелочей. Я долго и упорно думала об этом, прежде чем вспомнила, что второй молодой мастер совсем один в Сяо Чжоу. И решила сшить ему одежду. Это всего лишь частичка нашей любви, и, надеюсь, что второй молодой госпоже и старшей сестре Яо это понравится.

— Такая хорошая одежда, как она могла мне не понравиться? — быстро сказала Яо Ши. — Она намного лучше, чем та, с которой я отправила Цзы Жуя.

— Наложница-мать Ань — лучшая, — Фэн Юй Хэн тоже была очень довольна этим подарком и, глядя в сторону Сян Жун, сказала: — Последние несколько дней, ты не приходила на пробежки, да и я сама ленилась некоторое время. Давай завтра снова начнем.

Сян Жун была очень счастлива и закивала:

— Хорошо. Мы побежим, когда вторая сестра скажет, что мы должны бежать.

Затем они продолжили общение. Ань Ши пыталась уйти несколько раз, но снегопад снаружи не только не ослабел, но и, казалось, стал еще сильнее. Больше всего это напоминало то, что кто-то в небе опрокинул на землю целую бочку снега. Это было просто ужасно.

Сян Жун немного испугалась и спросила Ань Ши:

— Если так и будет продолжаться, сможем ли мы вернуться?

Фэн Юй Хэн быстро успокоила ее:

— Если вы не сможете вернуться, то просто оставайтесь здесь. Разве не лучше воспользоваться комнатами в моем поместье?

Хуан Цюань распахнула окно и выбросила что-то наружу. Затем она некоторое время понаблюдала за чем-то, а потом повернулась, чтобы сказать им:

— Прямо сейчас снег доходит до основания бедра. Забудьте об уходе, есть шанс, что дверь даже не откроется.

Услышав это, Фэн Юй Хэн и Ван Чуань быстро подошли к двери, чтобы убедиться самим. Они несколько раз пытались открыть ее, но им удалось едва-едва отодвинуть в сторонку. В тот самый момент, когда они приоткрыли ее, в комнату начали падать куски снега.

Дверь быстро закрыли, и Ван Чуань беспомощно сказала Сян Жун:

— Третья молодая госпожа, кажется, вам действительно нужно будет остаться здесь.

По правде говоря, для Ань Ши и Сян Жун не имело значения, где они останутся. В любом случае они оставили людей в своем дворе и сообщили им, что собираются в павильон Единого Благоденствия. Если люди семьи Фэн спросят, они смогут дать ответ. Более того, они не могли выйти из комнаты. Смогут ли люди семьи Фэн сделать это? Возможно, Фэн Цзинь Юань вообще застрял во дворце, потому что рано утром отправился ко двору.

Что касается реальной причины, волновавшей Ань Ши, то это была катастрофа, которая придет со снегопадом.

— В предыдущие годы в столице никогда не шел такой сильный снег, — сказала Ань Ши, возвращаясь на свое место. Взяв грелку с горячей водой у служанки, она передала ее Сян Жун и продолжила: — Я слышала, что только северные районы Да Шунь накрывает такой сильный снегопад, когда кажется, что на небесах кто-то перевернул бочку со снегом. Ежегодно на севере от зимней катастрофы страдают пять или шесть провинций. В худшем случае пострадает десяток. Пострадавшие направятся на юг. По пути некоторые умрут от холода и голода. Число тех, кто действительно сможет выжить, очень мало.

— Это так, — продолжила Яо Ши. — Мой отец однажды отправился на север. По пути он даже открыл больницу. Из-за того, что не хватало рабочей силы, очень мало людей спаслось. Большинство умерло, замерзнув в очереди. Но так было в северных провинциях. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о таком сильном снегопаде в столице?

Услышав разговор между ними, Фэн Юй Хэн нахмурилась и спросила:

— Мать и наложница-мать хотели сказать, что этот снегопад из тех, что раньше видели только на севере?

— Правильно, — в унисон ответили обе женщины, кивнув.

Фэн Юй Хэн внезапно накрыло плохое предчувствие. Может быть, в этом году зимняя катастрофа дойдет до столицы? Но если даже на столицу обрушится катастрофа, то что насчет других? Разве их положение не было бы еще хуже?

Она больше не могла сидеть на месте и подошла к окну. Открыв его, она выглянула наружу, а потом повернулась и сказала:

— Мама, помогите организовать комнату для наложницы-матери Ань и Сян Жун, чтобы они отдохнули. Мне нужно сходить в медицинское хранилище, посмотреть. По крайней мере, наш павильон Единого Благоденствия с точки зрения медицины нуждается в некоторых препаратах.

— Не волнуйся, — кивнула Яо Ши. — Иди. Наложница-мать Ань и Сян Жун останутся сегодня в моем дворе. Будь осторожна на обратном пути.

— Госпожа, нет необходимости беспокоиться, — ответила Ван Чуань. — Здесь Бань Цзоу. Он может отнести молодую госпожу.

Яо Ши знала, что у Фэн Юй Хэн есть способ вернуться, поэтому кивнула и больше ничего не сказала.

Она увидела, как Фэн Юй Хэн открыла окно и ловко вылезла из него. Как только она это сделала, ее поймала чья-то смазанная фигура, и они улетели с помощью цингуна.

Однако они не знали, что медицинское хранилище было лишь прикрытием. Ее настоящей целью было покинуть поместье.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 188. Точно, я вымогаю у тебя деньги**

Bернувшись в свой собственный двор, Фэн Юй Хэн xотела обсудить с Бань Цзоу, может ли она пойти в военные казармы к Cюань Тянь Mину; однако, прежде чем она смогла даже рот открыть, тот положил конец ее мыслям:

— В такую погоду даже экипажи не могут передвигаться. Мастер, даже если вы поедете в казармы, охрана не сможет увидеть вас сквозь снегопад. Eсли вы попытаетесь пробиться, то, в конечном итоге, умрете от шальной стрелы.

Только тогда она поняла сложность своей просьбы. Hедовольная этим, она все же спросила:

— Неужели это невозможно? Что если ты прокрадешься первым и скажешь Сюань Тянь Мину?

Телохранитель снова покачал головой:

— Я не могу пообещать, что смогу безопасно доставить вас в военные казармы, так почему разговоры обо мне идут в первую очередь?

Фэн Юй Хэн могла только сдаться.

В сильный, практически катастрофический снегопад она не могла заставить Бань Цзоу взять на себя такой риск из-за ее беспокойства. В худшем случае она подождет еще день. Даже если снег не прекратится на следующие сутки, он не должен идти так сильно.

В комнате сидели несколько человек. Хуан Цюань была крайне подвижной, и через некоторое время она больше не могла сидеть на месте:

— Вместо того чтобы просто сидеть в четырех стенах, было бы лучше взглянуть на то, что делают люди в поместье Фэн, — сказав это, она вскочила и подбежала к окну. — Молодая госпожа, эта слуга выйдет и посмотрит, — обратилась она к Фэн Юй Хэн, после чего, не дождавшись ответа, убежала через окно.

— Эта Хуан Цюань действительно не может оставаться на одном месте! — беспомощно высказалась Ван Чуань.

— Снег же, — Фэн Юй Хэн была немного более равнодушной. — Вы все знаете цингун, так что нет необходимости оставаться взаперти со мной. Пусть взглянет — это неплохо.

Ван Чуань больше ничего не сказала. Она продолжала добавлять древесный уголь в жаровню, но в комнате все еще было достаточно прохладно для того, чтобы они дрожали.

Затем она решила обсудить один вопрос с Фэн Юй Хэн:

— Кажется, нет никакого способа доставить обед. Через некоторое время, когда Хуан Цюань вернется, эта служанка пойдет с ней на кухню. Когда еда будет готова, Хуан Цюань принесет еду юной госпоже, а эта слуга доставит ее госпоже.

— Хорошо, тогда я побеспокою тебя, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Юная госпожа, что вы такое говорите? Это такие пустяки!

Фэн Юй Хэн была довольно вялой, от скуки она начала ворошить угли в жаровне, из-за чего оттуда вылетали искорки. Она спросила Ван Чуань:

— Скажите, если здесь такой сильный снегопад, будут ли проблемы в военных казармах?

— Эта слуга не знает, — покачала головой Ван Чуань. — В столице никогда не выпадало столько снега, но не должно быть слишком много проблем. Возможны некоторые проблемы с провиантом, но его высочество определенно не будет голодать.

— Меня беспокоят его ноги, — со вздохом призналась Фэн Юй Хэн.

Услышав о ногах Сюань Тянь Мина, Ван Чуань тоже начала беспокоиться. Обе девушки сидели и молчали, даже Бань Цзоу, который качался на потолочных балках, чувствовал себя угнетенным тишиной.

К счастью, скоро вернулась Хуан Цюань со свежими новостями для Фэн Юй Хэн:

— Фэн Чэнь Юй сходит с ума в своей комнате. По-видимому, она послала кого-то за врачом утром, но тот не смог прийти, и посланная прислуга еще не вернулась.

— В такую снежную бурю было бы странно, если бы она смогла вернуться, — усмехнулась Ван Чуань.

Фэн Юй Хэн, однако, спросила:

— Почему она снова вызвала врача?

Хуан Цюань тоже было любопытно:

— Она кричала как помешанная, поэтому я не смогла понять, что она на самом деле говорила. Кажется, что-то о том, что что-то не пришло, и что предыдущий врач был мошенником.

Фэн Юй Хэн задумалась на некоторое время и поняла. Ее ранее удрученное настроение начало немного улучшаться, когда она похлопала Ван Чуань по руке и сказала:

— Из-за такого сильного снегопада в столице не будет недостатка в местах, где потребуется помощь, неважно в рабочей ли силе или в материалах. Император, должно быть, тоже беспокоится об этом. Когда снегопад прекратится, давайте сделаем полезную работу во имя августейшего дворца и Зала Сотни Трав. Что касается денег на эту работу, Фэн Чэнь Юй уже подготовила их для нас.

Ван Чуань и Хуан Цюань были сбиты с толку. Фэн Чэнь Юй приготовила деньги? Что это значит?

Бань Цзоу прыгнул вниз с балок и наклонился к Фэн Юй Хэн:

— Может быть, вы хотите заполучить миллион таэлей, которые она получила от семьи Чэнь? Но Фэн Цзинь Юань на шаг опередил вас, желая получить этот миллион.

— Он все еще не получил деньги, не так ли? — Фэн Юй Хэн подняла бровь. — Пока те все еще на руках у Фэн Чэнь Юй, у нее не будет выбора, кому она их отдаст. Просто подождите и сами все увидите. Как только снегопад прекратится, Фэн Чэнь Юй по собственному желанию придет сюда.

Что касается того, придет ли Фэн Чэнь Юй, Ван Чуань, Хуан Цюань и Бань Цзоу были настроены скептически. С одной стороны, им было любопытно, почему их госпожа была так уверена, а с другой, они действительно надеялись, что смогут получить этот миллион таэлей. Это была большая сумма денег. Было бы странно не хотеть ее!

Хозяйка и слуги провели время в надеждах заполучить миллион таэлей. Pано утром следующего дня снегопад, наконец, прекратился.

Ван Чуань первым делом утром открыла дверь, в результате чего снег снаружи завалился внутрь и достал ей до икр. К счастью, похоже, этот день будет ясным, больше снега не будет. Поняв это, все вздохнули с облегчением.

— Если бы снегопад продолжился, то, боюсь, что на север идти не пришлось бы. Столица превратилась бы в зону бедствия, — пробормотала Ван Чуань, ища метлу, чтобы расчистить область перед дверью. К счастью, ей удалось это сделать. Затем она посмотрела на комнаты во флигелях и комнаты для прислуги и увидела, что всех их замело. Хуан Цюань просто решила встать на стол во дворе и начала направлять слуг.

Она закрыла дверь и вернулась, чтобы сказать Фэн Юй Хэн:

— Покинуть поместье можно, но это весьма трудно. Если же молодая госпожа захочет поехать в военные казармы, то это, скорее всего, будет невозможно. Неизвестно, пригодны ли для движения дороги в столице, а тем более за ее пределами. Чтобы добраться до военного лагеря, нужно пересечь гору. Хотя она не очень высокая, в нынешнюю погоду это будет слишком трудно.

Фэн Юй Хэн вздохнула. Она поняла, что если этот снег не растает, то ей будет действительно трудно, если она захочет посетить военные казармы.

— Забудем об этом. Пойдем в Зал Сотни Трав! — приняла она решение и начала одеваться. — Давайте сначала поедим, ведь нет никакой спешки. Думаю, люди в поместье Фэн тоже подметают снег. Когда они расчистят путь, скорее всего, Фэн Чэнь Юй должна прийти сюда.

Конечно же, прежде чем она смогла даже закончить со своим рисовым отваром, с докладом пришла Цин Шуан:

— Старшая молодая госпожа семьи Фэн пришла к лунным вратам двора Ивы. Сейчас ее остановила служанка, что стоит там. Юная госпожа, пожалуйста, дайте нам знать, нужно ли пустить ее?

Цин Шуан всегда считала себя слугой павильона Единого Благоденствия, что автоматически делало ее слугой главного офиса округа. Всякий раз, когда она говорила о людях из семьи Фэн, в ее речи очень четко слышалась разница в отношении. Когда она говорила о Фэн Чэнь Юй, не было и следа добрых чувств.

Фэн Юй Хэн усмехнулась и почувствовала, что та пришла очень быстро. Затем она кивнула:

— Впустите ее.

Только тогда Цин Шуан подчинилась и ушла.

Не прошло и часа, когда Фэн Чэнь Юй, наконец, добралась до места назначения. Ее туфли и носки промокли, а плащ был весь в снегу. Но у нее не было времени беспокоиться о своей внешности, она сразу же обратилась к Фэн Юй Хэн, увидев ее:

— Мне нужна твоя помощь. Мы можем поговорить наедине?

По сравнению с ее тревожным состоянием Фэн Юй Хэн оставалась спокойной и медленно указала на свой рисовый отвар:

— Старшей сестре нужно подождать, пока я закончу есть. Вчера шел слишком сильный снег, поэтому на кухне было мало еды. Сейчас я очень голодна.

Ван Чуань ухмыльнулась. Конечно, она была голодна. Ее молодая госпожа уже выпила три миски рисового отвара.

Фэн Чэнь Юй от гнева скривила нос. Она была в безвыходном положении и отбросила гордость, чтобы попросить, но Фэн Юй Хэн действительно решила поважничать?

Но она ничего не могла сделать. Все же именно она пришла с просьбой. Неважно, что было сказано, она должна была это сделать.

Поэтому она взяла стул и села. Наблюдая за Фэн Юй Хэн, она терпеливо ждала, пока та закончит есть по кусочку за раз.

Когда Фэн Юй Хэн закончила, прошел еще час. К тому времени, как она положила палочки и миску, Чэнь Юй уже достигла предела своего терпения.

Фэн Юй Хэн больше не стала доставлять ей проблем и махнула рукой, отсылая Ван Чуань и остальных. Фэн Чэнь Юй также отослала И Линь. Только когда они остались в комнате одни, она, наконец, заговорила:

— Сегодня я пришла просить тебя о помощи. Фэн Юй Хэн, в рамках соглашения, я дам тебе десять тысяч таэлей в подарок. Как тебе?

Фэн Юй Хэн уставилась на нее широко раскрытыми глаза и притворно удивилась:

— За что старшая сестра готова отдать так много денег?

Чэнь Юй глубоко вздохнула и стиснула зубы. Набравшись решимости, она раскрыла то, что почти заставило ее сойти с ума:

— Я, кажется... беременна.

В это время Фэн Юй Хэн только сделала глоток чая, но после слов Чэнь Юй немедленно выплюнула его. Чай просто залил все лицо Фэн Чэнь Юй, которая позеленела от гнева. Что касается ее самой, то она так сильно смеялась про себя, что была в шаге от повреждений внутренних органов.

— Старшая сестра, ты серьезна или шутишь? Ты не шутишь, правда? Ах! Тогда этот ребенок назовет меня тетей по материнской линии или тетей по отцовской?

Фэн Чэнь Юй внезапно встала и пошла к двери. Она чувствовала, что прийти сюда было большой ошибкой. Независимо от того, кого она просила о помощи, как она могла попросить Фэн Юй Хэн? Разве это не было насмешкой?

Увидев, что она собралась уходить, Фэн Юй Хэн не остановила ее, но сказала:

— Цена несправедлива. Давай обсудим все немного подробнее.

Фэн Чэнь Юй остановилась, и тень радости появилась на ее лице.

Деньги не были проблемой. Пока Фэн Юй Хэн была готова помочь, это было лучше, чем что-либо другое.

Теперь, когда столица пострадала от катастрофического снегопада, врача, которого она пригласила, нельзя было привести. К счастью, И Линь рано утром напомнила ей, что она не может привести врача извне. Если бы об этом стало известно снаружи, то, вполне возможно, что она встретила бы тот же конец, что и Бу Ни Шан! Если бы это время пришло, и все в столице об этом узнали, захотела бы она продолжать жить?

Она долго думала, но у нее был только один выбор. Ей нужно было к Фэн Юй Хэн. В любом случае у нее больше не было гонора, чтобы давить на свою вторую сестру. Она не возражала прийти еще раз. Пока она может избавиться от катастрофы, которая, скорее всего, была у нее в животе, у нее оставалась возможность вернуться. Когда день ее возвращения настанет, Фэн Юй Хэн будет первой, от кого она избавится.

У Фэн Чэнь Юй были такие мысли, когда она шла в павильон Единого Благоденствия. Теперь, когда она услышала, что Фэн Юй Хэн просто хотела обсудить цену, это означало, что она уже согласилась. Фэн Чэнь Юй почувствовала, что груз с ее сердца, наконец-то, упал.

Поэтому она обернулась и несколько нетерпеливо сказала:

— Вторая сестра, назови мне цену!

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее и улыбнулась:

— Старшая сестра, за десять тысяч таэлей я могу точно сказать, беременна ты или нет.

— Беременна ли я? — Фэн Чэнь Ю была ошеломлена. — Что ты имеешь в виду?

— Разве сейчас ты не уверена, беременна ты или нет? Я могу узнать, да или нет. Но цена этого вопроса — десять тысяч таэлей. Ты этого хочешь?

Фэн Чэнь Юй нахмурилась. Десять тысяч таэлей, чтобы определить, была ли она беременна, немного дорого. У нее не наступили месячные, и недавно она начала чувствовать тошноту и усталость. На самом деле она была уверена, что это так, но без врача, который мог бы это проверить, она не осмеливалась быть уверенной.

— Разве это не слишком дорого? — уставилась она на Фэн Юй Хэн. — Ты явно шантажируешь меня под ложным предлогом, но говоришь, что собираешься мне что-то продать. Ты просто хочешь десять тысяч таэлей?

— То, что ты сказала, правильно, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Я вымогаю у тебя деньги. Если старшая сестра считает, что это слишком дорого, тогда иди, найди кого-нибудь другого! Кроме того, определить, забеременела ли женщина, не так просто, как проверить пульс. Если неправильно поставить диагноз, то ты можешь стать бесплодной. Если ты больше не сможешь иметь детей, то это будет большой проблемой.

Фэн Чэнь Юй замолчала. Найти кого-нибудь другого? Если бы она могла это сделать, то она бы скорее умерла, чем посетила павильон Единого Благоденствия. Словам Фэн Юй Хэн также удалось напугать ее. Если бы она искалечила свое тело из-за денег, тогда, как у женщины, что бы у нее осталось?

— Забудем об этом. Десять тысяч, так десять тысяч, — в отчаянии села она и спросила: — Тогда сколько, чтобы избавиться от ребенка?

Фэн Юй Хэн странно улыбнулась:

— Не очень много. Всего один миллион.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 189. Инцидент в пригороде столицы**

Kaк только были произнесены слова "один миллион", Фэн Чэнь Юй сразу же поняла, что ее разыгрывают.

Oна посмотрела на Фэн Юй Xэн и сказала сквозь зубы:

— Tы делаешь это нарочно, не так ли? Ты знаешь, что у меня есть миллион таэлей в банкнотах, и ты делаешь все возможное, чтобы украсть их у меня! Я права?

— Правильно. Cовершенно верно, — очень честно сказала Фэн Юй Хэн, кивнув. — Hо я ничего не сделала. Ведь это ты пришла ко мне.

Фэн Чэнь Юй заскрежетала зубами от гнева, да так, что они почти раскрошились! Но что она могла сделать? Она действительно была той, кто пришел просить о помощи, и она вынуждена была попросить о помощи именно Фэн Юй Хэн.

Затем она взяла себя в руки и спросила:

— Неужели нет возможности для переговоров?

Фэн Юй Хэн усмехнулась и остро глянула на Фэн Чэнь Юй:

— Кто-то что-то путает. Когда у тебя был в руках наркотик, почему ты не пошла со мной на переговоры? Старшая сестра, финансовые потери могут предотвратить катастрофу. Ты это понимаешь?

Чэнь Юй, очевидно, понимала, но она уже пообещала этот миллион Фэн Цзинь Юаню. Хотя ее отец не пришел просить ее об этом, если исходить из ее понимания этого человека, не то чтобы он этого не хотел. Вместо этого он думал о том, как потратить эти деньги.

— Тогда сначала проверь, беременна ли я, — Фэн Чэнь Юй пришла к следующему выводу: пусть ей дадут увидеть, действительно ли она беременна, прежде чем сделать следующий шаг.

— Ладно, — Фэн Юй Хэн протянула руку, — отдай ее мне.

— Что? — Чэнь Юй была ошеломлена.— Чего ты хочешь?

— Банковскую расписку! Хотя ты можешь заплатить и серебром. Это будет немного хлопотно, но я могу послать служанку к тебе во двор.

— Нет необходимости, — Фэн Чэнь Юй сердито закатила глаза и пошла к двери со словами: — сначала осмотри меня, а я пошлю кого-нибудь забрать деньги, — открыв ее, она сказала несколько слов И Линь, а затем смотрела, как она с усилием пробиралась по снегу.

Когда она вернулась, Фэн Юй Хэн держала что-то в руках. Чэнь Юй не понимала, что это было, но ее это и не слишком заботило. Она только сказала Фэн Юй Хэн:

— И Линь уже ушла за нужной суммой. Mожешь осмотреть меня сейчас.

Фэн Юй Хэн передала это что-то в ее руки. Этим чем-то оказался длинный, тонкий полый предмет и маленькая прозрачная чашка из какого-то неизвестного материала.

Чэнь Юй чувствовала себя странно, пока держала эти вещи в руках; однако, когда она услышала, для чего эти два предмета, ее лицо сразу стало ярко-красным:

— Как... Как я могу сделать такую вещь?

— Почему ты не можешь этого сделать? — очень недовольно спросила Фэн Юй Хэн. — Ты никогда не ходила в уборную? Позволь мне сказать тебе: это самый точный способ определить, беременна ты или нет. Ты знаешь, сколько это стоит? Что еще более важно, это то, что нельзя купить независимо от того, сколько у вас денег! Это редкий предмет от моего персидского мастера. Не думай, что десять тысяч лян ты потратишь впустую. Я даже чувствую, что попросила слишком мало.

Чэнь Юй еще раз поняла, что не существовало никакого способа договориться с Фэн Юй Хэн. То, о чем ей было трудно говорить, так небрежно слетало с ее губ. Казалось, она ни в малейшей степени не чувствовала себя неловко. Если она продолжит стесняться перед Фэн Юй Хэн, то потеряет еще больше самоуважения. Лучше просто стиснуть зубы и использовать эти вещи. В любом случае, никто не мог ее увидеть.

Фэн Чэнь Юй приняла это решение и унесла эти вещи с собой в уборную. Вернувшись, она передала длинный предмет Фэн Юй Хэн.

Две красные полоски. Фэн Юй Хэн пожала плечами:

— Pанняя стадия беременности.

— Что? — не понимала Чэнь Юй.

Она объяснила еще раз:

— То есть ты беременна. Это гарантировано.

— Это можно определить вот так?

— Можно, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Дай правую руку. Ты, кажется, не в своей тарелке, я проверю твой пульс.

Чэнь Юй быстро протянула руку, и Фэн Юй Хэн некоторое время подержала ее, а затем отпустила. Она повторила слова, сказанные ранее:

— Ранняя стадия беременности.

Чэнь Юй издала вздох, полный отчаяния. Кажется, ей все же придется сделать выбор между будущим и богатством.

— Хорошенько подумай над этим, — встала Фэн Юй Хэн. — Мне нужно выйти сегодня. Когда полушь банкноту, отправить ее в офис округа. Цин Юй сегодня здесь. Просто отдай ей, — закончив говорить, она открыла дверь и ушла. Ван Чуань поспешно вошла в комнату и взяла плащ для нее, а затем последовала за ней вместе с Хуан Цюань.

Фэн Чэнь Юй осталась в комнате одна. То, что она только что использовала, все еще лежало на столе. Оно по-прежнему четко отображало две красные линии. Она не знала, что это было, но Фэн Юй Хэн сказала ей, что появление двух полосок означало беременность. Если линия была только одна, то она не была бы беременна. Она доверяла Фэн Юй Хэн, потому что признаки беременности уже становились очевидными.

С усилием подавив тошноту, она посидела еще немного. Только когда задыхавшаяся от затраченных на дорогу усилий И Линь вернулась, она встала. Вместе с ней она направилась к сокровищнице павильона Единого Благоденствия.

В это время Фэн Юй Хэн уже добралась до главной дороги. День назад шел сильный снег, так что кареты не могли ездить по ней. Если люди хотели выйти, то им нужно было бы пробираться через сугробы. Многие подметали снег, но все они убирали только перед своими собственными дверями. Сметенные снежные груды оставались лежать в стороне, что привело к сужению дорог.

Губернатор послал людей убирать снег, но рук просто не хватало. Такую крупную столицу невозможно было полностью очистить за одно мгновение. Более того, было много чиновников, которые пытались получить какие-то льготы и особые привилегии, поэтому практически все люди, которых отправил губернатор, предлагали свои услуги этим семьям.

Когда они с большим трудом достигли Зала Сотни Трав, они взмокли, несмотря на окружающий холод дня. Когда люди зала увидели Фэн Юй Хэн, они быстро вышли поприветствовать ее. Забрав ее плащ, они сказали:

— Босс, не так много людей пришли на осмотр. Но было немало и тех, кто потерял сознание от холода. Лавочник Ван взял ответственность на себя и позволил им остаться в магазине, он заботится о них сейчас.

— Вы все сделали правильно, — кивнула Фэн Юй Хэн. Пройдя сквозь внешний зал, она подняла занавеску во внутренние помещения и увидела лежавших внутри людей. Ван Линь в настоящее время приказывал продавцам раздавать людям, потерявшим сознание, медицинские супы. В зале было очень тепло — жаровня грела на совесть.

Фэн Юй Хэн не стала вести праздные разговоры и занялась осмотром больных. Большинство заболевших были стариками, а некоторые — детьми. С первого взгляда было видно, что они нищенствовали. Снегопад накануне был поистине катастрофическим. Им негде было укрыться, неудивительно, что они потеряли сознание на улице.

Когда они увидели, что девушка в очень приличной одежде лично осматривает их, они все почувствовали себя немного смущенными, ведь она была даже готова коснуться их грязных запястий.

Ван Линь увидел Фэн Юй Хэн, но ничего не сказал, прежде чем приступить к работе. Но все же объяснил всем, не впадая в вежливые разглагольствования:

— Это босс нашего Зала Сотни Трав. Император лично присвоил ей титул принцессы округа Цзи Aн второго ранга.

Услышав сказанное, все были ошеломлены этой неожиданной милостью. Это была достойная принцесса второго ранга! И все же она проверяла пульс нищего. Они даже во сне никогда не могли себе этого представить.

Ван Линь объяснил:

— Не чувствуйте себя неловко. Наша принцесса второго ранга очень искусна в медицине. Известные медицинские таблетки зала лично изготовлены ею.

Пока Ван Линь объяснял, Фэн Юй Хэн осмотрела каждого из них. После этого она немного успокоилась. Несмотря на то что у них было много хронических заболеваний, вызванных их бедной средой обитания, последствиями бури стали всего лишь небольшие обморожения и обмороки. Зал действовал своевременно, они не заработали себе более серьезных проблем.

— Беспокоиться не о чем. Так как вы пришли в Зал Сотни Трав, лечить вас — наш долг, — сказала она больным, затем посмотрела на продавцов, которые держали в руках медицинские супы, и кивнула: — Эти медицинские супы избавят вас от холода и согреют. Они также способны улучшить иммунную систему организма. Выпейте их. Восстановление займет не более одного дня.

Они не понимали, что значит улучшение иммунной системы организма, но знали, что Фэн Юй Хэн имела в виду то, что это лекарство было очень хорошим. Поэтому они все бросились пить лекарство.

Женщина лет пятидесяти держала ребенка на коленях и, вытирая слезы, сказала:

— Прошлой ночью снегопад разрушил нашу хижину. Я думала, что мы не сможем жить дальше, поэтому вышла на улицы посмотреть, не примут ли какие-нибудь дома этого ребенка по доброте душевной, чтобы он жил. Но никто не открывал свои двери. Снегопад был таким сильным, мы больше не могли идти. Кто-то сказал, что впереди Зал Сотни Трав, а босс и лавочник оба живые Бодхисаттвы. Что, возможно, мы сможем спастись там, поэтому мы пошли в Зал Сотни Трав.

Услышав ее слова, другие люди тоже начали говорить. Их рассказы были примерно одинаковы, и все они чувствовали, что Зал Сотни Трав стал их путем к спасению.

Фэн Юй Хэн была очень тронута, выслушав их. Она также похвалила Ван Линя. Она знала, что не слишком много труда вложила в этот магазин. В основном им управлял Ван Линь. Престиж Зала Сотни Трав сегодня был неразрывно связан с проделанной им работой.

Ван Линь был немного смущен, получив похвалу. Он быстро отдал приказ клерку — продолжать добавлять угли в жаровню, чтобы комната еще больше прогрелась. Он также сказал всем:

— На улице уже перестал идти снег. Думаю, можно немного расслабиться — снега больше не должно быть. Хотя наш Зал Сотни Трав не может держать вас вечно, он может, по крайней мере, помочь всем в эти трудные времена. Мы не позволим вам замерзнуть насмерть или умереть от голода снаружи.

Больные почувствовали очередной всплеск эмоций. Ван Линь извинился и быстро оттащил Фэн Юй Хэн в боковой зал.

— Юная госпожа, мы не сможем так продолжать, — на его лбу можно было увидеть капли пота, хотя было неизвестно, было ли это от беспокойства или от жары. — Мы можем спасти восемь человек, но что, если их будет восемьдесят? Этот снегопад накрыл всю столицу. Число пострадавших людей не ограничено только ими. Если они услышат эту новость и придут в зал, у нас не будет возможности справиться с этим.

— Все нормально. Не волнуйся, — Фэн Юй Хэн жестом попросила Ван Чуань и Хуан Цюань положить на стол большие бумажные пакеты, которые они принесли. — Я принесла чай из поместья. Нет необходимости кипятить его в воде. Ты можешь сразу залить его горячей водой. Приготовь кастрюли с широкими горлами и вскипяти еще немного воды, потом иди, найди еще чашек. Мы установим палатку у входа в Зал Сотни Трав. Пока люди приходят и уходят, независимо от их положения, мы дадим им чашку бесплатного чая.

— Понятно, — кивнул Ван Линь, — тогда не будет так много людей, которые потеряют сознание от холода. А с горячим чаем, подаваемым снаружи, немногие будут спешить втиснуться в Зал Сотни Трав, — он согласился с указаниями Фэн Юй Хэн и унес несколько сумок, чтобы подготовиться.

Ван Чуань не была уверена, что справится сама, и сказала Хуан Цюань:

— Иди, тоже посмотри. Было бы лучше поговорить с ресторанами поблизости и взять у них посуду. Можно даже заплатить немного.

Хуан Цюань кивнула и ушла.

Фэн Юй Хэн наконец-то смогла присесть и перевести дыхание. Она пришла, пробираясь сквозь снег, так что действительно очень устала.

— К счастью, это зимняя катастрофа. При летнем наводнении проблем было бы гораздо больше, — сказала она, отпив горячего чая, налитого Ван Чуань. Она все еще беспокоилась о Сюань Тянь Мине и не могла не спросить: — Как ты думаешь, кто-нибудь расчистит дороги за пределами столицы? Если мы пойдем в военный лагерь пешком, сколько времени это займет?

Ван Чуань беспомощно покачала головой:

— Нет необходимости думать о том, чтобы идти туда. Учитывая такой сильный снегопад, очень вероятно, что мы не достигнем его и за три дня. Если в столице все так плачевно, то, как может быть, чтобы кто-то убрал снег в пригороде?

Фэн Юй Хэн вздохнула. Она знала, что нет ничего, что могла бы сделать, единственное, что ей оставалось, — только беспокоиться. Ей нужно было повременить еще несколько дней, чтобы увидеть, растает ли снег хоть немного. Ей придется подождать, пока по дорогам не начнут ездить экипажи.

Пока они ждали, пока Ван Линь закончит приготовления, чтобы начать раздавать теплый чай, занавес внезапно поднялся — это поспешно вернулась Хуан Цюань. Ее лицо было наполнено беспокойством. Увидев их, она сказала:

— Кое-что случилось в пригороде!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 190. Покидая столицу**

Услышав о пpигородe, Фэн Юй Хэн тут же занервничала и поспешила спросить:

— Что-то случилось в военном лагере?

Хуан Цюань отрицательно помахала рукой:

— Нет-нет! Юная госпожа, не беспокойтесь. Лавина сошла в противоположном направлении. Я слышала, что это очень серьезно, рухнула половина горы.

Фэн Юй Хэн была не очень сильна в географии этой эпохи. Oна знала только, что это произошло в противоположном направлении от военного лагеря, но это все еще позволяло ей вздохнуть с облегчением. Но как только она чуть успокоилась, слова Ван Чуань почти заставили ее сорваться еще раз:

— В противоположном направлении? Значит, это не на севере? Хуан Цюань, ты все еще не помнишь, в какой день каждый год его высочество седьмой принц покидает столицу, чтобы сделать подношение своей матери?

Хуан Цюань немного задумалась, а затем шокировано выдала:

— Это же последние несколько дней!

— Tы хочешь сказать, что седьмой брат только что покинул столицу, чтобы сделать подношение? В каком направлении? На север? — Фэн Юй Хэн чувствовала, что ее сердце скачет, как на американских горках.

Ван Чуань кивнула:

— Тело родной матери его высочества было похоронено на небольшом кладбище в храме к северу от столицы. C тех пор как его высочество стал совершеннолетним, он каждый год уходит, чтобы отдать дань уважения. Если посчитать дни, кажется, это должно быть примерно сейчас.

— Kак насчет того, чтобы я съездила в его дворец? — неуверенно спросила Хуан Цюань. — Позвольте мне узнать, там ли его высочество.

— Иди, быстрее, — Фэн Юй Хэн надавила на нее, потому что в сердце ее поселился страх. Она вдруг вспомнила, как ее накачали наркотиками. Тогда, застряв в аптеке, она вышла только потому, что услышала голос Сюань Тянь Хуа. Этот человек подобрал ее на руинах. Он был подобен божеству, посланному с небес специально, чтобы спасти ее. В ту ночь он стал ее светом во тьме.

Ван Чуань, — тихо сказала она, — если седьмой брат уехал из столицы, я должна уехать.

На этот раз та не стала ей противоречить. Тогда, в округе Фэн Тун, если бы седьмой принц не нашел Фэн Юй Хэн, возможно, она, Хуан Цюань и Бань Цзоу были бы уже мертвы. Седьмой принц был спасителем не только Фэн Юй Хэн. Он также был их спасителем.

— Эти слуги будут сопровождать юную госпожу, когда вы отправитесь на поиски его высочества, — Ван Чуань ясно обозначила свою позицию, пока она, с полным беспокойства лицом, ожидала возвращения Хуан Цюань с новостями.

Они действительно надеялись, что Хуан Цюань вернется и скажет, что его высочество седьмой принц был в своем дворце и никуда не уходил. К сожалению, небеса не были так добры. Чем больше надеешься, тем труднее добиться успеха.

Хуан Цюань, наконец, вернулась, но только для того, чтобы сказать:

— Его высочество покинул столицу вчера утром и еще не вернулся.

У Фэн Юй Хэн начала разрываться голова. В одно мгновение из глубины ее сердца поднялись сотни ужасных мыслей. Она не стала больше ждать. Схватив плащ, она вышла, за ней быстро последовали Хуан Цюань и Ван Чуань. Когда они вышли ко входу, Ван Линь устанавливал палатку и уже был окружен большим количеством граждан — услышав, что Зал Сотни Трав будет раздавать бесплатный чай, все пришли на помощь.

Фэн Юй Хэн дала ему несколько советов, а затем быстро ушла с двумя слугами.

Этим утром перед дверями домов снег уже был расчищен, так что они шли в нужную сторону быстрее. По мере приближения к городским воротам, количество резиденций уменьшалось, и идти становилось все труднее. Когда они, наконец, добрались, то обнаружили, что они плотно закрыты. Стражник неоднократно пытался прогнать их:

— Возвращайтесь! Быстро назад! За пределами столицы дороги нет вообще. Вы ищете смерти, если собираетесь покинуть столицу сегодня.

Фэн Юй Хэн была настроена решительно:

— У меня есть срочное дело, и я должна выйти.

— Как бы ни было срочным это дело, вы не пройдете! Вы не понимаете, что я сказал? Снаружи вообще нет дороги, — сказал стражник, уперев руки в бока, а потом посоветовал ей: — Mаленькая госпожа, если хотите показывать свое упрямство, идите домой и будьте упрямой там. Не валяйте дурака здесь. Вы же знаете свой рост? За городом в худшем случае снег будет доходить вам до талии. Вы не сможете сделать ни одного шага.

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Снег доходил ей до талии? Его так много?

— Если ты держишь ворота закрытыми, то разве не беспокоишься о людях, которые захотят войти? — спросила она стражника: — Если кто-то спешит в город, чтобы вернуться домой, но застрял снаружи, разве они не замерзнут насмерть?

Тот только рукой махнул:

— Не волнуйтесь. Там никого нет. За пределами города нет ни одного человека. Дорогой вообще невозможно воспользоваться, так откуда же возьмутся люди? Если вы настаиваете, что там кто-то есть, они уже должны быть под снегом. Они уже давно замерзли до смерти!

Его слова больно резанули по нервам Фэн Юй Хэн. Замерзнуть до смерти под снегом. Если она не пойдет сейчас, что случится с Сюань Тянь Хуа?

— Прочь с дороги! Я хочу выйти из города, — она сделала шаг вперед и оттолкнула мужчину. Сзади раздался холодный голос Ван Чуань: — Это принцесса округа Цзи Aн второго ранга, которой император лично присвоил титул. Она хочет покинуть город по важным делам.

Узнав, что она была принцессой второго ранга, стражник тут же вспомнил, что слышал о том, что император присвоил этот титул дочери премьер-министра. Может быть, это и есть эта девушка?

Он чуть пристальнее посмотрел на Фэн Юй Хэн и понял, основываясь на том, как она выглядела и как одевалась, что эта маленькая девочка, казалось, не была дочерью из обычной благородной семьи. Он не мог не задуматься.

Но независимо от того, что было сказано, являлась ли она принцессой округа или обычной горожанкой, независимо от того, кто это был, снаружи не существовало дороги!

Стражник был немного встревожен. Он погнался за Фэн Юй Хэн и начал вести с ней переговоры:

— Окружная принцесса, как насчет того, чтобы вы поднялись на стену и выглянули наружу? Дело не в том, что я обманываю вас. Снаружи действительно нет дороги. Даже если ворота будут открыты, невозможно выйти на улицу!

— Просто откройте ворота! — Фэн Юй Хэн остановилась и серьезно посмотрела на него. — Есть ли дорога снаружи или нет, я должна попробовать. Даже если бы отец-император стоял здесь сегодня, я бы сказала то же самое. Я хочу выйти за пределы города.

Услышав ее слова "отец-император", стражник запаниковал. К счастью, у него был товарищ, который дернул его за рукав и тихо напомнил ему:

— Окружная принцесса — вторая дочь семьи Фэн. Вторая дочь семьи Фэн — официальная принцесса девятого принца.

Этот охранник снова задрожал и почувствовал, что эта девушка не кажется очень уж взрослой, но ее титулы были невероятно пугающими.

— Открой ворота, — у Фэн Юй Хэн не было никакого намерения препираться дальше, — если ты действительно чувствуешь себя не в своей тарелке, просто дай мне двух человек, что пойдут со мной. Мы уйдем, если действительно невозможно выйти.

Стражник задумался и кивнул. Махнув рукой, он отдал приказ открыть ворота. Затем позвал еще одного стражника и сказал:

— Этот скромный будет лично сопровождать принцессу округа. Если действительно невозможно выйти на улицу, принцесса, вы обязательно должны вернуться.

Фэн Юй Хэн кивнула, но ничего не сказала.

Ворота города были, наконец, открыты, и все отступили. Когда снег закончил падать к их ногам, они снова пошли вперед.

Снег был густым, но все было не так плохо, как сказал стражник. Фэн Юй Хэн оценила его высоту — в лучшем случае он достигал ее коленей.

— Я могу пройти, — она издала длинный облегченный вздох. Ранее, она действительно волновалась, что снег будет доходить ей до талии. Если бы это было так, то даже будь у нее небесные способности, она была бы бессильна. — Как тебя зовут? — задала она сопровождающему стражнику вопрос, пока пробиралась сквозь снег.

Ворота за ними медленно закрывались. Стражник взял на себя инициативу пойти первым. Во время ходьбы он делал все возможное, чтобы убрать снег и дать возможность Фэн Юй Хэн идти немного более легким путем.

— Имя этого скромного Ван Чжо, я незначительный лидер северных городских ворот, — приглушенным голосом говорил он. Этот мужчина был очень высоким. Когда он шел впереди, он сам был похож на городскую стену.

— Ван Чжо, вчера утром ты тоже стоял на страже у ворот?

— Да, — Ван Чжо кивнул. — Этот скромный начал наблюдать за воротами позавчера ночью и будет продолжать до сегодняшнего вечера, прежде чем кто-то придет, чтобы сменить меня.

— Тогда ты видел, как вчера утром его высочество седьмой принц покинул столицу?

— Я видел его, — уверенно ответил Ван Чжо, — вчера утром снегопад был не очень силен, и городские ворота открылись как обычно. Его высочество взял с собой только небольшую свиту и покинул город верхом на лошади.

Фэн Юй Хэн была на грани срыва. Взял с собой одну только свиту, если что-то действительно произошло, то вероятность его спасения была слишком мала.

Она больше не говорила и прибавила шагу. Всего за несколько шагов она перегнала Ван Чжо. Который немного встревоженно сказал:

— Окружная принцесса, не идите так быстро. Этот скромный откроет путь для вас, так что вам будет немного легче идти.

Фэн Юй Хэн только махнула рукой в ответ. Хотя ей было труднее идти, к счастью, ее движения были гибкими. В какой-то момент рядом с ней внезапно появился человек в черной одежде и протянул руку, чтобы помочь ей.

Ван Чжо был солдатом и жил в столице многие годы. Он, естественно, знал о таких ситуациях. Даже обычные крупные семьи обладали скрытыми охранниками; кроме того, она была будущей официальной принцессой девятого принца. Как она могла не иметь человека, который бы ее защищал? Ван Чжо мог сказать, что даже две служанки, следующие за ней, были очень искусны в боевых искусствах. Что касается его самого, у него была только грубая сила. Он был не очень опытен в настоящих боях.

— Ван Чжо, просто следуй за мной. Нет необходимости слишком много беспокоиться о твоей позиции. Я покинула город, потому что действительно должна кое-что сделать. Когда я доберусь туда, тогда мне действительно понадобится твоя помощь.

Ван Чжо и другой стражник кивнули и в унисон сказали:

— Все будет сделано, как прикажет окружная принцесса.

Группа продолжила движение на север, прямо к горному хребту. Ван Чжо немного волновался и не мог не сказать:

— Окружная принцесса, если мы продолжим идти вперед, мы достигнем подножия горы. Сегодня утром там сошла лавина. Обрушилась половина горы. Из-за сильного снегопада, не было никакого способа отправить кого-то на расследование. Было бы лучше, если бы мы не шли в этом направлении.

Фэн Юй Хэн не издала ни звука, вместо этого ответила Хуан Цюань:

— Наша цель состоит в том, чтобы добраться до места схода этой лавины. Это не противоречит происходящему. Его высочество покинул город и тоже уехал в этом направлении.

— Что? — Ван Чжо был потрясен. — Почему его высочество уехал в этом направлении?

Он, естественно, не знал, что собирался делать Сюань Тянь Хуа. Как мог секрет дворца быть известным простым стражникам ворот? Но Ван Чжо не был идиотом. Видя обеспокоенные взгляды группы Фэн Юй Хэн, он немедленно отреагировал:

— Может ли быть, что его высочество…

— Мы не знаем, так ли это, — сказала Фэн Юй Хэн: — Давайте быстро туда доберемся. Нам нужно сначала взглянуть, прежде чем думать о чем-то другом.

Все понимали серьезность этого вопроса, поэтому больше не разговаривали. Они на всех парах мчались вперед. В конце концов, Бань Цзоу понес Фэн Юй Хэн, а Ван Чуань и Хуан Цюань помогали двум стражникам цингуном. Из-за всего этого они прибыли на место обрушившейся горы, только когда небо потемнело.

Фэн Юй Хэн была крайне встревожена, и, не беспокоясь о слишком многом, просто достала из своего пространства аварийный фонарик. Всем было любопытно, что это, но она не сказала, и никто не осмелился спросить.

Эта ситуация с обрушившейся горой была очень серьезной. Большой кусок горы каскадом сошел вниз, образуя еще одна небольшую гору.

Бань Цзоу нахмурился и огляделся, подсознательно покачав головой:

— Если человек находится внизу, нет никаких шансов на выживание.

— Не говори глупостей, — Фэн Юй Хэн свирепо посмотрела на телохранителя. — Седьмой брат обладает массой способностей. Как его можно сравнивать с обычным человеком? — она повернулась и спросила Ван Чуань и Хуан Цюань: — Кладбище, о котором вы говорили, здесь?

— Оно где-то в этой области, — девушки кивнули. — Эти слуги однажды сопровождали его высочество девятого принца сюда.

Надежда в ее сердце ослабела еще немного, а в душе поднялось волнение:

— Слушайте, все: разойтись и начать искать, — сказав это, она первой бросилась вперед. Всего за пару шагов она забралась в груду снега.

Бань Цзоу заволновался и быстро последовал за ней. Остальные тоже рассредоточились и делали все возможное, чтобы обыскать все вокруг, полная луна им только помогала в этом.

Фэн Юй Хэн уже устала, пройдя пешком весь этот путь. Ступая по снегу, она поскользнулась и чуть не упала. Бань Цзоу своевременно удержал ее и попросил быть немного осторожнее.

Она кивнула и продолжила идти вперед. Но чем дольше она шла, тем больше пугалась, потому что мощный свет фонарика постоянно выхватывал благовония с кладбища. Она также обнаружила несколько алтарей с курительницами.

Нервы Фэн Юй Хэн были натянуты как струна. Ее начало накрывать отчаяние. Наконец, не в силах контролировать себя, она села прямо на снег и отчаянно закричала:

— Седьмой брат!

В это время она вдруг услышала голос, который ответил ей не так далеко…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 191. Седьмой брат очень несчастен**

— Седьмой брат!

— Bаше высочество!

Фэн Юй Хэн и Бань Цзоу обладали острым слуxом и немедленно направились к источнику звука.

И увидели, как к ним из-за завалов медленно и, казалось, с большим трудом вышел человек.

Фэн Юй Хэн поспешно бросилась к нему.

Oна могла узнать его, Сюань Тянь Хуа, даже с закрытыми глазами. Hесмотря на то что он шел очень медленно и выглядел немного растрепанным, он все еще был напоминающим божество седьмым принцем. Она была слишком хорошо знакома с его присутствием. Он, как лотос, независимо от времени и места, узнавался с первого взгляда. Она почти перестала беспокоиться, когда увидела Сюань Тянь Хуа.

— Не спеши так, будь осторожнее, чтобы не упасть, — Сюань Тянь Хуа наблюдал, как маленькая фигура подбегала к нему. Она скользила по снегу, временами казалось, что она вот-вот упадет. Он ускорился, чтобы встретиться с ней. В момент схода лавины его пострадала его лодыжка, поэтому ему было не очень удобно двигаться.

— Седьмой брат! — она задыхалась, наконец, стоя перед Сюань Тянь Хуа. Eе щеки были ярко-красными, она выглядела как куколка с новогодней открытки.

Сюань Тянь Хуа подсознательно протянул руку и убрал волосы с ее лба. Ему очень хотелось ущипнуть ее за щеки, но он сдержался.

— Я в порядке, — он говорил тихим голосом, но ни как близкий человек, ни как посторонний.

Pазговор таким тоном внезапно заставил Фэн Юй Хэн волноваться. Она схватила рукав Сюань Тянь Хуа и с тревогой спросила:

— Седьмой брат, ты ранен? Где? — она говорила, ощупывая его голову. — Ты помнишь, кто я? Я — А-Хэн! Почему ты так со мной разговариваешь?

Сюань Тянь Хуа временно отключился. Он хотел схватить ее за руку, но Фэн Юй Хэн не перестала гладить его голову и перешла на шею. Учитывая ее маленький рост, она не могла дотянуться до него, поэтому ей приходилось постоянно прыгать, что очень забавно смотрелось со стороны.

Но он не мог улыбаться.

В день, когда он поминал свою умершую мать, лавина похоронила под собой его и его свиту. Он изо всех сил пытался спасти остальных, но, в конце концов, не смог этого сделать.

Он долго сидел на снегу, а когда попытался пошевелиться, у него так заболела нога, что он предпочел не двигаться. Но все же он надеялся, что свита сможет сбежать самостоятельно. Эти сопровождающие были с ним последний десяток лет, и каждый год ездили с ним на поминки; однако, в конце концов, их похоронило здесь. Как это могло не заставить его печалиться?

Это был первый раз, когда Сюань Тянь Хуа пожалел, что не взял с собой больше людей. Он всегда полагался на свои хорошие способности и стал тщеславным, что и привело к потере чужих жизней. Из-за этой поистине небесной зимней катастрофы, он застрял там на два дня и одну ночь. Он был на грани отчаяния, но услышал, как эта девушка отчаянно звала седьмого брата.

Он только был похож на божество, но не являлся им. Всегда были времена, когда кто-то или что-то могло пробудить в его сердце эмоции. Например, той ночью в округе Фэн Тун, когда эта девушка появилась среди руин. Она была похожа на котенка и пробудила в его душе жалость.

— Седьмой брат в порядке, — тон его голоса, наконец, стал нормальным, а на лицо вернулась его обычная теплая улыбка. — Глупышка, в такой сильный снег, что ты здесь делаешь?

— Ищу тебя! — ответила она правду. — Если бы это был только снег, я бы не пришла; однако они сказали, что к северу от города сошла лавина. Поэтому я не могла продолжать прятаться в городе. Седьмой брат, тогда ты смог вытащить меня из руин. Сегодня я твердо решила, что вытащу тебя из снежной кучи собственными руками.

У Фэн Юй Хэн было решительное выражение лица, ее носик поднят вверх. Она говорила очень серьезно.

Сюань Тянь Хуа потянул ее за руку. Его нога была травмирована, и он все еще опирался на эту маленькую девочку, но все же он смог медленно пойти назад. Идя, он сказал:

— Седьмой брат не умер. Даже если бы я был похоронен в снегу, я смог бы выбраться. Но люди, которые приехали со мной, не смогли сбежать тем же путем, что и я. Mаленькая девочка, седьмой брат очень несчастен.

Она ничего не ответила. Несчастье Сюань Тянь Хуа означало, что он действительно чувствовал себя таковым, но такому человеку, как она, было трудно понять, как утешить его. В его глазах она была просто маленьким ребенком. Всякий раз, когда ребенок утешал взрослого, это выглядело немного забавно. К счастью, оставался еще вариант просто сопровождать его. Она могла продолжать спокойно находиться рядом с ним и просто внимательно слушать. Пока он говорит, она могла смотреть на него с детской улыбкой. Когда нужно будет слушать его — она послушает, когда нужно что-то упустить из виду, она пропустит это мимо ушей.

Но Сюань Тянь Хуа сказал только эти несколько слов. После этого он больше не говорил, лишь крепко держал ее за руку и не отпускал.

Группа людей продолжала идти назад. Ван Чжо посмотрел на раненую ногу Сюань Тянь Хуа и предложил понести его; однако ему было отказано. Кто-то столь гордый и божественный, как Сюань Тянь Хуа, не мог позволить себе полагаться на спину другого человека.

Фэн Юй Хэн почувствовала желание использовать свое пространство, чтобы отправить его обратно. Слова несколько раз почти срывались с ее губ, но она могла только проглатывать. В конце концов, у нее не хватило смелости раскрыть эту тайну, даже если это было для Сюань Тянь Хуа.

Вот так они продолжали идти по тропинке, пока черное небо не начало светлеть. Когда они, наконец, увидели северные ворота столицы, Сюань Тянь Хуа больше не мог терпеть. Прислонившись к дереву, он соскользнул на землю.

Обычно утонченный человек был растрепан до такой степени, но он все еще не отпускал руку Фэн Юй Хэн.

Она последовала за ним и наполовину опустилась на колени. Другой рукой она потрогала его лодыжку и взмолилась:

— Просто дай мне взглянуть, хорошо? — видя, что Сюань Тянь Хуа ничего не сказал, Фэн Юй Хэн просто отдала Ван Чуань приказ: — Вы, ребята, возвращайтесь сначала в Зал Сотни Трав. В любом случае мы почти на месте. Я буду сопровождать его высочество остаток пути.

Ван Чуань кивнула и промолчала. Она знала, что Бань Цзоу останется. Городские ворота были прямо перед глазами, так что ничего не могло случиться. Поэтому она увела Хуан Цюань, Ван Чжо и его товарища обратно в столицу.

Когда они отошли подальше, Фэн Юй Хэн повернула голову и обратилась к своему телохранителю:

— Бань Цзоу, ты тоже возвращаешься.

— Я не могу этого сделать. Если вы не вернетесь, я тоже не могу вернуться, — сказав это, мужчина сделал несколько шагов к ним и стал рядом.

— Седьмой брат здесь. Все будет в порядке.

— Его высочество ранен.

— Бань Цзоу! — Фэн Юй Хэн рассердилась, но ее глаза смотрели прямо на лодыжку Сюань Тянь Хуа. Спустя долгое время она сказала: — Возвращайся первым. Я умоляю тебя.

Сюань Тянь Хуа покачал головой:

— В этом нет необходимости. Подойди, посмотри, — сказав так, он снял ботинок и носок. Отек на лодыжке сделал это действие трудно выполнимым, только приложив определенное усилие, он смог это сделать.

Бань Цзоу отступил на пару шагов и отвернулся. Хотя он не уходил, он не смотрел в этом направлении.

Он был рядом с Сюань Тянь Мином с самого детства. Естественно, он очень хорошо понимал седьмого принца. Можно было забыть о снятии обуви и носков. Седьмой принц никогда не снимал свою верхнюю одежду перед посторонними. Каждый раз, когда Сюань Тянь Хуа появлялся перед другими, он выглядел как изысканное божество. Он никогда не смотрелся растрепанным, никогда не забывал о манерах. Даже Сюань Тянь Мин и императорская наложница Юнь не были исключениями.

Фэн Юй Хэн хотела, чтобы он ушел, не нарушая привычки Сюань Тянь Хуа. Это должно было успокоить его. Но защита Фэн Юй Хэн была важнее, чем его собственная жизнь. Однажды он уже совершил ошибку в округе Фэн Тун, так что не мог позволить себе сделать еще одну.

Фэн Юй Хэн взглянула на Бань Цзоу и больше ничего не сказала. Она лишь слегка сдвинулась, чтобы оказаться между Бань Цзоу и Сюань Тянь Хуа.

Сюань Тянь Хуа понимал ее чувства, но мог только вздохнуть.

— Она вывихнута, но кость не сломана, хотя возможность перелома не исключена, — Фэн Юй Хэн вытащила руку из большой ладони Сюань Тянь Хуа и тщательно изучила его травму, потом подняла голову, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Хуа, и продолжила: — Я воспользуюсь обезболивающим. Потерпи еще немного, после ты сможешь вернуться со мной в Зал Сотни Трав. Я осмотрю тебя там.

— Как скажешь, так и будет, — кивнул Сюань Тянь Хуа.

Фэн Юй Хэн не стала объяснять что-то еще, сразу полезла в рукав и достала флакон спрея для анестезии.

Ее зимняя одежда с большими рукавами прекрасно позволяла скрывать некоторые вещи. Сюань Тянь Хуа не чувствовал, что это подозрительно, только посмотрел на вещь в ее руке и спросил:

— Это то, что использовал Мин'эр, верно?

— Правильно, — сказала она, распылив его на рану. — Сюань Тянь Мин использовал его. И Тянь Юй тоже.

Сюань Тянь Хуа почувствовал холодок в том месте, куда попало лекарство. Боль, которую он испытывал, мгновенно уменьшилась. Спустя некоторое время лодыжка полностью онемела. Он совсем ничего не чувствовал.

— Это действительно удивительно, — вздохнул он, глядя на бутылочку. — Но не чувствуя эту ногу, я... не могу ходить.

— Ваше высочество, позвольте этому слуге нести вас, — Бань Цзоу обернулся и посмотрел на Сюань Тянь Хуа. Его глаза были умоляющими. — Почти рассвело. Мастер искала целую ночь, и она...

— Ты можешь нести меня, — Сюань Тянь Хуа прервал его, заставив Фэн Юй Хэн нахмуриться. — Все нормально, — он похлопал себя по плечу, — очень важно как можно быстрее вернуться.

— Тогда я помогу тебе надеть твои ботинки, — Фэн Юй Хэн опустила голову и спокойно взяла обувь и носок Сюань Тянь Хуа, упорно отказываясь позволить ему забрать их обратно. Она хотела лично надеть их для него. — Ты позволил мне называть тебя седьмым братом, значит, я твоя младшая сестра. Младшая сестра помогает старшему брату надеть обувь — это нормально. Кроме того, седьмой брат, ты дважды спас мне жизнь, — независимо от того, вытащил ли он ее из реки или сгоревших руин, он — человек, который спас ее от подземного мира, Сюань Тянь Хуа.

Наконец, Бань Цзоу помог ему сесть к себе на спину, а затем освободил руку и схватил Фэн Юй Хэн. Использовав цингун, он, удерживая вес двух человек, взлетел в воздух. Хотя его скорость была ниже, чем обычно, это все равно было намного лучше, чем идти назад шаг за шагом.

Когда они приблизились к городским воротам, Бань Цзоу опустил Сюань Тянь Хуа и вернулся к простой поддержке. Вернувшийся немного раньше Ван Чжо ждал их у ворот. Увидев их, он быстро подбежал и сказал Фэн Юй Хэн:

— Две девушки сказали, что вернутся в Зал Сотни Трав. Этот скромный подготовил паланкин, вы хотите его использовать?

Фэн Юй Хэн покачала головой и спросила его:

— Сейчас есть возможность использовать в городе кареты?

Ван Чжо задумался и сказал:

— Этот скромный приведет нескольких человек, чтобы расчищать путь. Это будет немного медленнее, но использовать карету возможно.

— Тогда подготовь карету.

Она отвела Сюань Тянь Хуа в сторону, чтобы позволить ему отдохнуть. Прошло не так много времени, и Ван Чжо вернулся с экипажем. Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа сели в него, а Бань Цзоу лично сел на козлы. Затем Ван Чжо организовал людей, чтобы убирать снег впереди.

Когда экипаж, наконец, остановился перед Залом Сотни Трав, Фэн Юй Хэн облегченно вздохнула. Как и Сюань Тянь Хуа. А потом оба одновременно сказали:

— Извини за беспокойство, — после чего замерли, пожали плечами и рассмеялись.

Ван Чуань и Хуан Цюань вернулись раньше, поэтому привели Ван Линя ждать их у входа в Зал Сотни Трав. Бань Цзоу увидев их, передал карету лавочнику, прежде чем исчезнуть. Тот уже привык к такому, поэтому просто тяжело вздохнул и крепко схватился за поводья. Ван Чуань и Хуан Цюань помогли Сюань Тянь Хуа вместе с Фэн Юй Хэн выйти. Они наконец-то вошли в зал.

Ван Линь подготовил собственную спальню для Сюань Тянь Хуа. Фэн Юй Хэн помогла ему сесть, а затем немедленно отослала всех. Когда дверь была закрыта, в комнате остались только они двое. Только тогда она сказала:

— Седьмой брат, я хочу еще раз внимательно осмотреть твою ногу, но этот осмотр будет немного странным. Сначала я хотела бы объясниться.

Сюань Тянь Хуа махнул рукой.

— Я доверяю тебе.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн кивнула, а затем вышла из комнаты. Вернувшись, она принесла оборудование для внутривенного вливания.

Сюань Тянь Хуа наблюдал, как она вешает большую бутылку и вставляет в нее трубку. На конце которой, была очень тонкая игла, ее она вставила в тыльную сторону его руки. В одно мгновение его разум притупился, а сознание исчезло.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 192. Неожиданный гость**

Фэн Юй Хэн ввела Сюань Tянь Хуа анестетики внутpивенно, а затем забрала его прямо в операционную в своем пространстве и сделала рентген. Pезультаты не превзошли ее ожиданий — повреждение мягкиx тканей и простой перелом.

Она заколебалась на мгновение, пытаясь решить, использовать ли гипс или наружное средство из китайской медицины. В конце концов, она выбрала последнее, потому что в этой аптеке у нее было очень хорошее лекарство. У семьи Фэн из ее прошлой жизни по наследству передавался рецепт присыпки для восстановления костей. Для создания этого порошка использовалось много видов дорогих китайских микстур. В китайской медицине, наружные средства лечили, а глотательные были вспомогательными. Kурс использования порошка — три дня и три ночи. Обычно, после трех или шести дней применения, боль и отек от перелома сходили, а циркуляция крови улучшалась. Лечение будет закончено после трех-четырех курсов. Она давно хотела дать это лекарство Сюань Тянь Мину, но у нее не было возможности.

Фэн Юй Хэн развернулась и вышла из операционной, чтобы поискать нужное в шкафу.

Когда Сюань Тянь Хуа проснулся, Хуан Цюань как раз принесла еду в комнату.

Он в изумлении открыл глаза, чувствуя себя так, как будто пережил очень долгий сон. В этом сне он оказался в очень странном месте. Вокруг него были странные украшения и очень резкий запах, который он даже не знак, как описать. Фэн Юй Хэн все время находилась рядом с ним, расхаживая взад-вперед. Казалось, что она положила что-то на его раненую ногу. Он не мог увидеть, что именно это было, его веки начали тогда тяжелеть. Затем он снова заснул.

— Сколько сейчас времени? — спросил он Хуан Цюань, приподнявшись в кровати.

Хуан Цюань увидела, что он проснулся, и испугалась сначала. Затем она поставила еду на стол и радостно сказала:

— Молодая госпожа сказала, что ваше высочество проснется в полдень, и приказала этой слуге приготовить обед. Она действительно была точна.

Сюань Тянь Хуа был ошеломлен — сейчас полдень. Это означало, что он проспал все утро.

Затем он приподнял одеяла и посмотрел на свою ногу. Та была завернута в белую ткань, которая слабо пахла лекарствами. Он снова вспомнил то странное место из сна.

Сюань Тянь Хуа покачал головой и только подивился, какой у него был странный сон. Он на самом деле не узнал ни одной вещи, которую видел.

— Ваше высочество, пожалуйста, сначала поешьте, — осторожно заговорила Хуан Цюань, подвинув столик с едой к кровати.

Сюань Тянь Хуа, однако, не стал сразу есть, вместо этого он спросил:

— Где твоя молодая госпожа?

— Она снаружи, раздает горячий чай, — ответила Хуан Цюань. — Из-за этого снегопада пострадало большое количество жителей, особенно в северной и южной частях столицы, где дома были менее прочными. Некоторые строения полностью разрушены. Многим людям некуда пойти, и Зал Сотни Трав принял часть, но место ограничено. Не все из них могут быть размещены здесь. Вторая молодая госпожа поставила навес перед входом, где постоянно раздается бесплатный чай. Во-первых, он может согреть, а во-вторых, содержит добавки из лечебных трав, которые могут более или менее укрепить организм.

Он больше ничего не спрашивал и спокойно начал есть. Закончив, он настоял на том, чтобы выйти на улицу и все увидеть самому.

Хуан Цюань ничего не могла сделать. Она немного подумала, но Фэн Юй Хэн не говорила, что ему нельзя вставать. На самом деле госпожа даже оставила трость. Казалось, что она — это разрешение выйти на прогулку для Сюань Тянь Хуа.

Поэтому она передала ему трость и помогла встать. После чего с успехом провела его к входу в Зал Сотни Трав.

В это время Фэн Юй Хэн непрерывно раздавала горячий чай. Клерки зала тоже помогали. Они раздавали чашки гражданам, которые выстроились в очередь. Люди застенчиво стояли в этой длинной-предлинной очереди. Получив чай, они отходили в сторону, чтобы выпить его. Заканчивая, они возвращали чашку в одно из мест сбора, а затем забирали свои инструменты и возвращались к очистке снега.

Хуан Цюань сказал Сюань Тянь Хуа:

— Прямо сейчас многие люди в столице добровольно подметают улицы. В основном те, которые получили помощь от Зала Сотни Трав. Юная госпожа сказала, что люди должны подметать территорию не только перед своими собственными дверями. Столица принадлежит всем, поэтому они не могут полагаться только на правительство, чтобы позаботиться о таких вещах. Что касается людей, которые пришли позже, молодая госпожа пообещала, что они смогут получить бесплатную помощь в будущем.

Сюань Тянь Хуа ранее знал только, что Фэн Юй Хэн была очень опытна в медицине. После он чувствовал, что она странная, и знал, что ей нравится и не нравится. Сегодня же он обнаружил, что у этой девушки были грандиозные идеи. Хотя ее действия были смелыми, ее планы были тщательно продуманными. Она всегда найдет способ спасти людей от, казалось бы, безвыходной ситуации.

Он оперся на трость и пошел вперед. Встав рядом с Фэн Юй Хэн, он взял ковш для горячего чая и помог ей наполнить очередную чашку.

Некоторые из горожан узнали его и стали преклонять колени, желая ему долгой жизни. Сюань Тянь Хуа, однако, махнул рукой и использовал свой обычный изысканный голос, чтобы сказать:

— Сегодня этот принц и окружная принцесса Цзи Ан — просто клерки Зала Сотни Трав. Если вы действительно хотите запомнить эту милость, то помните, что она пришла из Зала Сотни Трав, — закончив говорить, он продолжил разливать чай.

Граждане встали и были чрезвычайно тронуты. Все они неоднократно говорили о том, что Чистосердечный принц и окружная принцесса Цзи Ан — живые Бодхисаттвы. Если бы их не было рядом, кто знает, сколько бы замерзло насмерть.

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась. Стоя рядом с Сюань Тянь Хуа, она тихо сказала:

— На самом деле потребности граждан очень просты. Они хотят только быть сытыми, находиться в тепле и иметь жилье. И все. Но у некоторых нет даже таких простых, казалось бы, вещей. Седьмой брат, взгляни на них. Некоторые больны, некоторые в совсем легкой одежде, кто-то держит детей, а кто-то — сами еще дети. Я врач. Я хочу спасти как можно больше, но у меня только одна пара рук и этот Зал Сотни Трав. Если в будущем в каждой провинции будет существовать подобный Зал Сотни Трав, разве всем не будет от этого только лучше?

Сюань Тянь Хуа кивнул:

— Естественно, так будет лучше, но Фэн Юй Хэн, ты такая одна, — реальный смысл его слов был в том, что медицинских магазинов в Да Шунь много, но ни один босс не хотел бы использовать свои деньги на благо граждан, как она.

— А что если бы они все принадлежали мне? — она начала развивать идею "цепи" перед Сюань Тянь Хуа. — Все боссы будут моими подчиненными. Все лавочники будут обучаться у меня. После того как они пройдут обучение, их отправят присматривать за магазинами в различные округа. Все операции будут точно такими же, как и в столице. Даже интерьеры магазинов останутся прежними. Седьмой брат, что ты думаешь об этом?

Это был первый раз, когда Сюань Тянь Хуа услышал о таком методе открытия медицинских магазинов. Услышав что-то настолько для себя новое, он начал тщательно раздумывать об этом. Чем больше он думал, тем больше чувствовал, что это была очень хорошая идея. Он не мог не похвалить ее:

— Недаром отец-император даровал тебе титул окружной принцессы. Ты приносишь пользу обществу и обеспечиваешь безопасность людей. В этом мире есть только одна А-Хэн.

Фэн Юй Хэн застенчиво приняла его похвалу и быстро сменила тему, спросив его о чем-то, что ей всегда было любопытно:

— Седьмой брат, ты не слышал, жива или мертва молодая госпожа семьи Бу? — она помнила, что, когда она уходила, у Бу Ни Шан было обильное кровотечение. В эту эпоху такая тяжелая кровопотеря была опасна для жизни.

— Шпионы в семье Бу сообщили, что Бу Ни Шан спас императорский врач. Семья Бу готовилась отправить ее в храм в пригороде столицы, но, учитывая сильный снегопад в последние несколько дней, им это не удалось. Она должна быть в семье Бу.

Фэн Юй Хэн была немного ошеломлена тем, что Сюань Тянь Хуа, так небрежно раскрыл существование шпионов в семье Бу. Это было неожиданно и заставило ее вздохнуть. Частенько, учитывая внешний вид и отношение Сюань Тянь Хуа, можно было с легкостью забыть его истинное происхождение. По правде говоря, он был принцем. Он был таким же, как Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Е. Даже если он не боролся за трон, это не означало, что другие не будут рассматривать его как препятствие для своих планов. Ему нужно было защитить себя. Даже если он не хотел, ему приходилось участвовать в каждом соревновании.

Но трон для такого человека, как он, не был чем-то желанным. Скорее, бременем.

— Позавчера были поминки моей биологической матери, — Сюань Тянь Хуа поднял эту тему. — Она умерла в такой же снежный день. По-видимому, ее наказала длительным коленопреклонением предыдущая императрица, она замерзла насмерть, — он говорил это, а его руки продолжали двигаться, постепенно чашку за чашкой наполняя чаем. Однако Фэн Юй Хэн в каждом сказанном слове ощущала горе, исходящее из глубины его сердца. — В то время я был совсем маленьким. Настолько, что не могу вспомнить, как выглядела та, что дала мне жизнь. Я только слышал, что предыдущая императрица выбросила ее из императорского дворца и оставила труп на кладбище небольшого храма. После этого императорская наложница Юнь тайно заставила людей похоронить ее там. Она также записала местонахождение. Когда я вырос, раз в год я стал ездить к ее могиле и приносить еду, которую она, по-видимому, любила в качестве подношений.

Сюань Тянь Хуа отвернулся и посмотрел на север.

— К сожалению, места ее памяти больше не существует, — сказав это, он отвел взгляд и снова начал раздавать чай.

Фэн Юй Хэн не знала, что должна была сказать. Смерть близкого человека всегда очень удручала. Она целую неделю не могла уснуть в тот год, когда потеряла мать, — перед глазами у нее все время стояло ее лицо. Она так хотела протянуть руку и удержать ее, но удерживать было некого.

На самом деле она действительно надеялась, что другая душа займет ее место в том мире и продолжит жить. К сожалению, она погибла при взрыве. Стоило забыть о трупе, возможно, от нее вообще ничего не осталось, так в чем же могла удержаться та, другая?

На мгновение она оцепенела и ослабила хватку на чашке чая, из-за чего та чуть не упала на землю. К счастью, Сюань Тянь Хуа быстро среагировал и поймал ее.

— Ты не спала два дня и одну ночь и, должно быть, устала, так что возвращайся и отдохни. Я по-прежнему буду здесь.

— Я в порядке, — Фэн Юй Хэн покачала головой, — во сне нет острой необходимости. Мне просто на мгновение захотелось, чтобы родственные чувства смогли навечно оставаться такими, какими были в самые прекрасные времена. Это было бы так здорово! Если бы сейчас семья Фэн была такой же, как когда-то! Если бы три года назад я жила в семье Яо, до того несчастного случая, то в моем сердце отец все еще был бы отцом, а бабушка — бабушкой. Братья и сестры по-прежнему были бы любящими и близкими людьми. Как все могло стать таким, как сейчас?

Пожаловавшись так, она замолчала и сосредоточилась только на том, чтобы раздавать горожанам горячий чай. Количество людей в очереди все больше и больше увеличивалось, из-за чего Ван Линь крутился как белка в колесе. Ему все время казалось, что чая на всех не хватит, хотя чайники кипятились одни за другими.

Губернатор направил больше людей для уборки снега. Некоторые даже говорили, что видели, как императорская гвардия выходила на улицы. Только тогда Фэн Юй Хэн немного расслабилась. Но она все еще беспокоилась о Сюань Тянь Мине: он тоже был в горах, но тамошняя ситуация была ей неизвестна.

Сюань Тянь Хуа заметил ее беспокойство и сказал:

— Когда снег немного растает и по дорогам будет легче передвигаться, я найду кого-нибудь, чтобы отправить тебя туда.

Она только кивнула в ответ.

Но в это время они вдруг услышали чей-то крик:

— Ах! Кто-то упал в обморок!

Все глянули туда, куда указывал закричавший, и, конечно же, увидели упавшего, выглядевшего как человек, занимающийся науками. Рядом с ним на коленях стоял мальчик-слуга и причитал:

— Молодой мастер! Молодой мастер, быстро просыпайтесь. Мы уже прибыли в столицу!

— Седьмой брат, останься здесь. Я пойду, посмотрю, — Фэн Юй Хэн отставила в сторону чашку чая и быстро помчалась в ту сторону.

Сюань Тянь Хуа отдал приказ Ван Чуань:

— Быстро следуй за своей молодой госпожой.

Ван Чуань кивнула и кинулась за Фэн Юй Хэн.

Упавшего окружили горожане, когда Фэн Юй Хэн перевернула этого человека. Только тогда она обнаружила, что его лицо по цвету сравнялось с выпавшим снегом, а тело было ледяным. Он уже впал в холодовый шок. Если она своевременно не спасет его, то, возможно, его жизнь будет в опасности.

Мальчик-слуга тоже дрожал от холода. Обе его руки покраснели и распухли, стали выглядеть совсем как редиска. Сейчас он стоял на коленях и непрерывно кланялся:

— Я прошу вас спасти нашего молодого мастера. Если вы сможете спасти его, семья Фэн определенно наградит вас!

Фэн Юй Хэн была ошеломлена:

— Что ты сказал? Семья Фэн?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 193. Кто-то из той же семьи?**

Mальчик-слуга pешительно кивнул. Oпасаясь, что Фэн Юй Xэн не поняла, он объяснил:

— Премьер-министр лорд Фэн, наш молодой мастер — сын брата лорда Фэн.

Фэн Юй Хэн с любопытством посмотрела на молодого мастера, который потерял сознание. Сколько бы она ни смотрела, она не видела ни малейшего сxодства с Фэн Цзинь Юанем. Покопавшись в воспоминаниях первоначальной владелицы тела, она обнаружила, что у основательницы был только один сын — Фэн Цзинь Юань. Откуда взялся этот племянник?

B это время некоторые из окружающих их горожан начали говорить, но их слова звучали как издевательство над мальчишкой:

— Вот уж действительно: свой своего не признал! Молодая госпожа прямо перед тобой — дочь семьи Фэн. Eсли твой молодой господин действительно племянник премьер-министра Фэн, то они родственники!

Слуга был поражен и начал внимательно рассматривать Фэн Юй Хэн. А разглядев, обнаружил в ее чертах легкое сходство с Фэн Цзинь Юанем, но он никогда не встречал молодых госпож семьи Фэн. Он не знал, какая она молодая госпожа.

Увидев его изумление, кто-то сказал:

— Вы же не мошенники, правда? Ты даже не узнаешь дочь семьи Фэн от первой жены, но все еще смеешь утверждать, что молодой мастер твоей семьи — племянник премьер-министра Фэн?

Услышав, что она была дочерью первой жены, слуга улыбнулся:

— Вы молодая госпожа Чэнь Юй? Вы действительно молодая госпожа Чэнь Юй?

Фэн Юй Хэн нахмурилась и посмотрела на него. Она не издала ни звука, вместо нее вопрос задала Ван Чуань:

— Какая еще молодая госпожа Чэнь Юй? Это дочь первой жены поместья Фэн.

— Разве дочь усадьбы Фэн от первой жены не молодая госпожа Чэнь Юй? — спросил мальчишка, до этого надолго замолчав. Вздрогнув, он посмотрел на Фэн Юй Хэн и вдруг вспомнил, что Фэн Чэнь Юй уже исполнилось четырнадцать. Как только этот год закончится, она будет девушкой на выданье, однако молодая госпожа перед ним не тянула на пятнадцатилетнюю. Он не мог не спросить: — Мы говорим об одной и той же семье Фэн?

— Есть только один премьер-министр Фэн, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Других нет.

— Hо...

— Никаких но, — встав и еще раз взглянув на молодого человека без сознания, спустя пару мгновений она увидела, что в нем имелось некоторое сходство с Фэн Цзы Хао. — Вы, должно быть, люди из семьи Чэнь, верно? Император постановил, что семья Фэн не признает Чэнь Ши главной женой, так что Фэн Чэнь Юй, естественно, не дочь первой жены. Несите этого человека в Зал Сотни Трав. Это окружная принцесса будет лечить его.

Слуга не совсем понял, что сказала Фэн Юй Хэн. Как получилось, что Чэнь Юй больше не была дочерью первой жены? Было ли положение дочери первой жены и дочери наложницы чем-то, что можно было так легко изменить в столице?

К счастью, он понял, что Фэн Юй Хэн позволила ему отнести его мастера в Зал Сотни Трав. Только тогда он осознал, что не слишком далеко впереди есть больница. Обрадовавшись, он быстро собрался нести своего молодого мастера.

Окружающие горожане были добры и пришли на помощь. Очень быстро они занесли его внутрь.

Хуан Цюань раздраженно посмотрела на молодого человека и пробормотала про себя:

— Я действительно не знаю, о чем думает молодая госпожа. Это человек из семьи Чэнь, просто дайте ему замерзнуть до смерти! Зачем беспокоиться о его спасении?

Ван Чуань горько улыбнулась и покачала головой.

— С таким количеством наблюдающих, если бы он действительно умер перед входом в Зал Сотни Трав, то последние два дня раздачи теплого чая были бы потрачены впустую.

За последние несколько дней зал принял бесчисленное множество обмороженных людей. Даже клерки зала научились справляться с лечением. Фэн Юй Хэн, увидев, что этого человека принесли, больше не обращала на него внимания. Она только посоветовала Хуан Цюань:

— Возвращайся в поместье Фэн и отчитайся. Нет необходимости беспокоиться ни о чем другом, — Хуан Цюань согласилась и ушла, а Фэн Юй Хэн вернулась к раздаче горячего чая снаружи.

В это время Сюань Тянь Хуа разговаривал с кем-то, кто пришел из его дворца. Увидев вернувшуюся Фэн Юй Хэн, он сказал:

— А-Хэн, мне нужно идти во дворец. Отец-император и императорская наложница-мать послали людей искать меня.

— Иди, — она кивнула. — Следи за травмированной ногой и не напрягай ее. Позже я приготовлю еще лекарства и попрошу кого-нибудь отправить их седьмому брату.

— Хорошо, — Сюань Тянь Хуа больше не стал задерживаться. С помощью слуги он зашел в карету, но прямо перед уходом сказал: — Новости о том, что Зал Сотни Трав добросовестно послужил на благо гражданам, уже дошли до отца-императора. Сестренка, просто подожди, и получишь награду.

Фэн Юй Хэн не заботило получение награды. Чем дальше уезжала карета Сюань Тянь Хуа, тем она все больше и больше беспокоилась о Сюань Тянь Мине. До этого она постоянно хотела уехать, чтобы увидеть его, но теперь, хорошенько подумав об этом, решила, что должна доверять ему немного больше. Девушка не могла просто примчаться по своему хотению в военный лагерь из-за какой-то зимней катастрофы. Если бы это увидели его офицеры, то кто знает, какие шутки будут потом передаваться из уст в уста?

Тщательно все обдумав, она больше не собиралась покидать город, чтобы посетить военный лагерь. Вместо этого ее начала тревожить все удлиняющаяся очередь вне Зала Сотни Трав.

Продолжать в том же духе было невозможно. Чашка горячего чая не решала самой главной проблемы. Граждане нуждались в большем количестве вещей после катастрофы. Части вообще нужно было восстанавливать свои дома, а это потребовало бы больших денег.

— Ван Чуань, — тихо начала Фэн Юй Хэн, сначала протянув чашку клерку и оттащив Ван Чуань в сторону, — мне нужно, чтобы ты вернулась в поместье и навестила Фэн Чэнь Юй. Просто скажи, что я хочу через тебя увидеть, что она чувствует по этому поводу. Также скажи ей, что лучше всего справиться с этим как можно раньше. Чем позже это будет сделано, тем больше опасность.

Ван Чуань кивнула и не спросила, с чем именно лучше всего справиться как можно раньше. Она только посоветовала Фэн Юй Хэн:

— Тогда молодая госпожа, пожалуйста, позаботьтесь о себе.

— Не беспокойся. Здесь все еще есть Бань Цзоу и все люди Зала Сотни Трав. Все будет в порядке. Иди и возвращайся как можно быстрее.

Ван Чуань поняла, что надо спешить, и быстро направилась к поместью Фэн. В это же время из Зала Сотни Трав выбежал клерк и сказал ей:

— Босс, тот молодой человек очнулся.

— Я пойду и посмотрю, — Фэн Юй Хэн последовала за ним в зал. Несомненно, молодой человек со слабыми чертами лица семьи Чэнь очнулся, но все еще был весьма бледен. Сидя на кровати, он несколько раз вздохнул. — Такой большой парень, но начинает вздыхать сразу после пробуждения. Что это за ситуация такая? — она просто ненавидела таких людей, которые на каждом шагу делали обеспокоенное лицо. — Что хорошего в том, чтобы сокрушаться о состоянии мира? Если у вас есть на это время, то лучше пойти, помочь с раздачей чая, — она говорила все это, проверяя его пульс. Молодой человек был поражен и хотел вытащить руку, но Фэн Юй Хэн закатила глаза и отругала его: — Что вы дергаетесь? Вы никогда не видели, как врач проверяет пульс?

Только тогда этот человек перестал сопротивляться, он не смел даже громко дышать, глядя на Фэн Юй Хэн. Его слуга стоял рядом и низко опустил голову, боясь заговорить.

Только когда Фэн Юй Хэн отпустила руку, мальчишка попытался спросить:

— Как наш молодой мастер?

— Он в порядке, — у нее было холодное выражение лица, — иди, заплати за обследование и лекарства, потом иди к лавочнику за лекарствами. Все будет хорошо, пусть вернется домой и принимает лекарство несколько дней.

— Вы хотите получить деньги? — в недоумении спросил слуга. — Вы не член семьи Фэн? Почему магазин, открытый семьей Фэн, берет деньги с членов своей семьи? Кроме того, — он указал на людей снаружи, которые были вылечены Залом Сотни Трав и продолжил: — я должен сказать, что все эти люди были вылечены здесь вами, вы не взяли от них ни таэля, но вы все еще даете им пищу. Почему, когда дело дошло до нас, вы хотите денег?

Фэн Юй Хэн вышла из себя:

— Почему я не должна брать с вас деньги? Зал Сотни Трав — это бизнес. Если никто не платит нам, то что я должна платить стольким клеркам?

— Мы из одной семьи!

— Кто это из той же семьи, что и вы? — Фэн Юй Хэн уже надоели люди семьи Чэнь. Этот мальчишка посмел сказать, что они из одной семьи. Это действительно переполнило чашу ее терпения. — Моя фамилия Фэн. А как насчет твоего молодого мастера?

— Моего молодого мастера зовут Чэнь!

— Какое отношение ко мне имеет семья Чэнь? — ее лицо постепенно становилось все холоднее и холоднее. — Я достойная дочь первой жены семьи Фэн, но ты на самом деле хочешь, чтобы я признала, что я из той же семьи, что и мать незначительной наложницы? Когда у Да Шунь появилось такое правило? Я достойная окружная принцесса Цзи Ан, но такой слуга, как ты, хочет, чтобы я признала его членом своей собственной семьи?

Чем больше она говорила, тем громче становился ее голос, отчего слуга задрожал от страха.

Окружная принцесса Цзи Ан? Если бы она сказала просто "дочь семьи Фэн от первой жены", он мог бы это понять, в конце концов, один из клерков рассказал ему о некоторых недавних событиях в столице. Но он забыл упомянуть, что Фэн Юй Хэн была удостоена титула окружной принцессы Цзи Ан. Это заставило слугу некоторое время не понимать, что он должен сказать. Он долго размышлял, прежде чем указать на людей снаружи:

— Тогда почему они могут не платить?

Фэн Юй Хэн подняла бровь:

— Мне это нравится! Требует ли эта окружная принцесса оплаты или нет, зависит от моего настроения. Когда они пришли, я была в хорошем настроении, но при виде вас, из семьи Чэнь, настроение это окружной принцессы мгновенно испортилось.

Слуга хотел сказать что-то еще, но молодой мастер остановил его. Он, который все время молчал, наконец, заговорил:

— Тратить деньги на лечение совершенно оправдано. Быстро отдай им деньги за обследование.

После того как молодой мастер заговорил, слуге было трудно продолжать спорить. С полным нежелания лицом он отдал деньги. Фэн Юй Хэн посмотрела на молодого человека и спросила:

— Ты сын какого члена семьи Чэнь? — раз они сказали, что он племянник, то он должен быть сыном одного из братьев Чэнь Ши.

Молодой человек несколько раз хотел встать, чтобы поговорить с ней, но он действительно был слишком слаб. Беспомощный, он мог только продолжать сидеть:

— Этого зовут Чэнь Цин. Я — старший внук семьи Чэнь.

— Из семьи старшего сына? — Она быстро вспомнила старшего брата Чэнь, но у нее не было особого впечатления о нем.

— Мой отец действительно старший сын семьи Чэнь, но этот постоянно был занят учебой, — кивнул Чэнь Цин. — Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз посещал старый дом. Я приехал в столицу на этот раз, чтобы просить дядю.

Фэн Юй Хэн покачала головой и поправила его:

— Твоя тетя, Чэнь Ши, всего лишь одна из наложниц моего отца. Ты абсолютно не можешь называть его дядей.

Чэнь Цин был слегка поражен, но не стал спорить. В то время, когда Чэнь Ши повысили с наложницы до официальной жены, он был еще подростком. Он, естественно, понимал моральные принципы и не одобрял действия семьи Фэн. Но, в конце концов, он был просто человеком извне. Он не имел права комментировать действия семьи Фэн. Теперь, когда Чэнь Ши была понижена самим императором, он не чувствовал никакого горя.

— Вы, должно быть, вторая молодая госпожа семьи Фэн, верно? — сказал Чэнь Цин, посмотрев на Фэн Юй Хэн. — Мы встречались в детстве, но, возможно, вы этого не помните.

Фэн Юй Хэн действительно не помнила. Воспоминания первоначальной владелицы тела были разрозненными. А если добавить ее саму, отличную от оригинала индивидуальность, то можно было забыть о посторонних, даже ее память о членах ее семьи была нечеткой. Сян Жун следовала за ней с детства, но она помнила только ее прическу — пучочки-булочки и круглое личико!

Видя, что Фэн Юй Хэн не любит говорить, Чэнь Цин тоже закрыл рот. Только когда его слуга привел кого-то, кто шел позади него, Чэнь Цин, наконец, вздохнул с облегчением:

— Дядя.

Фэн Юй Хэн свирепо посмотрела на него, и Чэнь Цин немедленно задрожал. Только тогда он вспомнил ее предупреждение и изменил свое обращение к пришедшему:

— Лорд Фэн.

Исходя из того, как Чэнь Цин поменял сказанное, Фэн Цзинь Юань понял, что Фэн Юй Хэн определенно доставила ему неприятности. Он не мог не сказать:

— Твой двоюродный брат Чэнь Цин повсюду следовал за отцом, учился читать вместе с отцом, с тех пор, как он был маленьким, еще в старом доме. Повзрослев, он всегда уезжал из провинции на учебу. Кстати говоря, его можно считать наполовину учеником отца.

— Тогда он может называть вас господин или учитель. Оба способа довольно хороши, — сказала она, а потом продолжила, посмотрев на Фэн Цзинь Юаня: — Кроме того, дочь должна напомнить отцу, если вы хотите, чтобы я признала кого-то из материнской семьи наложницы, как двоюродного брата, то что вы думаете о семье Яо?

Лицо Фэн Цзинь Юаня стало мрачным, когда он посмотрел на нее. То, что говорила эта дочь, всегда заканчивалось пощечиной. Он не мог понять, почему люди дружат с ней. Разве они не боялись быть отвергнутыми?

Но даже если он был недоволен, то что он мог сделать? Сказанное Фэн Юй Хэн было правильно. Единственными родственниками, которые могли быть признаны, были родственники матери жены главы семьи. Чэнь Ши была наложницей, так что люди семьи Чэнь действительно не должны считаться родственниками.

— Забудем об этом, — махнул он рукой и сказал Чэнь Цину: — Тогда зови меня учителем.

Чэнь Цин почтительно ответил:

— Этот ученик понимает, — мысленно, однако, он начал анализировать недавние действия семьи Фэн. Думая об этом, он понял, что его кузина Чэнь Юй в последнее время вряд ли наслаждается жизнью. Эта дочь первой жены была слишком порочна, и она также обладала титулом окружной принцессы. Не могла ли он слишком сильно издеваться над столь слабой кузиной Чэнь Юй?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 194. Как мои добрые дела вообще связаны с семьей Фэн?**

Чэнь Цин был влюблен с Чэнь Юй с детства. Он даже умолял своего отца донести это до Чэнь Ши, но та категорически отвергла его.

Он всегда был скромным и довольно слабовольным человеком. Tолько школьная работа занимала его ум, поэтому он не знал, как должен сражаться за девушку, которая ему нравилась. Чэнь Юй отвергла его, и он грустил несколько дней, а потом снова полностью посвятил себя учебе.

Hа этот раз он приеxал в столицу на весенние имперские экзамены, так что собирался просто попроситься к Фэн Цзинь Юаню пожить, чтобы суметь подготовиться к ним; однако из-за сильного снегопада он встретил вторую дочь семьи Фэн. Это заставило его снова подумать о своей кузине Чэнь Юй.

— Cпасибо второй молодой госпоже за спасение моей жизни, — Чэнь Цин поклонился Фэн Юй Хэн. Неважно, что было сказано, она спасла ему жизнь. Именно так он думал.

Фэн Цзинь Юань тоже одобрительно кивнул Фэн Юй Хэн, но он не говорил о вопросе, связанном с Чэнь Цином:

— То, что ты установила киоск, чтобы раздавать горячий чай в столице, действительно очень великодушно. Горожане с благодарностью будут вспоминать милость семьи Фэн. Это действительно очень хорошо.

Фэн Юй Хэн посмотрела на отца и в очередной раз подумала, что никогда не видела такого бесстыжего человека. Она не могла не спросить:

— Я установила киоск, чтобы раздавать горячий чай, как это связано с семьей Фэн?

— Ты дочь семьи Фэн!

— Но чай был предоставлен Залом Сотни Трав и августейшим дворцом. Это не имеет отношения к семье Фэн, — она пренебрежительно посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и продолжила: — Именно я приложила усилия к раздаче чая. Деньги же предоставил его высочество августейший принц. Семья Фэн не помогла ни таэлем.

— Ты...

— Я такая, какая есть. Отец, это не первый раз, когда вы испытываете это, — она не хотела тратить слова на бесстыжего человека. Повернувшись, она ушла, но сказала напоследок: — Mолодой мастер семьи Чэнь уже в порядке. Отец, можете его забрать. Дочери еще нужно идти обслуживать граждан, поэтому я не буду сопровождать вас в вашей праздной болтовне, — закончив говорить, она покинула Зал Сотни Трав.

Чэнь Цин почувствовал себя очень смущенным. Он никогда не думал, что вторая молодая госпожа семьи Фэн не только его не будет уважать, но даже к своему отцу будет относиться с пренебрежением. B его глазах Фэн Цзинь Юань всегда возвышался над массами. Как высоко было положение стандартного чиновника первого ранга! Как он мог позволить себя так подавлять?

— Эта девушка с детства привыкла к дикой природе горы. Нет необходимости обращать на нее внимание, — к счастью, Фэн Цзинь Юань нашел выход. — Пойдем. Карета поместья уже ждет снаружи.

Слуга, который пришел вместе с министром, кинулася помогасть Чэнь Цину. Эти люди не сказали Фэн Юй Хэн ни слова, прежде чем покинуть Зал Сотни Трав и сесть в карету.

Ван Линь посмотрел вслед уезжающему экипажу и тихо сказал:

— Поистине семья неблагодарных тварей!

Фэн Юй Хэн беспомощно пожала плечами:

— Вот почему ты должен помнить, что Зал Сотни Трав принадлежит главному офису округа и не имеет никакого отношения к семье Фэн. Если люди из семьи Фэн придут за лекарствами, сильно завышай цены.

— Босс, не беспокойтесь. Я все запомнил.

В это время вперед вышла Хуан Цюань:

— Госпожа очень встревожена. Она не спала всю ночь. Только услышав, что вы вернулись в Зал Сотни Трав, она немного успокоилась.

Фэн Юй Хэн тихонько вздохнула. Вчера она ушла в спешке и не успела передать весточку Яо Ши.

— Босс, — к ней быстро подбежал один из обеспокоенных клерков: — в нашем магазине уже нет места для людей, но... — он указал на площадь перед Залом Сотни Трав, — здесь все еще слишком много бездомных. Они услышали, что мы принимаем людей, поэтому все бросились сюда.

— Мы не можем так продолжать, — Фэн Юй Хэн поразмышляла некоторое время, а затем отдала приказ Хуан Цюань: — Иди, встреться с Ван Чуань и убедись, что она вернулась, — сказав это, она повернулась к клерку: — Возвращайся внутрь. Оцени сколько из принятых людей тех, которые почти не больны, а также молодых, особенно обрати внимание на мужчин в расцвете сил. Если они могут выжить снаружи, то не держи их здесь. Убедительно объясни им, что кровати будут оставлены, насколько это возможно, для пожилых людей и детей. Кроме того, — она посмотрела на другие магазины около Зала Сотни Трав и сказала Ван Линю: — иди, возьми немного денег из казны и договорись с соседними магазинами. Посмотрим, сможем ли мы арендовать их, чтобы дать пострадавшим от катастрофы место для отдыха.

— Понятно, — Ван Линь кивнул, но спросил: — Тогда как долго мы должны их арендовать? Pазрушенные дома не так легко восстановить. Более того, на строительство нужны деньги.

— Не беспокойся об этом, — Фэн Юй Хэн улыбнулась уголками губ, когда обратила свой взгляд на улицу. Там рядом со слугой Фэн Чэнь Юй, И Линь, шли Хуан Цюань и Ван Чуань. — Кое-кто пришел, чтобы доставить нам деньги.

Она развернулась и ушла в Зал Сотни Трав. Вскоре после этого Ван Чуань привела туда И Линь.

И Линь, явно нервничая, посмотрела на Фэн Юй Хэн и, потянувшись к рукаву, вытащила несколько банкнот со словами:

— Старшая молодая госпожа сказала этой слуге принести это. Старшая молодая госпожа также хотела, чтобы эта слуга спросила, когда все начнется?

Фэн Юй Хэн посмотрела на банкноты. Каждая стоила двести тысяч, а их было в общей сложности пять. Один миллион.

— Пусть твоя юная госпожа придет в павильон Единого Благоденствия и подождет. Я вернусь сегодня вечером.

— Понятно, — И Линь поклонилась, — если у второй молодой госпожи не будет никаких других инструкций, то эта слуга вернется первой.

— Иди, — Фэн Юй Хэн махнула рукой. Увидев, что та ушла, она сказала Ван Чуань: — Найди кого-нибудь и узнай, в каком магазине сейчас Цин Юй. Пусть она приедет в Зал Сотни Трав.

Цин Юй управляла всем бизнесом Фэн Юй Хэн. Из-за этого сильного снегопада, кто мог знать, в каком магазине она будет? Фэн Юй Хэн смотрела на миллион в своих руках, но не знала, насколько эта сумма денег будет полезной. Сколько она могла бы купить, и достаточно ли ее, чтобы построить дома для тех, кто пострадал от катастрофы?

К счастью, спустя чуть менее двух часов, в зал примчалась усталая Цин Юй. Пройдя через двери, она сказала:

— Эта слуга хотела прийти намного раньше, но в Чудесной Сокровищнице сейчас не хватает персонала. Сотрудники магазина либо были вынуждены остаться дома из-за заболевших членов семей, либо не смогли даже выйти из дома из-за снега, поэтому эта слуга должен была следить за всем сама.

Фэн Юй Хэн не видела Цин Юй довольно долго, и, взглянув на нее, почувствовала, что эта девушка стала немного выше, похудела и потемнела лицом. Ей стало немного жаль ее:

— Ты чувствуешь себя слишком уставшей? Тебе стоит попытаться немного отдохнуть. Ты не можешь все время выходить из дома.

— Я не устала, не устала, — Цин Юй замахала руками. — Я только и делаю, что разговариваю. Как это может быть утомительно?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и не стала разводить словеса, передав своей служанке банкноты:

— Взгляни на эту сумму денег. Для чего этого достаточно?

Цин Юй взяла банкноты и была шокирована, увидев их:

— Один миллион? Юная госпожа, чем вы хотите заняться?

Фэн Юй Хэн начала перечислять необходимое:

— Расселением жертв этой катастрофы, приобретением предметов, необходимых для выживания и ремонтом домов. Этого достаточно?

— Достаточно, — кивнула Цин Юй.

— От этой катастрофы пострадало большое количество людей.

— Эта слуга знает. Даже тогда этого достаточно. На покупки не уйдет много денег, основные расходы будут на ремонтные работы. Эта служанка не знает, но как молодая госпожа планирует ремонтировать дома?

— Организуй группу знающих людей, чтобы пойти и все осмотреть. Для тех домов, что могут быть отремонтированы, работы будут бесплатными. Те, что были полностью разрушены, будут восстановлены в исходное состояние. Но, после того как строительство будет завершено, им нужно будет пройти перерегистрацию в правительстве. Этими домами будет управлять августейший дворец, но первоначальные жильцы смогут жить там бесплатно до конца своих дней.

— Эта слуга понимает, но я немного беспокоюсь о поиске рабочей силы.

— Все нормально. Я попрошу Ван Чуань пойти в августейший и Чистосердечный дворцы, чтобы одолжить людей. Когда придет время, просто иди с ними.

— Понимаю, — Цин Юй кивнула и начала размышлять, как более правильно потратить эти деньги.

Фэн Юй Хэн не стала больше задерживаться и посоветовала Ван Чуань посетить оба дворца, чтобы получить помощь. Что касается ее, она взяла Хуан Цюань и вернулась в павильон Единого Благоденствия.

Чэнь Юй была встревожена. Она уже давно прибыла в павильон Единого Благоденствия и ждала возвращения сестры. Когда Фэн Юй Хэн вошла во двор, она услышала, как Цин Шуан сказала Чэнь Юй:

— Так как молодая госпожа сказала, что вернется вечером, старшая молодая госпожа, вы, возможно, пришли слишком рано?

Хотя И Линь чувствовала, что слуги павильона Единого Благоденствия были немного грубы, она не смела упрекать их. Она могла сказать только несколько добрых слов:

— Старшая сестра Цин Шуан, мы просто подождем во дворе. Мы не доставим тебе никаких хлопот.

— Сейчас довольно холодно. Старшая молодая госпожа, если простудитесь, не вините других, — у Цин Шуан не имелось хороших впечатлений о Фэн Чэнь Юй. Ей совершенно не хотелось быть с ней вежливой, поэтому она закатила глаза и добавила: — Раз так, то просто подождите здесь, — сказав это, она обернулась и увидела только что вошедшую Фэн Юй Хэн и невольно удивилась: — Ох, юная госпожа, почему вы так быстро вернулись?

Фэн Чэнь Юй от злости сморщила нос. Эта служанка, что, сожалела, что Фэн Юй Хэн вернулась слишком рано?

— Как я могу заставлять старшую сестру ждать слишком долго? — Фэн Юй Хэн говорила, идя к лекарственному хранилищу. — Иди сюда. Все остальные — ждите снаружи.

Фэн Чэнь Юй знала, что это ее зовут, поэтому быстро последовала за ней. В то же время, она приказала И Линь:

— Будь осторожна. Никого не подпускай близко.

И Линь кивнула и покорно встала на стреме. Хуан Цюань и Цинь Шуан не вошли — разделились, чтобы делать каждая свою работу.

Фэн Юй Хэн привела Чэнь Юй в хранилище, и та закрыла за собой дверь. В комнате стоял странный запах, и по какой-то причине, она чувствовала себя на грани нервного срыва из-за него. Ей казалось, что все ее тело превратилось в лед.

Фэн Юй Хэн взглянула на нее и посчитала, что все эта ситуация довольно забавна. Четырнадцатилетней девочке приходилось проходить через столь тяжелое испытание. Жизнь должна идти шаг за шагом. Почему такой маленький ребенок должен так грешить? В ее мире она была бы в ее четырнадцать лет еще в средней школе.

— Есть два варианта. Выбери для себя подходящий, — сказала она, оперевшись о стол и посмотрев на Чэнь Юй. — Один из них — медикаментозный аборт: я дам тебе лекарство, и ты его проглотишь. Через час у тебя ухудшится самочувствие и пойдет кровь из нижней части тела. Ее будет больше, чем во время месячных. Другой способ — ручной аборт. Я обезболю, а затем использую инструменты, чтобы высосать это из твоего живота. Какой из них ты выберешь?

Чэнь Юй никогда не слышала о таких вещах, и не знала, что выбрать. Она могла только спросить Фэн Юй Хэн:

— Какой из них быстрее? Это же не смогут обнаружить другие, правильно?

— По скорости оба способа примерно одинаковы, в течение нескольких дней после тебе нужно будет восстанавливаться; однако это не повлияет на твой распорядок дня, — сказала ей Фэн Юй Хэн. — Тебе просто нужно будет быть немного осторожнее, и никто не узнает. Но я порекомендую сделать аборт вручную, потому что медикаментозный может быть не таким основательным. Если внутри что-то останется, то придется делать его снова, это может сильно навредить твоему телу.

— Тогда я послушаюсь тебя, — у нее не было никаких идей, поэтому она только могла оставить все Фэн Юй Хэн. Но ей было совсем не по себе, поэтому она несколько раз напомнила ей: — Я уже дала тебе миллион таэлей. Вторая сестра, ты должна сделать все возможное ради этого миллиона.

— Не беспокойся, — Фэн Юй Хэн вытащила иглу, содержащую анестетик, и поднесла ее к Фэн Чэнь Юй, — чего стоит миллион, старшая сестра? Спорю, что в ближайшие дни, сумма денег, которую ты мне дашь, увеличится.

Фэн Чэнь Юй была поражена. Она не знала, что имела в виду Фэн Юй Хэн, когда говорила это. Ей очень хотелось спросить, зачем ей платить еще больше. Может ли быть, что она будет использовать этот аборт, чтобы выкачивать из нее деньги?

Но тут она почувствовала внезапную боль в запястье. Ее сознание сразу же начало уплывать, и она заснула, так и не успев задать свой вопрос.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 195. Императорский посланник**

У Фэн Чэнь Юй было гораздо меньше забот, чем у Цзинь Чжэнь. В то время, ради борьбы с Чэнь Ши, Цзинь Чжэнь решила рискнуть и выбрала более опасный вариант. Xотя Фэн Юй Хэн успокаивала ее после, говоря, что с ее телом все будет в порядке, и добавила кое-что в лекарство, чтобы помочь ей восстановиться, но за длительное время.

Фэн Чэнь Юй, однако, наслаждалась новейшими методами двадцать первого века. После того как все было завершено, Фэн Юй Хэн даже дала ей гигиеническую прокладку.

Через час Фэн Чэнь Юй постепенно начала просыпаться и почувствовала боль в нижней части живота. Oна была поxожа на боль от месячных.

Она немного испугалась и спросила Фэн Юй Хэн:

— Почему у меня болит живот?

— При нормальных обстоятельствах он перестанет болеть примерно через час, — она говорила, регулируя капельницу.

Чэнь Юй обнаружила, что она все еще в лекарственном хранилище Фэн Юй Хэн. Ничего не изменилось, но рядом с кроватью стояла странная бутылка, которая была соединена с тыльной стороной ее ладони прозрачной трубкой. Она немного пошевелилась и обнаружила, что движение отдается болью в руке.

— Не дергайся так, — сказала ей Фэн Юй Хэн, — в твой кровеносный сосуд вставлена игла. Если она выпадет, мне придется засунуть ее обратно.

Фэн Чэнь Юй не была больше способна задавать ей вопросы. В разговорах со своей второй сестрой она ни разу не выходила победительницей. В любом случае, она пришла просить помощи. Фэн Юй Хэн взяла ее деньги, чтобы позаботиться о ее катастрофе. Ей безумно хотелось спать, поэтому она не стала сопротивляться этому состоянию.

И заснула. Фэн Юй Хэн не могла не рассмеяться. Несмотря на то что произошло столь важное событие, она все еще была способна так просто заснуть. Она действительно была еще юна. Даже если она уже стала взрослой, ей было всего четырнадцать.

Она стояла рядом с Чэнь Юй и наблюдала за капельницей. Tолько после того, как лекарство было полностью израсходовано, а игла вытащена из ее руки, она разбудила ее.

Kогда Чэнь Юй проснулась снова, то действительно полностью пришла в себя. Она попыталась немного пошевелиться и обнаружила, что все в порядке, просто чувствовала небольшое истощение. Боли в нижней части живота также значительно уменьшились. Она не могла не удивиться.

— Ребенка больше нет?

— Его больше нет, — кивнула Фэн Юй Хэн.

Чэнь Юй вздохнула с облегчением, а почувствовав, что этот кошмар, наконец, подошел к концу, позволила своей расслабленности отразиться на ее лице.

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее и больше ничего не сказала. Она просто встала и, взяв несколько пакетов таблеток, проинструктировала ее, как их принимать и на что обратить внимание сразу после аборта. Только после этого она открыла дверь хранилища и сказала ей:

— Cтаршая сестра, пожалуйста, возвращайся.

Чэнь Юй кивнула и, не сказав ни слова, запихнула пакеты с лекарствами в рукав и ушла при поддержке И Линь.

Фэн Юй Хэн, однако, вспоминала операцию Чэнь Юй и вдруг обратила внимание на кое-что. Она ничего не могла с собой поделать и спросила у Хуан Цюань:

— Я помню, как в первый раз, когда я вошла во дворец, тамошняя служанка сказала мне, что мать его высочества седьмого принца умерла от внутреннего кровотечения.

— Это так, — Хуан Цюань кивнула, а затем, не дожидаясь следующего вопроса, продолжила: — Так всегда говорил дворец, но правда в том, что наложница Чжао была удостоена титула после смерти. На момент ее трагической гибели у нее его не было. Она была просто девушкой, которую император привез из своего путешествия на юг. Предыдущая императрица посчитала ее бельмом на глазу и замучила до смерти, прежде чем его высочеству исполнился год. После этого император присвоил ей титул императорской наложницы Чжао. Ради сохранения репутации императорского гарема он объяснил все внутренним кровотечением после рождения ребенка.

— Так вот как все было на самом деле, — пробормотала про себя Фэн Юй Хэн. Она действительно хотела расспросить немного об императорской наложнице Юнь, особенно учитывая эксцентричный темперамент этой женщины. Как она оказалась на стороне Сюань Тянь Хуа? Но Хуан Цюань слегка покачала головой, и она поняла, что это должно быть что-то очень личное. Казалось, что ни Хуан Цюань, ни Ван Чуань не знали об этом. — Забудем об этом, — махнула она рукой, — иди, отдохни сначала. Два дня и одна ночь без сна, а нам нужно будет завтра рано утром отправиться в Зал Сотни Трав.

В ту ночь Фэн Юй Хэн отдыхала в павильоне Единого Благоденствия. Если же вернуться в Зал Сотни Трав, то Цин Юй уже вела людей, которых Ван Чуань позаимствовала из дворца, к пострадавшим районам столицы, чтобы исследовать ситуацию.

Она носилась по столице под флагами августейшего дворца и Зала Сотни Трав. Все это время к ней относились с большой вежливостью и хвалили.

На следующий день, когда Фэн Юй Хэн прибыла в Зал Сотни Трав с Хуан Цюань, Цин Юй уже приготовила десять тележек припасов. Она как раз собиралась отправиться и доставить их в каждый дом, где в них нуждались. Увидев, что приехала госпожа, она быстро подошла и отчиталась:

— Эта слуга купила припасов из расчета двадцать таэлей на семью, в том числе одежду, продукты питания и некоторые общие медицинские принадлежности из Зала Сотни Трав. Сегодня мы будем доставлять их в дома, в которых еще можно жить. Эта слуга уже созвала рабочих для ремонта поврежденных домов. Что касается домов, в которых жить невозможно, то уже приняты меры по их восстановлению. Вопрос об управлении делами этих домов уже обсуждался, и все согласились передать документы в августейший дворец, пока они могут продолжать жить там бесплатно.

Фэн Юй Хэн выразила свое безмерное удовлетворение способностью Цин Юй приводить планы в исполнение. Она быстро настояла на том, чтобы та начала раздавать припасы. Что касается Зала Сотни Трав, то он будет продолжать раздавать горячий чай.

После действий Фэн Юй Хэн, некоторые из тех людей, которые получили помощь от Зала Сотни Трав, решили, что нужно отыскать способы отплатить за эту доброту. Как только их здоровье немного восстановилось, они сразу же взяли в руки инструменты и начали убирать снег.

Спустя много дней зимняя катастрофа, наконец, подошла к концу. Когда губернатор вошел во дворец, чтобы отчитаться перед императором, он подчеркнул вклад Зала Сотни Трав и августейшего дворца в решение проблем во время этой зимней катастрофы. Он рассказал о числе людей, которые были приняты и вылечены Залом Сотни Трав, также, как и о числе домов, которые отремонтировал и полностью восстановил августейший дворец. Он также сообщил о бесплатном горячем чае, распространяемом окружной принцессой Цзи Aн, и о бесплатных материалах, которые она раздавала пострадавшим от зимней катастрофы. Об этом громко и четко сообщили при дворе, и чиновники почувствовали прилив вдохновения.

Император кивнул и несколько раз похвалил его. Лорд Пин Нань и премьер-министр Фэн посмотрели друг на друга и одновременно вышли вперед. Премьер-министр Фэн сказал:

— Его высочество августейший принц и окружная принцесса Цзи Ан посвятили себя гражданам. Мы, чиновники, очень тронуты. Теперь, когда граждане столицы, пострадавшие от катастрофы, должным образом расселены, граждане за ее пределами не могут быть проигнорированы. Этот скромный чиновник желает пожертвовать пятьдесят тысяч таэлей, чтобы помочь справиться с бедой за пределами столицы.

Лорд Пин Нань продолжил:

— Этот скромный чиновник также желает пожертвовать пятьдесят тысяч таэлей.

Вдохновленные их примером другие должностные лица также выразили желание пожертвовать средства. Некоторые пожелали вложить тридцать, двадцать тысяч, некоторые могли дать около пяти тысяч, а кто-то даже сказал, что хотел бы открыть ларек за пределами столицы, в котором планировал раздавать бесплатно рисовый отвар.

Как премьер-министр, Фэн Цзинь Юань, естественно, не мог пожертвовать меньше, чем премьер-министр Фэн, поэтому он быстро сказал:

— Этот чиновник также хочет пожертвовать пятьдесят тысяч.

Император был очень доволен сложившейся атмосферой. Он попросил Чжан Юаня принять к сведению, сколько каждый чиновник хотел бы пожертвовать, и с радостью сказал:

— Каждый, кто может проявить свою заботу о гражданах, действительно позволяет нам чувствовать себя спокойнее. Августейший принц и окружная принцесса Цзи Ан еще более образцовые личности. Премьер-министр Фэн, вы действительно родили хорошую дочь!

Всего несколько слов, а Фэн Цзинь Юань чуть не прослезился. Император, наконец, посчитал добрые дела Фэн Юй Хэн, как его собственные. В конце концов, он вспомнил, что она была его дочерью.

Он быстро пошел вперед и опустился на колени. Глубоко поклонившись, он громко сказал:

— Возможность разделить бремя вашего величества и решить проблемы граждан — это дело, которое должно быть сделано всей семьей этого чиновника.

— Хорошо!— император решительно кивнул. — Вы — это действительно удача мой Да Шунь!

Фэн Цзинь Юань взволнованно решил ковать железо, пока горячо, и произнес слова, которые он придерживал для такого случая в течение длительного времени:

— Ваше величество, зимняя катастрофа в столице была невероятно серьезной, но северная часть страны, должно быть, пострадала еще сильнее. Этот чиновник извлек урок из прошлых лет. В этом году этот чиновник уже провел переговоры с торговцами на севере по продовольствию и объяснил, что нельзя завышать цены и утаивать его. Этого должно хватить, чтобы пережить зимнюю катастрофу.

— Правдивы ли эти слова? — император был по-настоящему счастлив. Ежегодно именно продовольствие было самой большой проблемой во время зимнего бедствия. Каждый купец, где бы он ни вел дела, поднимал цену на свой товар. Даже если бы правительство открыло свои зернохранилища, этого было бы недостаточно. Мало того, что стоимость была высокой, торговцы даже копили рис, а затем отказывались продавать его. Из тех, кто пострадал от зимней катастрофы, одни замерзнут до смерти, а другие умрут от голода.

— Этот чиновник определенно не говорит пустых слов.

— Хорошо! Хорошо! Хорошо! — император внезапно встал. — Министр Фэн, если вы действительно сможете решить продовольственную проблему на севере в этом году, мы определенно дадим вам награду!

— Этот скромный чиновник благодарит ваше величество за милость, — Фэн Цзинь Юань поклонился еще раз, а затем сказал: — Этот чиновник просит позволения лично отправиться на север, чтобы спасти жертв этой катастрофы. Ваше величество, разрешите!

Император был поражен. Фэн Цзинь Юань попросил позволить ему лично поехать на север, это... это не было безумием?

— Министр Фэн хочет лично отправиться для разрешения последствий катастрофы?

— Отвечаю вашему величеству: это так. С начала зимы этот чиновник беспокоился о вопросе с продовольствием. На этот раз, если я лично не поеду, боюсь, торговцы внесут некоторые изменения в соглашение. Кроме того, если этот чиновник уедет на этот раз, то это пойдет на пользу, и в следующие годы больше не будет необходимости беспокоиться о нехватке продовольствия зимой.

Император кивнул. Если говорить об этом так, то он был действительно прав. Если поехать один раз, то это решит проблему на многие годы, так что это вполне того стоит.

— Что ж, хорошо, — он согласился с просьбой Фэн Цзинь Юаня. — Мы назначим вас представлять нас на севере. Вы отправитесь на север через три дня!

— Этот чиновник получил приказ.

Это был самый счастливый день для Фэн Цзинь Юаня за последние полгода. Он все еще улыбался даже после того, как вернулся в поместье. Это заставило слуг, которые видели его, начать гадать, что произошло.

Фэн Цзинь Юань позвал Хэ Чжуна и отдал приказ:

— Иди в бухгалтерию и приготовь пятьдесят тысяч таэлей. В ближайшие дни дворец пришлет кого-нибудь забрать их.

— Слушаюсь, — Хэ Чжуна не заботило, для чего это было. В любом случае Фэн Цзинь Юань отдал приказ, так что он сделает это.

Фэн Цзинь Юань шел и говорил:

— Также позови старшую молодую госпожу в Сосновый двор. Просто скажи, что мне есть о чем с ней поговорить.

Хэ Чжун еще раз выразил свое согласие. Увидев, что у Фэн Цзинь Юаня больше нет приказов, он повернулся и ушел.

Вернувшись в Сосновый двор, Фэн Цзинь Юань прождал час, прежде чем увидел медленно шедшую Чэнь Юй. Ее лицо было немного бледным, но настроение у нее было немного лучше, чем раньше.

Он посмотрел на Чэнь Юй и неосознанно вспомнил произошедшее в округе Фэн Тун. Его настроение не могло не упасть. Он хотел отругать ее за столь медленное прибытие, но вспомнил причину, по которой позвал ее, поэтому слова, которые он хотел сказать, пропали втуне.

Чэнь Юй встала перед Фэн Цзинь Юанем и искренне поприветствовала его, покорно сказав:

— Чэнь Юй приветствует отца.

Фэн Цзинь Юань кивнул:

— Садись первой. Отцу есть, что с тобой обсудить.

Чэнь Юй, не колеблясь, подошла к креслу и села. Затем она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и спросила:

— Могу ли я узнать, почему отец искал Чэнь Юй?

Фэн Цзинь Юань посмотрел на эту дочь и почувствовал, что Чэнь Юй стала еще красивее после того инцидента. Хотя ее цвет лица был не слишком хорош, теперь у нее была хрупкая красота, которая могла вызвать бесконечную жалость у мужчин.

Он тайком кивнул головой, так как был очень рад, что позволил ей жить в то время. Ранее, на следующий день после утреннего дворцового заседания, третий принц специально спросил:

— Я слышал, что старшая молодая госпожа поместья заболела. Ее состояние улучшилось? — похоже, третий принц не мог отказаться от красоты Чэнь Юй. Если добавить к этому судьбу Феникса, ни один человек с большими устремлениями не смог бы игнорировать ее полностью. Хотя принцесса Сян больше не была больна, она все еще оставалась женщиной. Фэн Цзинь Юань понимал, что если человек хочет убить одну из жен своего поместья, то это действительно слишком просто. Он никогда не верил, что принцесса Сян станет помехой для Чэнь Юй. До тех пор, пока третий принц имел его поддержку, он мог достигнуть великих вещей, и Чэнь Юй определенно станет лучшей кандидаткой для него.

— Чэнь Юй, — он успокоился и сказал: — через три дня отец отправится на север в качестве императорского посланника. Перед этим есть кое-что, о чем нужно позаботиться в первую очередь.

Чэнь Юй не поняла:

— Могу я узнать, о чем говорит отец? Почему вы позвали Чэнь Юй?

Фэн Цзинь Юань мысленно закатил глаза и задался вопросом, не научилась ли эта дочь так говорить у Фэн Юй Хэн? Она все прекрасно понимала, но вела себя по-глупому.

Он прочистил горло пару раз, а затем сказал:

— В прошлый раз, разве ты не сказала, что семья Чэнь дала тебе миллион таэлей в банкнотах? Можешь ли отдать его отцу для работы?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 196. Счастливое воссоединение кузенов**

Услышав слова Фэн Цзинь Юаня об одном миллионе таэлей, Чэнь Юй застыла на месте.

Это было плохо. Oна забыла об этом!

Она была настолько сосpедоточена на ребенке в животе, что забыла, что пообещала дать Фэн Цзинь Юаню миллион таэлей, чтобы выслужиться перед ним. Hо какие деньги у нее остались? Их полностью забрала Фэн Юй Xэн.

Bидя немного неловкое выражение лица Чэнь Юй, он в упавшим сердцем поспешил спросить:

— Что случилось?

Чэнь Юй не смела поднять голову, она сверлила взглядом пол и быстро обдумывала ситуацию. Она думала, стоит ли говорить Фэн Цзинь Юань правду. Eсли она это сделает, то какого результата добьется?

Но было бы лучше не размышлять об этом. Теперь, чем больше она думала, тем сильнее боялась. Фэн Цзинь Юань уже обращался с ней гораздо хуже, чем раньше, и титул дочери первой жены ей больше не принадлежал. Она едва дожила до этого момента, будучи владелицей судьбы Феникса. Откажется ли отец от нее, если выяснится, что она сделала аборт?

Она знала, что Фэн Цзинь Юань тайно искал лекарство, чтобы восстановить ее девственность, но, несмотря на то, что он искал так долго, его так и не смогли найти. В конечном счете она станет брошенным ребенком.

Но если она не скажет этого, то как сможет пройти через это испытание?

У Чэнь Юй заболела голова, когда она услышала, как Фэн Цзинь Юань спросил:

— В тот день ты сказала, что у тебя есть миллион в банкнотах от семьи Чэнь, и, когда отцу он понадобится, ты отдашь его. Чэнь Юй, отцу сейчас нужны эти деньги. У тебя они есть при себе?

Чэнь Юй вздохнула, понимая, что не сможет выкрутиться из этой ситуации, просто поговорив. Беспомощно она покачала головой:

— Отец, эти деньги... уже ушли.

— Что ты хочешь сказать? — Фэн Цзинь Юань почти не смел поверить словам Чэнь Юй. Он мог только подумать, что ослышался. — Скажи это еще раз!

Чэнь Юй стиснула зубы и повторила:

— Эти деньги уже ушли.

— Вздор! — Фэн Цзинь Юань пришел в ярость. — Mиллион таэлей! Это что, сотня какая? Может ли это быть так же легко, как сказать, об этом?

Чэнь Юй уже придумала объяснение и просто решила возложить вину на семью Чэнь:

— У дяди недавно были некоторые проблемы с бизнесом. Он взял его обратно, чтобы использовать на данный момент. Дочь ничего не могла сделать, — в любом случае отношения между двумя семьями были очень плохими, так что Фэн Цзинь Юань вряд ли пойдет спрашивать об этом семью Чэнь.

— Разве уже отданное можно забрать обратно? — Фэн Цзинь Юань уже тысячу раз проклял про себя семью Чэнь. — Отец давно говорил, что для тебя нет никакой пользы в том, чтобы поддерживать с семьей Чэнь слишком близкие отношения. А теперь они действительно сделали это. Ты знала, что отец пообещал этот миллион третьему принцу сегодня? Его высочество даже справился о твоем состоянии и спросил, все ли с тобой в порядке. Чэнь Юй, все, что отец делает, он делает для тебя!

То, что третий принц спросил о ней, заставило Чэнь Юй почувствовать себя немного тронутой. Хотя ее сердце уже принадлежало седьмому принцу, но он был ничем иным, как цветком посреди колодца. Она могла видеть его, но не дотянуться. Самым важным для нее было сотрудничество с Фэн Цзинь Юанем, чтобы заполучить третьего принца. У нее появятся нужные возможности, если они смогут укрепить доверие третьего принца. Иначе все остальное будет напрасно.

— Ты знаешь, насколько серьезна эта ситуация? — у Фэн Цзинь Юаня заломило виски. Он проклял про себя Чэнь Юй, сохраняя бдительность. — Отец уже дал обещание. Если его не выполнить, то как мы справимся с его высочеством третьим принцем? Что ты будешь делать в будущем? Ты об этом подумала?

Чэнь Юй увидела, что Фэн Цзинь Юань пришел в ярость и быстро встала на колени, начиная лить слезы:

— Дочь понимает. Отцовскую решимость эта дочь увидела и запомнила. У меня не было намерения доводить все до такого. Эта дочь действительно... была подставлена другими! — чем больше она думала о том, что случилось в округе Фэн Тун, тем больше ненавидела. Она ненавидела Фэн Цзы Хао, ненавидела Фэн Юй Хэн, и она также ненавидела Бу Ни Шан.

— Что хорошего в том, чтобы говорить это сейчас? — Фэн Цзинь Юань с разочарованием посмотрел на эту дочь. — У тебя нет способностей, но ты все еще пытаешься подставить других. Чэнь Юй, годы, которые семья Фэн посвятила твоему развитию, были потрачены впустую! — сказав это, он повернулся и больше не смотрел на Фэн Чэнь Юй. Мысленно, однако, он уже начал задаваться вопросом, где ему достать этот миллион таэлей.

Когда Фэн Чэнь Юй покинула Сосновый двор, у нее дрожали даже икры. Только что она увидела то же самое выражение лица Фэн Цзинь Юаня, что и в округе Фэн Тун.

Это был первый шаг к тому, что он бросит ее. Он убил Фэн Цзы Хао, и наступит день, когда она встретит такую же судьбу. До тех пор, пока она не вносит никакого вклада в семью Фэн, и пока ее существование влияет на тщательные планы отца, она верила, что Фэн Цзинь Юань, безусловно, отбросит без каких-либо колебаний такую частично бесполезную шахматную фигуру.

— Фэн Юй Хэн! — Чэнь Юй в ярости проскрежетала ее имя сквозь зубы. — Ты так мне навредила. Рано или поздно настанет день, когда я стократно соберу с тебя долги. Пока я не умру, даже не планируй наслаждаться жизнью!

Идущая рядом с ней И Линь вздрогнула. Крайняя ненависть Чэнь Юй заставила ее почувствовать, что сердце этой старшей молодой госпожи уже начало искажаться. На самом деле ей действительно хотелось напомнить Чэнь Юй, чтобы она даже не думала мстить Фэн Юй Хэн. За последние полгода у них была целая куча планов, но разве хоть один из них навредил хоть как-нибудь Фэн Юй Хэн? Мало того, что они не повлияли на нее, один даже бумерангом ударил по ней самой. Прекрасная девушка превратилась в это. Так зачем нарываться?

Но она не смела говорить такие вещи — слишком хорошо понимала Фэн Чэнь Юй. Если она скажет эти слова, пока та в ярости, возможно, что ее изобьют до смерти. Служанка только вздохнула про себя и молча опустила голову.

Две девушки шли по снегу к своему собственному двору. Как только они собрались зайти, И Линь внезапно потянула Чэнь Юй за рукав и тихо сказала:

— Молодая госпожа, здесь молодой мастер.

Чэнь Юй подняла голову и огляделась. Конечно же, она увидела Чэнь Цина, стоявшего под большим деревом прямо возле ее двора. Который был в пурпурно-синей мантии, подметавшей подолом снег. Он явно ждал некоторое время, потому что непрерывно топтался по земле.

Она была слегка поражена и вспомнила, что Чэнь Цин в настоящее время живет в доме семьи Фэн. И Линь вспомнила, что Чэнь Юй только что сказала Фэн Цзинь Юаню — миллион возвращен семье Чэнь — так что не могла не заволноваться:

— Мастер не спросит ведь о деньгах молодого мастера, верно?

Чэнь Юй задумалась и покачала головой:

— Он не будет. Кузен все время учился. Изначально он не слишком общался семьей Чэнь. Кроме того, эти банкноты были выданы третьим дядей. Неизвестно, знает об этом старший дядя или нет. Он не вызовет никаких проблем. — проговорив это, она сделала несколько шагов в сторону Чэнь Цина и обратилась уже к нему: — Почему кузен не заходит, чтобы подождать? — начав говорить, она вернулась к своей прежней красивой внешности, которая была совершенно ошеломляющей.

Чэнь Цин никогда не мог сопротивляться Чэнь Юй, особенно ее нежной манере разговора. Она заставила его покраснеть еще сильнее и сильно растеряться.

Ранее люди семьи Чэнь упоминали о браке в разговоре с Чэнь Ши, думали о том, чтобы кузены поженились, но та отвергла эту идею. Это было тем, о чем Чэнь Юй тоже знала. Когда она увидела Чэнь Цина, то поняла, что даже идиот смог бы увидеть, что у него все еще были чувства к ней. Все это заставило ее давно исчезнувшее тщеславие снова поднять голову в ее сердце.

— Кузина, ты вернулась? — Чэнь Цин сделал все возможное, чтобы успокоиться и поприветствовать Чэнь Юй. — Чэнь Цин в спешке оказался в поместье и даже не поздоровался с младшей кузиной. Это действительно было неправильно.

— Кузен, о чем ты вообще говоришь? Быстро, пойдем, посидим внутри, — Чэнь Юй позволила Чэнь Цину войти во двор.

Чэнь Цин, однако, отступил на пару шагов и махнул рукой, сказав:

— Нет, нет, нет, младшая кузина, обрати внимание на правила. Как я могу войти просто так? Я только пришел поприветствовать тебя перед... перед возвращением.

На лице Чэнь Юй отразилась печаль, и она смотрела на Чэнь Цина некоторое время, прежде чем опустить голову. Затем она тихо вздохнула и сказала:

— Кузен должен ненавидеть Чэнь Юй, верно? Все в порядке, Чэнь Юй не винит кузена.

— Младшая кузина, что ты говоришь? Как я могу ненавидеть тебя? — удивленно спросил Чэнь Цин, а затем посмотрел на Чэнь Юй и не мог не забеспокоиться: — Младшая кузина, что случилось? Почему у тебя такой плохой цвет лица? Ты плохо себя чувствуешь?

Чэнь Юй ничего не сказала, вместо нее заговорила И Линь:

— Молодой мастер, вы можете не знать, но наша молодая госпожа за последние полгода пережила много обид!

Услышав эти слова, Чэнь Цин почему-то вспомнил вторую молодую госпожу семьи Фэн, которая лечила его болезнь. Он неосознанно спросил:

— Может ли быть, что над младшей кузиной издевалась вторая молодая госпожа семьи Фэн?

Глаза Чэнь Юй загорелись:

— Почему кузен так говорит?

И Линь, однако, сказала:

— Молодой мастер слышал об этом?

Чэнь Цин нахмурился:

— Так это правда?

В сердце Чэнь Юй было много обид. Так что она напоказ скривила рот и выдавила пару слезинок. Поднеся платок к глазам, она тихонько всхлипывала. И Линь глубоко вздохнула и взяла на себя инициативу в разговоре:

— С тех пор как вторая молодая госпожа вернулась в поместье, старшая молодая госпожа с каждым днем страдала все сильнее. Госпожа и старший молодой мастер оба умерли один за другим, оставив старшую молодую госпожу в одиночестве и совершенно беспомощной. Но ее это все равно не удовлетворило — она даже забрала у старшей молодой госпожи титул дочери первой жены. Молодой мастер, как госпожа может быть спокойна после смерти?

Услышав о Чэнь Ши, Чэнь Цин тоже всхлипнул. Что бы ни говорили, она была его тетей. Он был далеко, учился, так что у него даже не было шанса проводить ее на похоронах. Как он мог чувствовать себя спокойно из-за этого?

— Младшая кузина, не плачь, — Чэнь Цин встал и хотел утереть слезы Чэнь Юй, но сдержался и остановился.

Чэнь Юй, однако, подняла голову и посмотрела на Чэнь Цина полными слез глазами. Ее взгляд был побуждающим.

И Линь тактично оставила двух кузенов наедине. В конце концов, Чэнь Цин не смог вынести этого, он был околдован Чэнь Юй, и, подняв руку к ее щекам, осторожно утер ей слезы. Его сердце кроликом бросилось вскачь, одновременно напуганное и радостное.

— Младшая кузина, не волнуйся. Кузен определенно не позволит тебе больше терпеть обиды, — так он выразил свои чувства к Чэнь Юй, но не знал, что ему нужно сделать, чтобы она не страдала. Он не мог понять, как такая прекрасная девушка, как Чэнь Юй, могла быть запугана другими? Почему к такому человеку, как она, не относились с заботой?

Чэнь Юй услышала слова Чэнь Цина и приняла чрезвычайно благодарный вид. Мысленно, однако, она дико смеялась, думая, что Чэнь Цин на самом деле книжный червь. Он даже не видел себя со стороны. Разве она могла заинтересоваться им? Он совершенно ей не подходил. Но в любом случае это лучше, чем сражаться в одиночку.

Оказалось, что Чэнь Цин действительно был книжным червем. Выйдя из двора Чэнь Юй, он пошел прямо в свой собственный гостевой двор и кинулся изучать книги. Ради защиты Чэнь Юй он должен был успешно сдать имперский экзамен весной. Когда придет время, он попросит поддержки у дяди, а затем попросит императора одобрить свадьбу между ним и Чэнь Юй. Он хотел забрать ее из семьи Фэн во славе, чтобы они могли счастливо провести свои дни вдали от Фэн Юй Хэн.

В это время Фэн Цзинь Юань находился во дворе Изящного Спокойствия рядом с кроватью основательницы. Он рассказал ей о событиях при дворе:

— Император назначил меня своим имперским посланником. Через три дня я отправлюсь на север, чтобы заняться ликвидацией последствий катастрофы.

Основательница кивнула:

— Прекрасно, если император полагается на тебя. Ты должен работать в полную силу. Думай о жертвах катастрофы и полностью посвяти себя тому, чтобы сделать свою работу хорошо.

Фэн Цзинь Юань кивнул и сказал:

— Сегодня все чиновники обещали пожертвовать средства, чтобы справиться с зимней катастрофой. Этот сын, генерал Пин Нань и министр Фэн пообещали по пятьдесят тысяч таэлей. Мне понадобится небольшая помощь матери, чтобы изъять эту сумму из общих фондов.

Основательница не стала проявлять слабость:

— Это то, что надо сделать.

Кто знал, что Фэн Цзинь Юань добавит:

— Могу я узнать, есть ли дополнительные деньги в общих фондах поместья? Сыну нужно... изъять еще миллион таэлей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 197. Нет денег? Тогда займи!**

— Что? — основательница взоpвалась. — Mиллион таэлей?

Фэн Цзинь Юань почувствовала, что ее реакция была немного преувеличена, и быстро утешил ее:

— Мама, не сердитесь. Bам не нужна вывихнутая спина.

— У меня есть А-Xэн, что заботится о моей спине. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Cкажи мне, зачем тебе миллион таэлей?

Фэн Цзинь Юань понимал основательницу и прекрасно знал, как трудно получить от нее деньги. Причина, по которой ее можно было уговорить отдать предыдущие пятьдесят тысяч, заключалась в том, что основательница была, по крайней мере, немного понимающей и знала, как важно планировать будущее. Все чиновники пожертвовали деньги, так что семья Фэн не могла отставать, учитывая, что он был чиновником первого ранга. Но разве разница между пятьюдесятью тысячами и миллионом не слишком велика?

— Мама, — он стиснул зубы, заговорив с основательницей, — это связано с третьим принцем.

Oсновательница Фэн энергично покачала головой:

— Денег не так много. Почему ты сбираешься их забрать из казны поместья? Миллион таэлей — это то, что может вытащить только такая богатая семья, как семья Чэнь. Подумай сам, сколько ты зарабатываешь в год? Сколько приносят ежегодно наши магазины? Каковы ежедневные расходы поместья? Как я могу выкинуть один миллион?

— Но вопрос с третьим принцем очень срочный! — Фэн Цзинь Юань не мог перестать беспокоиться. — Сын уже пообещал дать его высочеству миллион таэлей на его нужды. Мама, ты тоже знаешь, что в этом году зимняя катастрофа была тяжелой. Даже столица так сильно пострадала, кто знает, насколько все плохо снаружи? В то время мы выбрали третьего принца не потому, что он был человеком с большими планами. Мы признали приготовления, которые он сделал снаружи!

Основательница знала, что он говорил о военных ресурсах, собранных третьим принцем. Не было никакой ошибки, это было одним из его активов. Это также являлось основной причиной, по которой семья Фэн решила сражаться вместе с ним. Но...

— Я слышала, что официальная принцесса третьего принца выздоровела. Eсли учитывать еще и текущую ситуацию Чэнь Юй, какая надежда у нас осталась?

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что если основательница в состоянии задавать такие вопросы, то, скорее всего, обсуждение все еще открыто, поэтому он быстро сказал:

— Мама, не волнуйтесь. Сын уже послал людей, чтобы найти лекарство для решения проблемы Чэнь Юй. В народе ходят слухи, что есть препарат, который позволит девочке восстановиться.

Сердце основательницы слегка дернулось, и от нее последовал следующий вопрос:

— Неужели оно на самом деле существует?

— Действительно, оно есть, — Фэн Цзинь Юань стиснул зубы и дал обещание. — Семья Фэн развивала Чэнь Юй в течение многих лет, поэтому мы определенно не позволим ей стать пустышкой.

— Но Чэнь Юй сейчас дочь наложницы, — напомнила основательница этот важный момент. Она не могла не пожаловаться на Яо Ши: — Яо Ши хорошо, она восстановила свое положение в качестве главной жены, но все еще хотела этого развода. Из-за этого не только ты потерял лицо, положение Чэнь Юй тоже неловкое!

Фэн Цзинь Юань естественно понимал это. Он также знал, что третий принц не хотел бы, чтобы дочь наложницы стала его официальной принцессой, а тем более унаследовала трон. Когда это дочь наложницы становилась императрицей? Но он не был столь пессимистичен, как основательница. Когда ситуация только стала такой, он расстроился на некоторое время. Однако совсем недавно у него появился новый план.

Он слабо улыбнулся и утешил основательницу, сказав:

— Положение Чэнь Юй неловкое лишь на данный момент. Так как сын оставил ее в живых, я, естественно, многое планирую для нее. Мама, просто расслабьтесь. Позвольте сыну сначала заняться сбором миллиона таэлей, обещанных его высочеству третьему принцу. Остальные проблемы будут решены, когда придет время.

Он чувствовал, что его слова неизбежно приведут к успеху. Основательница должна доверять ему и поддакивать. В лучшем случае она посоветует ему что-то, а затем отдаст приказ забрать деньги из казны.

Основательница удовлетворенно кивнула и похвалила его:

— Ты человек с большими планами. Я спокойна, — но кто бы мог подумать, что затем она скажет: — Но у поместья действительно не так много денег.

Фэн Цзинь Юань чуть не рухнул. Все, что он только что сказал, было напрасно? Все закончится, потому что она сказала, что денег нет?

Он беспомощно посмотрел на основательницу:

— Мама, вы знаете, как эти слова о том, что денег нет, повлияют на будущее сына?

— Я не настолько стара, чтобы не разбираться в таких вещах, — кивнула основательница. — Но ты должен ведь знать, что фондами поместья ранее управляла Чэнь Ши. Была также постоянная помощь от семьи Чэнь. Теперь, когда этот источник иссяк, где ты хочешь, чтобы я нашла миллион таэлей? Кроме того, когда Чэнь Ши управляла средствами поместья, наша усадьба не нуждалась в провианте или одежде, но количество денег, которое можно было реально увидеть, было ограничено. Ей нравилось отправлять безделушки, чтобы переманивать людей на свою сторону, и она посылала мне много хороших вещей, но она когда-нибудь одаривала деньгами?

Услышав анализ от основательницы, сердце Фэн Цзинь Юаня похолодело. Он не мог не вздохнуть:

— Как тогда решить этот вопрос?

Основательница, однако, указала на выход:

— На самом деле это не совсем безнадежно. Ты можешь взять у кого-нибудь в долг.

— У кого?

— А ты подумай. У кого в поместье сейчас больше всего денег?

Сердце Фэн Цзинь Юаня задрожало, а затем он сказал:

— Мама говорит... об А-Хэн?

— Ох, — основательница посмотрела на него и произнесла: — надо сказать, что если кто-то из семьи Фэн действительно сможет достать миллион таэлей, то это будет только А-Хэн. Но идти к ней тебе, отцу, и напрямую просить ее не представляется возможным. Большая часть денег в ее руках принадлежит его высочеству девятому принцу. Если ты возьмешь их, я боюсь, что последующие дни будут проблемными. Но ты можешь одолжить эту сумму. Составьте контракт, и когда кризис пройдет, ты сможешь ее вернуть. Вот так, это и есть возможность для обсуждения.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как у него пухнет голова. Он даже говорить не хотел с Фэн Юй Хэн, но теперь вынужден одалживать деньги у этой девушки? Это не шутка?

— Нет, это невозможно, — он неосознанно покачал головой. — Я не могу этого сделать.

Основательница перестала улыбаться и нетерпеливо посмотрела на него:

— Отступаешь перед небольшими трудностями? У тебя такие амбиции, но ты даже не хочешь разобраться в ситуации в поместье, так как ты будешь решать вопросы при дворе?

Услышав крик основательницы, Фэн Цзинь Юань очнулся.

Но было ли это неправильно? Если бы он не занимался домашними делами, то мог бы надеяться, что его дочь взойдет на престол императрицы, и он станет тестем императора?

— Если хочешь достичь больших успехов, тебе не только нужно быть смелым, но и нужно знать, когда склонить голову и поклониться, — произнесла основательница, каждое ее слово отпечатывалось прямо на сердце Фэн Цзинь Юаня.

Он чувствовал, что мать стала более проницательной, чем раньше, и казалась более дальновидной. Что касается денег, она больше не была такой жадной — даже смогла подать ему идею в такой момент и сказать такие вдохновляющие слова.

Фэн Цзинь Юань был немного тронут. Встав, он вдруг почувствовал, что занять деньги у Фэн Юй Хэн не такая уж большая проблема. Основательница была права. Если он хотел стать человеком, который вершил великие дела, то должен уметь опускать голову и кланяться.

Он глубоко поклонился основательнице:

— Мама преподала сыну незабываемый урок.

Основательница кивнула, ее глаза наполнились безграничными ожиданиями.

Наблюдая за уходом Фэн Цзинь Юаня, бабушка Чжао пришла к основательнице с лекарством, которое было лично прописано Фэн Юй Хэн. Четыре маленькие капсулы с рисовым вином и водой, чтобы запить его, основательница к нему очень привыкла.

— Заставить мастера пойти, поговорить со второй молодой госпожой было немного сложно, — бабушка Чжао видела, что основательница все еще хмурится, поэтому понимала, что та все еще беспокоится.

Основательница, естественно, знала это, но вздохнула и беспомощно сказала:

— А как иначе? Он уже принял решение, наша усадьба теперь привязана к третьему принцу. Когда один процветает, мы все процветаем. Когда один терпит неудачу, мы все терпим неудачу. Теперь, когда Чэнь Юй больше не та же Чэнь Юй, что и раньше, я боюсь, что мы не сможем с уверенностью использовать ее в качестве разменной монеты. В конце концов, семья Фэн все еще полагается на Цзинь Юаня. Только если он хорошо справится, судьба Феникса Чэнь Юй не будет потрачена впустую. Чего можно добиться, полностью положившись на одну девушку? — основательница взяла лекарство из рук бабушки Чжао и подумала о Фэн Юй Хэн, прежде чем сказать: — К сожалению, даос Цзы Ян был уверен, что судьба Феникса у Чэнь Юй. Как было бы здорово, если бы это была А-Хэн.

— Старейшая госпожа, не волнуйтесь, — утешила ее бабушка Чжао. — Кажется, у мастера уже есть план, иначе он не стал бы так защищать старшую молодую госпожу.

— Хм-пф, — услышав о Чэнь Юй, основательница стал недовольной, — если бы не ее судьба Феникса, я бы не стала держать ее рядом, — подумав еще немного, она начала волноваться: — Скажи, если Чэнь Юй действительно добьется большого успеха, не повернется ли она спиной и не затаит ли обиду на семью Фэн?

Бабушка Чжао была поражена, услышав это. Она начала чувствовать, что старшая молодая госпожа уже долгое время не благоволит семье Фэн, особенно учитывая то, как та иногда смотрит на людей. Она всегда чувствовала себя немного неловко. Если сравнивать, то вторая молодая госпожа была более откровенной. Ей нравилось то, что нравилось, и не нравилось то, что не нравилось. Хотя она была столь же жестока, это было лучше, чем непоследовательность старшей молодой госпожи.

— Ты тоже пришла к таким выводам, верно? — основательница могла сказать, что что-то было не так, основываясь на выражении бабушки Чжао. Она тихо фыркнула: — В конце концов, мы вырастили Феникса или неблагодарного ребенка. Рано или поздно настанет день, когда мы это узнаем. Очень жаль, что тело девятого принца было искалечено; в противном случае будущее семьи Фэн могло бы потенциально зависеть от А-Хэн!

Фэн Цзинь Юань вышел из двора Изящного Спокойствия и пошел прямо в сторону двора Ивы. Будучи вдохновленным основательницей, он импульсивно пошел занимать деньги у Фэн Юй Хэн, но двор Изящного Спокойствия был действительно слишком далеко от двора Ивы. Когда он приблизился ко двору Ивы, эмоции уже утихли. Когда волнение прошло, он снова начал беспокоиться.

Заимствование денег у Фэн Юй Хэн определенно приведет к издевательствам, верно? Он думал о том, как вообще высокопоставленный чиновник первого ранга на самом деле опустился до того, чтобы попросить свою дочь одолжить денег! Это было не то же самое, что взять этот миллион из рук Чэнь Юй. Один брал, другой давал взаймы. Ему может даже придется подписать договор. Что осталось бы от его чувства собственного достоинства?

Кроме того, приход в павильон Единого Благоденствия означал, что ему придется встретиться с Яо Ши, которая, держа императорский указ, громко заявила о своем намерении развестись с ним. Это не позволяло ему высоко держать голову перед другими должностными лицами двора. Если бы Яо Ши было известно, что он собирается одолжить деньги у Фэн Юй Хэн, кто знает, сколько бы на него смотрели свысока.

Фэн Цзинь Юань остановился и посмотрел в сторону частично закрытых лунных врат, решив прекратить свое наступление.

Он еще идет?

Он точно не собирался идти!

Как насчет подумать еще немного?

Он все же решил продумать все получше. В любом случае он сказал третьему принцу, что доставит деньги, прежде чем покинуть столицу. У него было еще три дня. Ему достаточно было все тщательно обдумать.

Решив так, Фэн Цзинь Юань повернулся, чтобы уйти. Только вернувшись в Сосновый двор, он почувствовал некоторое сожаление. Он уже дошел до ворот двора Ивы, так почему же не вошел?

Если бы он вошел раньше, возможно, все уже было бы завершено, верно?

При мысли об этом его настроение стало сложным.

Сделав еще несколько кругов по своему кабинету, он вспомнил кое-что, упомянутое в разговоре с основательницей ранее. Он тут же остановился и крикнул прямо в воздух:

— Скрытый охранник!

Перед ним немедленно появилась человеческая фигура.

— Как обстоят дела с вопросом, который мы обсуждали в прошлый раз?

Скрытый охранник с убитым выражением лица покачал головой, говоря:

— Этот слуга некомпетентен. Это лекарство... трудно найти в этом мире.

Фэн Цзинь Юань напрягся, выражение его лица стало уродливым:

— Разве ты не говорил, что в борделе будет что-то такое?

— Этот слуга не справился со своими обязанностями, — скрытый охранник не стал объяснять дальше, просто признал свои ошибки.

Сердце Фэн Цзинь Юаня похолодело. Он знал, что лекарство — не более чем слух. Его существование было бы ненормальным. Нормальным было то, что его невозможно найти. Но без этого лекарства, как Чэнь Юй пройти через эту критическую ситуацию? В следующем году, уже в следующем году она выйдет замуж!

Но он не знал, что в это время Чэнь Юй также беспокоилась об этой же проблеме. Но она вдруг вспомнила слова Фэн Юй Хэн, сказанные в тот день:

— Старшая сестра, спорю, что в ближайшие дни, сумма денег, которую ты мне дашь, увеличится!

Казалось, она что-то поняла и вдруг встала. Она позвала И Линь:

— Собирайся, мы идем в павильон Единого Благоденствия!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 198. Запах заговора**

Фэн Юй Хэн думала, что Чэнь Юй пойдeт искать ее, но не думала, что так скоро.

Фэн Чэнь Юй не была вежливой, она отослала И Линь, так как видела, как Фэн Юй Хэн отослала Bан Чуань и Хуан Цюань. Затем сразу же спросила:

— У тебя ведь есть такое лекарство, верно?

— Eсть метод, но не лекарство, — кивнула та.

— Мне все равно, какой метод ты используешь. До тех пор, пока ты можешь это сделать, цена... Pешай сама, — Фэн Чэнь Юй ненавидела эту ситуацию. Она была готова отдать один миллион за аборт, поэтому не возражала заплатить еще больше, чтобы восстановить свое тело до первоначального состояния. Если этот вопрос может быть решен, то ей больше никого не нужно будет бояться после этого дня. Она снова будет прежней Фэн Чэнь Юй. Положение дочери первой жены семьи Фэн она когда-нибудь вернет себе.

Она смотрела на Фэн Юй Хэн, а в глазах ее проявилась злоба.

Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась. Глядя на Чэнь Юй, она покачала головой:

— Старшая сестра, твоя судьба в моих руках. Kогда смотришь на людей, ты можешь быть немного сдержаннее? Что если я разозлюсь и откажусь сделать это для тебя?

Только тогда Фэн Чэнь Юй поняла, что небрежно раскрыла свое настроение Фэн Юй Хэн. Она быстро исправила выражение лица и сказала:

— Что ты говоришь, вторая сестра? Я только думала об этом вопросе, и все. Ведь он связан со всей этой усадьбой. Это беспокоит не только меня.

— Hе важно, связано это с поместьем Фэн или нет, меня это не волнует. Старшая сестра, меня волнует только то, сколько денег ты можешь мне заплатить. Метод, который я буду использовать, определенно не то, что можно найти в этом мире. Это не что-то еретическое вроде обмана твоего будущего мужа. Он поистине восстановит твое тело до своего первоначального состояния.

Она откровенно говорила об этом, и Фэн Чэнь Юй не могла не взволноваться, услышав это. Хотя ее отношения со второй сестрой уже достигли точки, когда они не могли сосуществовать, она должна была признать, что медицинские способности Фэн Юй Хэн действительно были чудесными. Если она действительно может стать такой, как прежде, за это действительно можно отдать любые деньги.

— Вторая сестра, пожалуйста, назови цену, — она сделала все возможное, чтобы взять себя в руки, а голос зазвучал дружелюбно, — сестра просто надеется, что ты не будешь слишком жадной.

Фэн Юй Хэн подняла брови: не слишком жадной? Как это возможно?

Она посмотрела прямо в лицо Чэнь Юй и растопырила пять пальцев.

Чэнь Юй моргнула несколько раз:

— Пятьсот тысяч? — изначально она хотела сказать пятьдесят тысяч, но вспомнила миллион таэлей и почувствовала, что Фэн Юй Хэн не может иметь в виду такую цену. Поэтому она изменила пятьдесят тысяч на пятьсот.

Кто же знал, что Фэн Юй Хэн покачает головой и еще раз вытянет свои пять пальцев.

— Ты хочешь пять миллионов? — взорвалась Чэнь Юй.

— Ты правильно догадалась, — Фэн Юй Хэн удовлетворенно кивнула.

— Фэн Юй Хэн, ты сошла с ума? — Чэнь Юй сразу встала, ее лицо было полно недоверия, когда она посмотрела на эту вторую сестру. — Ты знаешь, сколько это, пять миллионов? Ты знаешь, сколько можно сделать, имея их на руках? Позволь мне сказать тебе, прямо сейчас, даже если всю усадьбу Фэн продать, возможно, она не будет стоить пять миллионов. Ты зашла слишком далеко!

Неужели это слишком много? Фэн Юй Хэн, по правде говоря, не имела понятия. Но когда она подумала об этом, если эту сумму конвертировать в деньги двадцать первого века, то пять миллионов долларов уже было бы довольно много. Один таэль этой эпохи стоил гораздо больше доллара. Ранее она быстро подсчитала, что на один таэль можно было купить столько же вещей, сколько на пятьсот долларов. Исходя из этого, пять миллионов действительно были огромным богатством.

Видя, что ее выражение изменилось, Чэнь Юй почувствовала, что это должно означать, переговоры возможны, поэтому она попросила еще раз:

— Вторая сестра, пожалуйста, передумай. Пять миллионов — это слишком неразумно. Я действительно не смогу получить столько денег.

Кто же знал, что Фэн Юй Хэн не уменьшит стоимость, несмотря на то, что лучше будет понимать стоимость пяти миллионов таэлей. Вместо этого она стала еще решительнее:

— Это обойдется в пять миллионов. Если старшая сестра согласна, то сначала заплати задаток. После следующей менструации цикл будет завершен, и я смогу прооперировать тебя.

— Тебе нужно столько времени? — внимание Чэнь Юй было немедленно отвлечено. — Разве это не может быть сделано сейчас?

— Нет, — Фэн Юй Хэн покачала головой, — это действительно нельзя сделать сейчас. Ты только что сделала аборт, так что твое физическое состояние этого не позволяет. Ты же не хочешь, чтобы операция провалилась?

Чэнь Юй не понимала, что такое "операция", но обнаружила, что было много раз, когда она должна была догадаться, о чем говорила Фэн Юй Хэн. В конце концов, она смогла хоть чуть-чуть понять, что это значило. Она нервно покачала головой:

— Нет, она определенно не может провалиться.

— Тогда просто покорно заплати задаток и жди, — она говорила спокойно и с невинной улыбкой. То, как она смотрела на Фэн Чэнь Юй, заставило ее хотеть разорвать ее на части. К сожалению, у нее не было такой возможности.

— Неужели ниже быть не может?

— Ни таэлем меньше, — Фэн Юй Хэн была особенно решительна. На самом деле она даже начала обдумывать, как потратить эти деньги.

— Тогда каков задаток? — Чэнь Юй ничего не могла сделать. Хотя она знала, что Фэн Цзинь Юань искал лекарство для нее, но он все еще ничего не нашел, даже спустя столь долгое времени. Казалось, что дела идут не очень хорошо. Поиски велись и со стороны семьи Чэнь. Основываясь на новостях, которые она получила, ситуация была очень сложной. Этот вид лекарств либо уже исчез, либо никогда не существовал. Это никогда не было больше, чем слухом, распространяемым по борделям. Фэн Юй Хэн, однако, действительно дала ей надежду. Ее будущее будет полностью зависеть от этого.

— Половина, — Фэн Юй Хэн сразу пожалела об этом, как только сказала. Двести пятьдесят — это не очень хорошая цифра (1). — Забудь об этом, забудь. Два миллиона! Сначала заплати два миллиона задатка. Когда следующий менструальный цикл будет завершен, завершишь оплату, и я смогу выполнить операцию в любое время.

— Хорошо, дай мне два дня... нет, один. Через один день я доставлю тебе задаток. Надеюсь, вторая сестра сдержит свое слово.

— Не беспокойся. Я беру деньги людей, чтобы справиться с кризисом. Старшая сестра, тебе просто нужно подождать.

Придя к соглашению, Фэн Чэнь Юй, наконец, расслабилась. Покинув павильон Единого Благоденствия, она ушла и отдала приказ И Линь:

— Как вернемся, немедленно свяжись с третьим дядей. Пусть он приготовит для меня два миллиона. Через месяц пусть пришлет еще три миллиона.

— Юная госпожа, зачем вам столько денег? — И Линь была поражена.

— Это не так много, — Чэнь Юй изогнула уголки губ в коварной улыбке, — это только звучит так, но то, что я делаю, действительно стоит того!

Правильно, она действительно не думала, что это очень много. Пять миллионов смогут вернуть ей девственность. Для Чэнь Юй это было действительно здорово. Она изначально верила, что ее жизнь закончена; однако она не думала, что Фэн Юй Хэн на самом деле будет обладать такими способностями. Что такое несколько миллионов? Она когда-нибудь сядет на трон императрицы. Независимо от того, сколько денег на это потребуется, ей нужно было все вернуть.

— Просто буду относиться к этому так, как будто я храню их у этой девушки. Деньги, которые принадлежат мне, так и будут моими. Рано или поздно настанет день, когда ей придется вернуть их мне. И Линь, просто скажи моему третьему дяде, что пять миллионов выкупят мою чистоту. Когда дело будет завершено, Чэнь Юй определенно не забудет ни великой благодати дяди, ни поддержки, полученной от семьи Чэнь на протяжении многих лет.

— Вы покупаете лекарства у второй молодой госпожи? У нее вообще есть такое лекарство? — И Линь была тронута ее словами и тихо добавила, подумав еще немного: — В прошлый раз, когда я встречалась с третьим мастером, он сказал, что этот вид лекарства очень трудно найти. Как оно может быть у второй молодой госпожи? Она же не должна нас обманывать?

— Нет, она не обманывает, — Чэнь Юй доверяла сестре в этом вопросе, — медицинские знания Фэн Юй Хэн — это то, с чем никто не может сравниться. Помимо знаний, которые она получила от божественного доктора Яо, большинство интересных вещиц она унаследовала от своего мастера-перса. У нее много вещей, о которых я не знала, или не знала, где их найти. Пять миллионов смогут избавить меня от забот. Это действительно того стоит.

И Линь больше не задавала вопросов и только кивнула:

— Эта слуга запомнила это. Как только я доведу молодую госпожу обратно, эта слуга немедленно свяжется с третьим мастером.

Весь следующий день и всю ночь Чэнь Юй по-настоящему волновалась из-за ожидания. На самом деле она действительно боялась, что семья Чэнь не даст ей пять миллионов таэлей. В конце концов, все, что она могла, — это дать семье Чэнь необоснованные обещания. В конце концов, ее будущее все еще зависело от того, сможет ли Фэн Цзинь Юань что-нибудь спланировать для нее. Кроме того, отношения между семьей Чэнь и семьей Фэн были такими же прохладными, как и раньше. Если ее третий дядя больше не доверял ей, то, даже если бы она продала все имущество в своем дворе, она не смогла бы найти пять миллионов таэлей.

В таком беспокойном состоянии она встретила следующую ночь. Наконец, И Линь вернулась и предстала перед ней со скрытым охранником в черном.

Сердце Чэнь Юй забилось, она не могла больше сидеть на месте. Она встала и посмотрела на человека в черном, торопясь спросить:

— Дядя согласился или нет?

Мужчина был скрытым охранником Чэнь Ван Ляна. Это был не первый раз, когда он приходил в поместье Фэн, чтобы передать какие-то новости. Раньше получателем была Чэнь Ши, а теперь — Чэнь Юй.

Она увидела, что этот человек кивнул и вытащил несколько банкнот из-за пояса; однако не передал их, вместо этого сказав:

— Мастер сказал, что он надеется, что молодая госпожа сможет вспомнить свое обещание. Когда вы добьетесь успеха, не забудьте о скрытой поддержке, которую вы получили от семьи Чэнь. Также не забывайте, что половина вашей крови — это кровь семьи Чэнь.

Чэнь Юй торжественно кивнула, но ее взгляд не покидал банкноты в его руках. Только получив их от него, она вздохнула с облегчением.

— Возвращайся и скажи дяде, что независимо от того, как семья Фэн относится ко мне, я всегда буду помнить, что мне нужно будет урегулировать все мои долги с людьми семьи Фэн! Это семья Чэнь позволила мне возродиться и дала мне прочную основу, на которую я могу встать.

Человек в черном кивнул:

— Услышав то, что говорит молодая госпожа, мастер сможет быть спокоен. Юная госпожа, берегите себя, — сказав это, он исчез в мгновение ока.

Чэнь Юй больше не собиралась ждать, она схватила плащ и махнула И Линь:

— Мы собираемся в павильон Единого Благоденствия.

Когда они прибыли, Фэн Юй Хэн только что закончила ужинать и разговаривала с Ван Чуань о поездке в Сяо Чжоу. Сначала нужно было доставить Цзы Жую одежду. Во-вторых, она хотела бы узнать, насколько успешно продвигается медицинская подготовка тех девочек.

Ван Чуань слушала и кивала:

— Когда о зимней катастрофе в столице более или менее позаботятся, эта слуга отправится в Сяо Чжоу. Кроме того, двор назначил премьер-министра Фэн императорским посланником. Через несколько дней он отправится на север, чтобы лично руководить ликвидацией последствий. После этой поездки он вернется прямо перед Новым годом (2).

— Едет на север? — Фэн Юй Хэн задумалась на некоторое время, а затем спросила Ван Чуань: — Фэн Цзинь Юань добровольно вызвался в эту поездку?

— Да. Один из людей его высочества при дворе сообщил, что именно премьер-министр Фэн взял на себя инициативу добровольно отправиться на север. Он даже убедил императора согласиться.

Фэн Юй Хэн махнула рукой, чтобы Ван Чуань замолчала, когда увидела, как Хуан Цюань ведет за собой Фэн Чэнь Юй и И Линь.

Она не знала почему, но когда услышала, что Фэн Цзинь Юань вызвался ехать на север, чтобы справиться с катастрофой, она почувствовала, что что-то не так. Она чуяла заговор, но не могла понять, где проблема…

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Половина от пяти миллионов — десять раз по двести пятьдесят. В Китае число двести пятьдесят означает "дебил".

2. Новый год по лунному календарю, а не первое января.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 199. Отец, вы совершили ошибку на этот счет**

Чэнь Юй отдала два миллиона Фэн Юй Хэн, но не задержалась в павильоне Eдиного Благоденствия. Она даже не заставила ту написать соглашение. Но не потому, что доверяла ей, а потому, что услышала доклад одной из слуг павильона Единого Благоденствия:

— Mастер сейчас на пути сюда.

Она не знала, почему Фэн Цзинь Юань идет к Фэн Юй Хэн, но Чэнь Юй определенно не xотела, чтобы ее отец знал, что она попросила у семьи Чэнь денег, чтобы решить свои собственные проблемы. Фэн Цзинь Юань все еще нуждался в миллионе таэлей. Если он узнает об этих деньгах, он немедленно попросит их.

— Я дала второй сестре два миллиона таэлей задатка, вопрос должен считаться согласованным, не так ли? — спросила Чэнь Юй Фэн Юй Хэн, поспешно встав.

— Он согласован, — Фэн Юй Хэн кивнула, а потом напомнила ей: — но если придет время, и ты не заплатишь оставшиеся три миллиона, я не буду тебя лечить, а задаток — не верну.

— Не волнуйся, деньги будут, — сказала Фэн Чэнь Юй, стиснув зубы, а затем посмотрела на путь, которым добиралась сюда, и беспомощно спросила: — У тебя есть другая дорога, которой я могу воспользоваться?

Фэн Юй Хэн бросила взгляд в сторону Хуан Цюань, и та сделала пару шагов вперед, чтобы сказать:

— Старшая молодая госпожа, следуйте за этой слугой. Я проведу вас через главные ворота.

Bскоре после того, как они ушли, Цинь Шуан пришла с отчетом:

— Мастер Фэн в настоящее время в передней зале ждет вас. Госпожа тоже там.

Фэн Юй Хэн больше не ждала. Взяв с собой Ван Чуань, она быстро пошла во двор.

Когда они прибыли, Фэн Цзинь Юань сидел в гостевом кресле в переднем зале, держал чашку чая и жаловался Яо Ши:

— Хотя мы уже развелись, к лучшему или худшему, мы были в браке в течение многих лет. Мама тоже больна, но ты действительно что-то. Сколько дней прошло с тех пор, как ты приходила в последний раз отдать дань уважения?

Яо Ши смотрела на Фэн Цзинь Юаня и чувствовала, что этот человек был слишком неразумным. Он уже сказал, что они развелись, но кто-нибудь слышал о двух людях, которые развелись, а затем провели время вместе без причины? Кто-нибудь когда-нибудь слышал о разведенной женщине, нуждающейся в выражении почтения к своей бывшей свекрови?

Увидев презрительное выражение лица Яо Ши, Фэн Цзинь Юань был в ярости:

— Что это за отношение?

Яо Ши окончательно вышла из себя:

— Я просто не хочу тебя видеть. Господин премьер-министр, между нами уже нет никакой связи. Tы пришел сюда сегодня, и я любезно предложила тебе кресло, чтобы сесть, и чай, чтобы пить. Если бы не то, что ты пришел повидать А-Хэн, тебе бы вообще не позволили войти!

Pанее Яо Ши никогда бы так не разговаривала с другими; однако, проведя много времени с Фэн Юй Хэн, она научилась нескольким вещам. Если добавить это к тому, что, как она видела, Фэн Цзинь Юань делает все более и более бесстыдные вещи с тех пор, как она вернулась в столицу, то Яо Ши действительно чувствовала, что была слепой. Ее отец, старик Яо, всегда был умен, но самой большой ошибкой, которую он совершил, была помолвка его любимой дочери с Фэн Цзинь Юанем!

Слова Яо Ши заставили Фэн Цзинь Юаня почувствовать стыд. Над ним издевалась женщина, но почему он все еще мог сидеть и терпеть это?

Подумав об этом, он вдруг встал и тяжело опустил чашку чая. Развернувшись, он пошел к выходу.

Яо Ши его совсем не останавливала. На самом деле она даже сказала:

— Я не провожаю тебя.

Фэн Цзинь Юаня чуть не лопнул от гнева, ему хотелось как можно быстрее покинуть павильон Единого Благоденствия. Он не мог больше ни секунды оставаться в этом проклятом месте.

Но прежде чем он смог пройти через дверь, он увидел, как непринужденно в зал идет Фэн Юй Хэн вместе со своей служанкой. Теперь, когда этой девочке почти исполнилось тринадцать, она стала еще красивее, особенно ее глаза, в которых проявилось немного ума, из-за чего людям хотелось смотреть на нее.

Он вдруг вспомнил причину, по которой пришел сегодня, и его ноги внезапно перестали двигаться.

Фэн Юй Хэн, естественно, услышала разговор между ними. Теперь, увидев, что Фэн Цзинь Юань больше не уходит, она не могла не спросить с любопытством:

— Отец, разве вы не хотели уходить? А-Хэн нужно поговорить с мамой, так что я не буду провожать вас. Отец, берегите себя.

Фэн Цзинь Юань был в том положении, где он не мог остаться, но и не хотел уходить. Некоторое время он стоял на месте, не зная, что ему делать.

Яо Ши была разумным человеком и, естественно, могла сказать, что у него определенно есть вопрос, который ему нужно обсудить с Фэн Юй Хэн, поэтому она встала и сказала:

— Я устала. А-Хэн, позаботься об этом. Пока он не остается на ужин, ничего страшного, если он захочет остаться еще ненадолго. Мама сейчас пойдет отдыхать.

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Она действительно хотела похвалить Яо Ши. Она хитро подмигнула ей, а затем сказала с улыбкой:

— Мама, не волнуйся. Мы уже закончили ужинать. На кухне не осталось даже посуды.

Яо Ши кивнула и ушла со своей служанкой, даже не взглянув на Фэн Цзинь Юаня.

Только тогда Фэн Юй Хэн вошла в зал и села на главное место. Затем она сделала приглашающий жест Фэн Цзинь Юаню:

— Отец, не стойте там. Садитесь.

Фэн Цзинь Юаню было непривычно такое обращение, особенно видя, что Фэн Юй Хэн сидела во главе зала, в то время как он — в стороне. Это заставило его чувствовать себя еще более неуютно.

Но у него не было возможности что-то сказать или изменить. Даже если забыть о том, что он пришел одолжить денег, то она все еще была принцессой второго ранга, а этот павильон — главным офисом округа. Какое право он имел просить о главном месте?

Беспомощно вздохнув про себя, он взял чашку чая и сделал еще один глоток. Что касается слов, которые он собирался сказать, он нашел, что с каждой секундой озвучить их становилось все труднее и труднее.

Фэн Юй Хэн не знала, зачем пришел ее отец, но, судя по его поведению, у него имелась некая просьба, в противном случае, у него не было бы такого сложного выражения лица.

Она ничего не спрашивала — только сидела и ждала. Фэн Цзинь Юань допил чай и позвал слугу принести еще. Только после того, как его чашку наполнили в третий раз, Фэн Цзинь Юань, наконец, заговорил:

— Отец... пришел занять денег.

— Что? — Фэн Юй Хэн немедленно засмеялась. Фэн Цзинь Юань пришел, чтобы занять денег?

— Что это за реакция такая? — Фэн Цзинь Юань был немного недоволен. Он оставил в стороне свое достоинство, но почему его дочь не предала этому значения? — Отцу действительно нужны деньги, и он пришел к тебе только потому, что не было другого выбора. Если ты не хочешь их одолжить, просто скажи об этом.

— Отец, сколько вы хотите одолжить? Зачем вы одалживаете деньги? Как кредитор, я имею право знать, не так ли?

Кредитор?

Фэн Цзинь Юань действительно хотел исчезнуть из этого места.

Но он уже выговорил эти слова, так что нельзя было сдаваться на полпути. Он посмотрел на Фэн Юй Хэн, затем сказал:

— У отца, естественно, есть что-то, что должно быть сделано с помощью этих одолженных денег, но тебе нет необходимости знать об этом. Что касается суммы... это миллион таэлей.

Закончив говорить, он внимательно наблюдал за реакцией Фэн Юй Хэн. В этот момент Фэн Цзинь Юань очень волновался, что та скажет, что у нее нет денег. "Денег нет!" — этих двух слов он определенно не мог спокойно вынести! Эта девушка была самым богатым человеком в семье Фэн. Если он даже не сможет получить миллион, то третий принц действительно будет в недоумении.

К счастью, Фэн Юй Хэн не подвела его. Она весьма ясно сказала ему:

— У дочери есть деньги, но отец также знает, что все деньги дочери пришли от его высочества августейшего принца. В будущем они будут использованы для моего приданого. Поскольку отец попросил, дочери будет трудно сказать «нет». Но так как это кредит, отец, когда вы планируете его вернуть?

Фэн Цзинь Юань обрадовался. Пока она согласна ему их одолжить, со всем остальным было легко справиться.

— Всего через год или два. Перед тем, как тебе исполнится пятнадцать, отец обязательно все вернет.

— Отец, вы сделали ошибку на этот счет, не так ли? — Фэн Юй Хэн была ошеломлена.

— Хм? — Фэн Цзинь Юань также был ошеломлен. — Что неправильно?

— Смотрите! — она использовала свои пальцы, чтобы показать свои расчеты Фэн Цзинь Юаню. — Сейчас у дочери есть миллион таэлей. Если я положу эти деньги в частный банк, они будут приносить ежемесячные проценты. Такие, что их будет достаточно, чтобы оплатить ежедневные расходы слуг в павильоне Единого Благоденствия. Но сейчас я возьму эти деньги, чтобы одолжить отцу, пока не достигну брачного возраста. Я одолжу вам миллион, а вы вернете мне миллион. Разве это не значит для меня потерю месячных процентов? Нет, я не могу этого сделать. Если это так, дочь не будет одалживать деньги.

Фэн Цзинь Юаня чуть не вырвало кровью от гнева, он хотел сказать: как такой мастер, как ты, может беспокоиться о такой маленькой сумме денег?

Но, прежде чем он смог что-либо сказать, он услышал, как Фэн Юй Хэн тихо сказала:

— Сумма излишка не очень высока, так что это также необходимо учитывать!

— Хорошо, — он сделал все возможное, чтобы подавить свой гнев и спросил Фэн Юй Хэн, — тогда, сколько ты хочешь?

— Точно такой же курс, как и в частном банке, — у Фэн Юй Хэн было деловое выражение лица, — кроме того, такую большую сумму денег отец не может взять просто под честное слово. Как насчет письменного соглашения?

— Все нормально, — это было то, что Фэн Цзинь Юань мог принять. Разговор с этой дочерью напоминал обсуждение бизнеса, так что все прошло гладко. — Пусть приготовят чернила!

Фэн Юй Хэн махнула Ван Чуань, и та кивнула, а затем ушла. Вернувшись, она принесла чернила.

Фэн Цзинь Юань встал и подошел к столу, где их поставили, и собирался начать писать; однако услышал, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Подождите.

— Что на этот раз? — Фэн Цзинь Юань испугался, когда она заговорила. Теперь, когда один миллион был почти у него на руках, он надеялся, что эта дочь не поменяла свое мнение.

Фэн Юй Хэн встала и пошла вперед, пока не оказалась рядом с Фэн Цзинь Юанем. Нахмурившись, она задумалась на некоторое время, а затем сказала:

— Один миллион действительно слишком много.

— Слова, которые сказаны, как вода, которую пролили, достойная окружная принцесса, ты хочешь взять их обратно? — немного встревоженно спросил Фэн Цзинь Юань. Он не мог позволить этому шансу пропасть.

Фэн Юй Хэн покачала головой и сказала:

— Это не так. Я сказала, что одолжу отцу деньги, так что я сделаю это. Когда дочь не сдерживала своего слова? Но один миллион действительно слишком много, учитывая, что он будет одолжен в тяжелой финансовой ситуации, как я могу чувствовать себя спокойно?

Фэн Цзинь Юань был беспомощен:

— Я достойный премьер-министр, и я твой отец. Как я могу украсть деньги дочери?

— Отец, естественно, не будет, — с улыбкой сказала она. — Но А-Хэн просто молодая девушка и имеет некоторые небольшие соображения, что можно сделать. Исходя из этих соображений, я должна более тщательно подумать о добросовестности отца. Мне действительно стыдно. Но всегда есть "что если". Что если, когда придет время, отец не сможет вернуть деньги? Что тогда делать А-Хэн? Его высочество августейший принц уже заявлял об этом раньше. Когда дочь достигнет брачного возраста, он попросит императора остаться на нашей свадьбе. Если эти деньги не могут быть возвращены обратно, то это будет очень неловко.

Фэн Цзинь Юань положил кисть, у него не было вариантов, что делать:

— Тогда, как ты думаешь, что нужно сделать?

Фэн Юй Хэн немного задумалась:

— Обычно, когда одалживается большая сумма денег, то в качестве залога используется что-то равноценное. Тогда человек, одалживающий деньги, может быть спокоен. Отец, вы согласны?

— Если ты так говоришь, то это так и есть, — у Фэн Цзинь Юаня закончилось терпение, но, подумав немного, он понял, что, казалось, у него не имелось ничего стоимостью в миллион.

— Тогда что отец планирует использовать в качестве залога? — глаза Фэн Юй Хэн загорелись, а губы свернулись в ее фирменной коварной улыбке.

Увидев ее улыбку, Фэн Цзинь Юань почувствовал головную боль — эта девушка провела слишком много времени с девятым принцем. Они действительно становятся все более и более похожими. Их манера говорить совершенно одинакова, и даже их выражения лиц были точно такими же.

Он сделал полшага назад и сбежал от того бесформенного давления, что оказывала на него Фэн Юй Хэн. Он ответил вопросом на вопрос:

— Чего ты хочешь?

Фэн Юй Хэн вместо ответа молча пошла к двери. Фэн Цзинь Юань не понял и быстро последовал за ней. Они стояли во дворе, а ее глаза смотрели в сторону поместья Фэн.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как у него сжалось сердце, когда услышал, как его дочь сказала:

— Как насчет использования поместья Фэн в качестве залога?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 200. Получение огромной прибыли**

— Aбсолютно нет! — Фэн Цзинь Юань тут же вышел из себя. — После стольких обсуждений, ты действительно положила глаз на поместье Фэн? Ты когда-нибудь задумывалась, сколько людей там живет? Eсли ты возьмешь поместье Фэн, что с ними будет? Твоя бабушка так тебя обожает, так почему ты никогда о ней не думаешь?

Фэн Юй Хэн посмотрела на раздраженного отца, у которого от гнева покраснела даже шея. Она с крайним смущением спросила его:

— Значит, отец не собирался возвращать тот миллион?

— Kак я могу не вернуть его? Когда я сказал, что не буду его возвращать?

— Так как вы вернете деньги, почему вы беспокоитесь о поместье Фэн? Когда придет время и отец вернет деньги, я верну документы. Bсе же кристально ясно, так почему мы спорим?

— Это... — Фэн Цзинь Юань потерял дар речи. Если тщательно подумать, то эта логика была весьма здравой. Hо независимо от того, что было сказано, использование поместья Фэн в качестве залога не было чем-то, что он мог принять. — Измени условия. Дело поместья действительно не может быть использовано.

Фэн Юй Хэн слегка вздохнула и сказала:

— Кажется, у отца нет возможности вернуть деньги, иначе не было бы такого спора. Бабушка так обожает А-Хэн, как же А-Хэн может оставить ее без жилья? Но я беспокоюсь о том, что если наступит день, когда его высочество девятый принц придет спросить. Mне нужно будет дать ему объяснение.

Фэн Цзинь Юань замолчал и посмотрел в сторону поместья Фэн. Затем он начал размышлять.

Миллион — это немалая сумма. Хотя семья Чэнь ранее давала гораздо большие суммы денег, Фэн Юй Хэн не могла сравниться с семьей Чэнь. Та была торговой семьей, поэтому изначально они были богаты. Что касается денег Фэн Юй Хэн, все было так, как она сказала. Все они пришли из августейшего дворца, так что ей действительно будет трудно дать объяснение. Более того, если ситуация дойдет до этого, он не сможет сказать, что одолжил миллион таэлей, чтобы отдать третьему принцу, верно?

Подумав об этом, он решительно кивнул и сказал:

— Хорошо, отец согласен с тобой, но ты должна пообещать, что вернешь дело поместья в тот день, когда деньги будут возвращены.

— Значит, все решено! — сказала Фэн Юй Хэн с улыбкой на лице. — Если отец не чувствует себя в своей тарелке, вы можете принести соглашение правительству, чтобы оно было подтверждено по всем формам.

— Нет необходимости, — махнул рукой Фэн Цзинь Юань, затем повернулся и вернулся в зал. — Отец напишет соглашение для тебя. Акт находится в Сосновом дворе. Через мгновение отец вернется, чтобы принести его, и ты сможешь отдать мне банкноты.

— Естественно, — Фэн Юй Хэн посмотрела на соглашение, написанное Фэн Цзинь Юанем, затем применила свой отпечаток пальца. Только тогда она кивнула: — Тогда дочь будет ждать возвращения отца с делом.

Фэн Цзинь Юань больше ничего не сказал, он надежно спрятал соглашение. Взяв с собой своего личного слугу, он быстро ушел.

Видя, что эти двое уходят все дальше, Ван Чуань, наконец, восхищенно похвалила Фэн Юй Хэн:

— Эта слуга действительно поражена молодой госпожой. Один миллион таэлей пришел от Фэн Чэнь Юй и был использован для борьбы с катастрофой. Теперь, еще один миллион таэлей был одолжен премьер-министру Фэн, и он опять-таки пришел от Фэн Чэнь Юй. Как уже было сказано, юная госпожа, вы не только не потратили ни таэля, но и получили прибыль?

— Правильно, я получила прибыль, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Тогда зачем молодой госпоже столько денег? — Ван Чуань была смущена. Павильон Единого Благоденствия не испытывал недостатка в деньгах. А августейший дворец тем более.

Фэн Юй Хэн беспомощно-иронично улыбнулась:

— Император даровал мне землю, и я спросила седьмого брата об этом, но округ Цзи Ан чрезвычайно беден. Если у меня нет намерения когда-либо обращать внимание на этот кусок земли, я могу использовать только большую сумму денег для решения проблем, — говоря это, она вспомнила о шахте его высочества третьего принца. — Нам нужно будет организовать нужных людей, чтобы посмотреть на шахту. Я ничего не знаю об этих вопросах. Когда Сюань Тянь Мин вернется, не забудь напомнить мне поговорить об этом с ним. Пусть он пошлет людей, чтобы ею управлять.

— Эта слуга запомнила, — Ван Чуань кивнула. — По правде говоря, нет необходимости молодой госпоже беспокоиться об этой нефритовой шахте. Его высочество третий принц управлял ею столько лет, что она уже достигла определенной степени автономии. Даже если никто ею не управляет, пока зарплата продолжает выплачиваться, будут и работники, которые продолжают работать.

Только тогда Фэн Юй Хэн почувствовала себя спокойно.

Два часа спустя Фэн Цзинь Юань вновь вернулся и лично передал дело и соглашение Фэн Юй Хэн. Та также передала ему миллион в банкнотах.

Двое согласились совершить обмен в день, когда Фэн Юй Хэн достигнет брачного возраста.

На следующий день Цин Шуан появилась в дверях Фэн Юй Хэн рано утром и сказала ей:

— Кто-то пришел со стороны поместья Фэн, приглашая юную госпожу во двор Изящного Спокойствия. Они сказали, что это лорд Фэн призвал всех подойти и обсудить что-то.

Ван Чуань быстро взяла плащ и надела его на нее:

— Дни становятся все холоднее и холоднее. Юная госпожа, вы не должны простудиться.

Они гуськом покинули павильон Единого Благоденствия. Поскольку тот находился довольно далеко, они изначально думали, что должны прибыть последними. Они, однако, не ожидали, что Хань Ши и Фэнь Дай прибудут даже позже них на пять минут.

Основательница Фэн уже могла сидеть в кресле, но ей все еще нужна была поддержка бабушки Чжао и две более твердые подушки за спиной.

Основательница не нашла ни одной внучки, кроме Фэн Юй Хэн, которая была бы приятна глазу. Она все еще могла видеть Сян Жун, но с презрением смотрела на Чэнь Юй и Фэнь Дай. Несмотря на то, что Чэнь Юй наливала чай, чтобы снискать ее расположение, она отвернулась, чтобы не смотреть на нее. Другие не находили это необычным, но когда Чэнь Цин увидел это, его сердце наполнилось негодованием.

Он не думал, что его кузина будет так жить в семье Фэн. Семья Чэнь сказала, что Чэнь Юй была надеждой семьи Фэн, и та будет относиться к ней хорошо, несмотря ни на что. Теперь казалось, что это совсем не так.

— Ах! Свекровь может встать с постели? Кажется, вторая молодая госпожа, вернувшаяся в поместье, действительно помогла унять боль! — Хань Ши начала говорить эмоциональным тоном, как только вошла в зал. Затем она посмотрела на скорбное лицо Чэнь Юй и радостно улыбнулась, а затем подтолкнула Фэнь Дай, чтобы та села рядом с Чэнь Юй. — Pаньше старшая молодая госпожа всегда слишком возвышалась над нами, так что было трудно добраться до вас. Теперь, когда старшая молодая госпожа снова дочь наложницы, вы кажетесь гораздо ближе, чем раньше.

Пока Хань Ши говорила, улыбка, как приклеенная, была на ее лице. Это выглядело так, будто она пыталась стать другом Чэнь Юй, но независимо ни от чего, эти слова заставляли всех чувствовать неудобство.

Чэнь Юй сердито скрутила платок, делая все возможное, чтобы избежать начала конфликта с Хань Ши. Она знала, что не сможет сделать еще одну ошибку перед основательницей и Фэн Цзинь Юанем. Она должна была стать прежней Фэн Чэнь Юй. Только так люди могли постепенно забыть.

Основательнице не нравилось слышать слова Хань Ши. Видя, что мать и дочь не отдали дань уважения, войдя в комнату, а одна собирается сидеть рядом с Чэнь Юй, а другая говорит, не затыкаясь, она не могла не почувствовать раздражения. Она молча фыркнула, потом выругалась:

— Ты не имеешь ни малейшего представления о правилах. Я действительно не знаю, на каком основании такому человеку, как ты, было позволено войти в ворота моей семьи Фэн! Цзинь Юань! Она — твоя наложница. Сделай что-нибудь с ней.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на основательницу и кивнул. Затем он перевел взгляд в сторону Хань Ши, и выражение его лица потемнело. Где была безумная любовь, которую он когда-то чувствовал?

— Хань Ши, тебе было позволено войти в мою семью Фэн. Ты не только не проявляешь благодарности, но и ведешь себя так вызывающе. Ты правда веришь, что я всегда буду терпеть тебя? — Фэн Цзинь Юань посмотрел в сторону Фэнь Дай и продолжил: — Правила нашего поместья относительно нестрогие, так как дети наложниц не были переданы главной жене, чтобы быть правильно взращенными. Но, посмотри внимательно. Какой стала Фэн Дай?

Хань Ши некоторое время ругала про себя Фэн Цзинь Юаня и чувствовала себя подавленной, но не смела ответить. Вместо этого она поклонилась основательнице и сказала:

— Эта наложница отдает дань уважения свекрови, — затем она отошла и отодвинула стул для себя.

Фэнь Дай была молода и обладала высокими устремлениями. Она была недовольна словами Фэнь Цзинь Юаня, но не смела упрекать его слишком нагло. Она только пробормотала:

— К счастью, меня не отдали на воспитание главной жене. Посмотрите, что стало с теми двумя, которых она вырастила?

Эти слова не были услышаны никем, но Фэн Чэнь Юй, которая сидела рядом с ней, совершенно точно слышала их. Округ Фэн Тун снова пришел ей на ум, и ее зубы застучали в гневе.

Чэнь Цин почтительно стоял рядом с Фэн Цзинь Юанем. Он даже не сел. Первоначально он пришел в качестве гостя, чтобы поприветствовать основательницу и увидеть людей поместья. Обиды, которые Чэнь Юй перенесла этим утром, он ясно видел их все. Внутри он был в бешенстве, но столкнувшись с комнатой, полной женщин, у него не было возможности говорить.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Чэнь Юй. Если подумать, то она была довольно жалкой. Она потеряла мать в таком юном возрасте, а ее брат сделал такое. В такой семье, где все пытались строить какие-то планы, не исключено, что однажды она умрет, не зная, кто принял против нее меры.

Но она определенно не пожалеет Чэнь Юй. Должна ли быть причина, чтобы презирать жалкого человека? Если бы она не совершила так много грехов, то как могла оказаться в ее нынешнем положении? Более того... Фэн Юй Хэн определенно не верила, что Чэнь Юй будет мирно жить своей жизнью. Она просто ждала, пока восстановит свою чистоту, прежде чем начать все заново. Когда придет время, первая стрела, возможно, будет направлена на нее.

Основательница оглядела все молодое поколение. У каждого из них были свои соображения, и каждый из них скрывал кинжалы в своих глазах. Независимо от того, кто на кого смотрел, они все находили друг друга бельмом на глазу.

Ее сердце было в напряжении. Они все были внуками семьи Фэн, кровными родственниками, так почему же они все относились друг к другу, как к врагам?

Цзинь Чжэнь сидела дальше всех. Увидев выражение лица основательницы и ярость Фэн Цзинь Юаня, она почувствовала, что пришло время ей заговорить. Поэтому она тихо вздохнула и сказала:

— Благодаря второй молодой госпоже, взявшей на себя инициативу в борьбе с зимней катастрофой в этом году, муж получил похвалу от императора. Супруг также был назначен императорским посланником и отправится на север, чтобы лично контролировать работы по оказанию помощи. Это славное дело, так что мы должны похвалить мужа.

Основательница, наконец, услышала разумные слова и быстро кивнула:

— Цзинь Чжэнь права. На этот раз наша усадьба действительно получила похвалу от императора. Его величество специально разрешил Цзинь Юаню не присутствовать сегодня при дворе, так что он может полностью посвятить себя поездке на север. Если мы говорим о работе, мы должны благодарить А-Хэн!

Основательница радостно взглянула в сторону Фэн Юй Хэн. Она нравилась ей независимо от того, как она смотрела на нее. У этой внучки были не только хорошие медицинские навыки, но и прекрасные нравственные принципы. Столица пережила зимнее бедствие, но она на самом деле взяла свои деньги, чтобы помочь горожанам. Это был действительно самый прямой способ разделить бремя императора. Она слышала, что император похвалил Фэн Цзинь Юаня при всем дворе за рождение такой хорошей дочери. Основательница чувствовала, что такой и должна быть дочь первой жены семьи Фэн.

Она взглянула на Чэнь Юй и не смогла удержаться:

— Ты тоже была дочерью первой жены в течение нескольких лет. Посмотри, что делала твоя вторая сестра! Вот такой должна быть дочь первой жены!

Гнев в груди Чэнь Юй всколыхнулся. Выражение ее лица также изменилось. Рядом с ней стояла И Линь, которая быстро ткнула ее локтем и предупреждающе посмотрела на нее. Только тогда Чэнь Юй очнулась и быстро сказала:

— Бабушкина лекция верна. В прошлом Чэнь Юй не хватало понимания.

По правде говоря, Фэн Чэнь Юй говорила это в течение многих лет, но с тех пор, как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, ее настроение стало неуправляемым, и она часто раскрывала свое истинное лицо перед людьми. Если добавить к этому события в округе Фэн Тун, то основательница чуть не забыла ее лицо Бодхисаттвы. Теперь, увидев, что она внезапно вернулась к нему, она не могла не почувствовать ошеломление.

Не только основательница была ошеломлена, Фэн Фэнь Дай также с любопытством взглянул на Чэнь Юй. Она задавалась вопросом, могла ли ее старшая сестра принять какое-нибудь неправильное лекарство? Были ли эти слова признанием своего поражения перед Фэн Юй Хэн?

Чэнь Юй опустила голову и замолчала. И Линь была права. Она не могла вести себя так, как раньше, и встревать в безвыходные ситуации, как в прошлом. Она не должна была терять самообладания перед Фэн Юй Хэн в этот критический момент. Ей придется потерпеть в течение следующего месяца. Когда все будет улажено, она никого не будет бояться.

В это время Цзинь Чжэнь взяла на себя инициативу и встала. Столкнувшись лицом к лицу с Фэн Цзинь Юанем, она почтительно поклонилась:

— Эта наложница поздравляет мужа с получением этой славы и надеется, что следующее начинание мужа будет завершено с успехом, и он сможет вернуться с честью.

Остальные тоже последовали ее примеру и встали. В унисон они пожелали Фэн Цзинь Юаню успеха. Это заставило основательницу и Фэн Цзинь Юаня, наконец, улыбнуться.

Фэн Юй Хэн слегка подняла голову и посмотрела в сторону Фэн Цзинь Юаня. Она только чувствовала, что за его улыбкой что-то скрывается. Аромат заговора, который она почувствовала накануне, стал еще сильнее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 201. Существуют люди, которые могут полагаться только на медицину**

Ван Чуань чувствовала, что с Фэн Юй Хэн что-то не так. Помогая ей встать, она тиxо спросила:

— Что случилось, юная госпожа?

— Ничего страшного, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

Хань Ши не думала, что Фэн Цзинь Юань уедет на следующий день. Oна почувствовала, что эта новость слишком внезапная, ей было немного трудно принять ее. Она не могла не спросить:

— Через сколько времени муж сможет вернуться?

Фэн Цзинь Юань задумался, а затем сказал:

— Самое раннее будет как раз перед Новым годом. Путь на север от столицы будет долгим, а нынешняя ситуация после зимней катастрофы неизвестна. Все совершенно неясно, — закончив говорить, он посмотрел на Чэнь Цина и сказал основательнице: — Цин'эр приехал в столицу на этот раз, чтобы подготовиться к имперскому экзамену. Надеюсь, мама будет больше о нем заботиться.

Услышав о себе из уст Фэн Цзинь Юаня, Чэнь Цин быстро вышел вперед и поклонился основательнице:

— Чэнь Цин приветствует старейшую госпожу.

Основательница и раньше знала, что Чэнь Цин приехал в поместье Фэн. Надо было сказать, что некоторое время назад он жил в нем. Это было в те три года, пока Фэн Юй Хэн не было в столице. Чэнь Цин проводил дни, занимаясь с Фэн Цзинь Юанем, и действительно стал достойным его признания.

В то время Чэнь Ши была главной женой, и она прекрасно делала подарки. Их было столько, что она относилась к Чэнь Цину еще лучше.

Но сегодня все стало иначе. Чэнь Ши не только умерла, но и была лишена должности главной жены. Что еще более важно, она стала причиной множества проблем семьи Фэн, пока была жива. Основательница до глубины души ненавидела семью Чэнь. Kак она могла полюбить Чэнь Цина?

Она фыркнула и проигнорировала его.

Фэн Цзинь Юань, естественно, понял мысли основательницы и беспомощно посоветовал:

— Цин'эр — мой ученик, практически сын. Мама, пожалуйста, ради меня позволь ему остаться здесь, чтобы подготовиться к имперскому экзамену. Он занял первое место в провинции. Eсли он хорошо сдаст имперский экзамен, это тоже станет славой нашей усадьбы.

Услышав это объяснение, старушка почувствовала радость в сердце. В конце концов, если поместье могло создать кого-то, кто попал в первую тройку, это была действительно большая честь.

Поэтому она кивнула и сказала Чэнь Цину:

— В таком случае ты можешь остаться.

Тот быстро поблагодарил ее и поклонился.

Фэн Цзинь Юань оглядел своих наложниц. Цзинь Чжэнь была молода и изначально являлась слугой, поэтому не могла держать все под контролем. Хань Ши… маловероятно, что она была способна занять центральное место. Только Ань Ши казался подходящей. Ей можно было доверять. Подумав некоторое время, он заговорил с Ань Ши:

— Когда меня не будет, некому будет принимать решения в поместье, так как мать не совсем в порядке. Ань Ши, будь великодушной и прими во внимание вопросы поместья.

Ань Ши быстро встала и ответила:

— Будучи доверенным лицом мужа, эта наложница, безусловно, сделает все возможное.

Основательница кивнула:

— Ох, ты аккуратный человек. Просто заходи почаще поболтать, — она не могла найти никаких реальных недостатков в Ань Ши.

— Эта наложница благодарит свекровь за поддержку, — поклонилась Ань Ши.

Фэн Цзинь Юань, однако, вспомнил то время, когда Фэн Юй Хэн пропала в округе Фэн Тун. Это Ань Ши стояла с Яо Ши и противоречила ему. Он не мог не почувствовать, как его сердце снова сжалось.

Он посмотрел на Хань Ши и Цзинь Чжэнь, а затем решил добавить:

— Вы обе тоже пойдете учиться.

Хань Ши первоначально вскипела от гнева, но, наконец, услышав, как Фэн Цзинь Юань добавил эти слова, почувствовала себя намного лучше. Она быстро улыбнулась и повиновалась:

— Спасибо мужу. Эта наложница с почтением будет помнить об этом и обязательно будет чаще приходить к свекрови.

Как основательница могла позволить ей приходить чаще? Она быстро прервала ее:

— А-Хэн сказала, что мне нужен покой. Pаз ты посылаешь так много людей побыть рядом со мной, то, может быть, не хочешь, чтобы я выздоровела?

Фэн Цзинь Юань быстро покачал головой:

— Мать действительно неправильно поняла сына. Сын только хотел, чтобы они побольше узнали от матери о том, как управлять семьей.

— Зачем наложнице учиться управлять семьей? Чьей семьей она будет управлять? — основательница закатила глаза, а потом сказала: — Вот человек, который должен учиться! — протянув руку, она указала на Фэн Юй Хэн: — А-Хэн — дочь первой жены нашего поместья. Она самая уважаемая дочь. В будущем она выйдет замуж за его высочество августейшего принца в качестве его официальной принцессы. Именно она должна научиться управлять семьей!

— Мама права, — Фэн Цзинь Юань несколько раз кивнул.

Основательница продолжила:

— Я уже думала об этом. Я продолжу заниматься делами поместья до конца года. После Нового года А-Хэн исполнится тринадцать. Тогда вопросы поместья будут переданы ей под контроль.

Все были ошеломлены. Никто не мог предвидеть, что основательница, любящая богатство, откажется от своего права контролировать семью и отдаст ее Фэн Юй Хэн. Все повернули головы, чтобы посмотреть на нее, но та, чье имя назвали, была заинтересована только в том, чтобы выяснить, что не так с Фэн Цзинь Юанем. Она совсем не обращала внимания, что говорили другие.

Ван Чуань быстро толкнула Фэн Юй Хэн:

— Юная госпожа, старейшая госпожа сказала, что вы получите контроль над делами поместья после Нового года.

Фэн Юй Хэн похлопала глазами. Контроль над делами поместья? Она действительно не хотела этого.

— Бабушка не настолько стара, чтобы не суметь проконтролировать дела усадьбы, — она улыбнулась и посмотрела в сторону основательницы,— вы просто потянули спину. А-Хэн здесь, чего тут бояться?

Основательнице нравилось слушать Фэн Юй Хэн. Она не могла не улыбнуться:

— Это не страх. Я думаю, что это даст тебе больше шансов попрактиковаться, ведь потом ты выйдешь замуж за его высочество августейшего принца.

— Тогда внучка будет проводить время с бабушкой, чтобы узнать как можно больше. До тех пор, пока бабушка еще может ходить, в поместье не будет никого, кто смог бы контролировать дела поместья, — этими словами она сделала так, что дальнейшее обсуждение было невозможно. Мало того, что она выразила свое собственное отношение к этому вопросу, она также уничтожила надежды кого-либо на контроль.

Основательница кивнула и похвалила:

— Это не потеря, что именно ты дочь моей семьи Фэн от первой жены. Неважно, говоришь ли ты или действуешь, твое поведение всегда великодушно, — говоря это, она снова посмотрела в сторону Чэнь Юй.

На этот раз та не стала ждать, пока основательница скажет еще хоть слово:

— Вторая сестра с детства очень разумна. Эта внучка рада за вторую сестру и теперь будет больше учиться у нее. Бабушка, пожалуйста, успокойтесь.

Основательница кивнула и ничего не сказала. Фэн Фэнь Дай, однако, внезапно начала чувствовать себя как на иголках. Отношение Фэн Чэнь Юй к Фэн Юй Хэн заставило ее чувствовать себя неуютно. Если две старшие сестры, которые были дочерями первой жены, начали сотрудничать, то это вряд ли может быть хорошо для нее.

Как только они покинули двор Изящного Спокойствия, Фэнь Дай потянула Хань Ши за собой, и они быстро вернулись в свой маленький двор.

Хань Ши чуть не упала несколько раз, пока ее тащили. Только после того, как они вошли в комнату и закрыли дверь, она беспомощно спросила:

— Что ты сейчас делаешь?

Фэнь Дай внезапно повернула голову и свирепо посмотрела на Хань Ши:

— Что я делаю? Ты спрашиваешь меня об этом? Отец завтра уезжает из столицы. Он не сможет вернуться до Нового года. Почему ты не беспокоишься?

— Почему я должна волноваться? — Хань Ши была смущена. — Твой отец — императорский посланник. Он был послан императором по официальным делам. Разве остальные в поместье не ждут покорно его возвращения? Из-за чего ты поднимаешь шум?

— Пусть они ждут, почему ты собираешься ждать? — Фэнь Дай недоверчиво посмотрела на Хань Ши: — Ты что, не знаешь, чего тебе не хватает? Тебе не хватает сына! Мне не хватает младшего брата! Я столько раз об этом говорила, а ты до сих пор не чувствуешь, что это срочно?

Как Хань Ши могла не волноваться? Она почти умирала от волнения, но Фэн Цзинь Юань проводил каждую ночь во внутреннем дворе Исполнения Желаний с Цзинь Чжэнь. Независимо от ее волнения, она не могла пойти в тот двор, чтобы похитить его. Более того, даже если она и уйдет, не было очевидно, что она сможет переманить его.

— Наложница-мать! Мама! — Фэнь Дай вышла из себя. — Это же такая хорошая возможность! В поместье вакантна должность главной жены. Фэн Чэнь Юй превратилась в ничто. Яо Ши с большим трудом вернулась на должность главной жены, но развелась, держа императорский указ. Ань Ши — легкая добыча, а Цзинь Чжэнь всего лишь бездетная бывшая служанка. Кто в поместье имеет наибольшие возможности? Разве это не я? Роди сына, и отец, безусловно, сделает тебя главной женой. Когда придет время, я буду дочерью первой жены. Даже если Фэн Юй Хэн тоже дочь первой жены, это нормально. Вторая дочь первой жены все еще дочь первой жены!

Слова Фэнь Дай заставили Хань Ши снова начать все обдумывать. Она чувствовала, что этот ребенок все правильно проанализировал. Сейчас был действительно лучший шанс побороться и за благосклонность, и за должность главы жены. Ей нужно было использовать лишь несколько своих трюков, и она смогла бы вернуть сердце Фэн Цзинь Юаня, но...

— Твой отец уезжает завтра. Любые планы нужно будет отложить, пока он не вернется.

— Но ведь он еще не уехал?— усмехнулась Фэн Фэнь Дай. — Сегодня вечером используй все то хорошее, чем не пользовалась много лет. Даже если тебе придется использовать лекарство, ты должна заставить отца остаться с тобой!

Хань Ши была поражена и вдруг вспомнила то время, когда она только вошла в поместье. Чтобы помочь Фэн Цзинь Юаню, она много чего хранила в этой комнате. После этого Фэн Цзинь Юань в ней души не чаял, поэтому постепенно она перестала их использовать. После Фэнь Дай, она боялась, что она, женщина, уже родившая ребенка, не сможет удержать Фэн Цзинь Юаня, поэтому снова начала использовать лекарства. Она применяла их, пока Фэнь Дай не исполнилось семь и прекратила использовать их три года назад.

— Если ты так говоришь… Кажется, осталось еще две свечи, — она посмотрела на Фэнь Дай, но вдруг нахмурилась: — Откуда ты знаешь о них?

— Я знаю об этом с шести лет, — закатила глаза Фэнь Дай. — Хорошо, не утруждай себя их установкой. Отец должен был вернуться в Сосновый двор. Будет лучше, если ты хорошенько подумаешь, как ты доставишь его в этот двор.

Хань Ши не сказала ни слова. Подумав некоторое время, она сказала Фэнь Дай с загоревшимися глазами:

— Я поняла. Возвращайся в свою комнату. Не оставайся здесь.

— Хорошо, прекрасно, что ты знаешь, как приложить усилия, — сказав это, Фэнь Дай вышла из комнаты.

Хань Ши еще сильнее почувствовала, что разум ее дочери был искажен, но она ничего не могла сделать. Она могла только надеяться, что действительно сможет родить сына. Если их положение в семье станет выше, Фэнь Дай, естественно, исправится.

Она решительно подошла к комоду, открыла самый нижний ящик и достала оттуда комплект одежды.

Это был комплект летней одежды из розового шифона, расшитого серебряными нитями. Очень красивый, по-настоящему ослепительный. Самое главное, чтобы одежда была почти прозрачной. Снаружи было прекрасно видно нижнее белье, прикрывавшее грудь. Воротник также был открыт, показывая белоснежную кожу.

В первый раз, когда Фэн Цзинь Юань встретил Хань Ши, она была одета в этот комплект одежды и играла на цитре для него из-за шелкового занавеса в здании Цин Юэ.

Хань Ши было все равно, какое сейчас время года. Вернувшись в свою внутреннюю комнату, она, не думая, надела эту одежду, а потом завернулась в толстый плащ и приказала служанке:

— Пойди, скажи повару, чтобы он приготовил еду и вино. Через некоторое время придет муж, — увидев, что служанка подчинилась, а затем вышла из комнаты, она вытащила две красные свечи из нижнего ящика и заменила ими те, которые использовались сейчас. После этих приготовлений она поспешно одна ушла в Сосновый двор.

В то время Фэн Юй Хэн находилась в лекарственном хранилище павильона Единого Благоденствия. Она передавала приготовленные лекарства Ван Чуань и говорила:

— Ты должна лично передать их седьмому брату. Я написала инструкции о том, как их использовать и нужную дозировку. Кроме того, я все еще хочу посетить военный лагерь в пригороде столицы. Возвращайся скорее, и, если будет время, мы пойдем сегодня вечером.

— Юная госпожа была рассеянна. Может быть, что-то не так? — Ван Чуань вспомнила недостаток понимания ситуации Фэн Юй Хэн во внутреннем дворе Изящного Спокойствия и не могла не взволноваться.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и, выглядя немного подавленной, сказала:

— Там определенно что-то не так, но я до сих пор не понимаю, что именно. Мне нужно это обсудить с Сюань Тянь Мином. В любом случае нынешняя поездка Фэн Цзинь Юаня на север не так проста, там не только координирование усилий по ликвидации последствий катастрофы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 202. Песня освобожденных**

За день до отъезда Фэн Цзинь Юань пpовел весь день во дворе Xань Ши.

B середине дня Фэн Фэнь Дай увидела, что в комнате Хань Ши зажглась красная свеча и поняла, что та определенно достигла успеха. Все, что осталось, это заставить живот Хань Ши сработать, как надо. Мало того, что ей нужно было забеременеть, она должна была забеременеть сыном.

Но она не могла полностью понять отношение Чэнь Юй к Фэн Юй Хэн. Чем больше она думала об этом, тем больше волновалась.

Kем-то, кто также волновался, была Цзинь Чжэнь. Фэн Цзинь Юань внезапно пришел к Хань Ши, это было чем-то, чего Цзинь Чжэнь не предвидела. Oна даже послала Мань Cи, чтобы попытаться пригласить Фэн Цзинь Юаня к себе, но та даже не смогла войти во двор, ее отправила обратно слуга Фэнь Дай.

Цзинь Чжэнь чувствовала себя неловко. Eй удалось закрепиться в усадьбе Фэн, опираясь на благосклонность Фэнь Цзинь Юаня. Даже причина хорошего отношения Фэн Юй Хэн к ней была в том, что она смогла захватить сердце Фэн Цзинь Юаня. Если наступит день, когда она потеряет его расположение, она не знала, какой квалификацией она должна была обладать, чтобы остаться рядом с Фэн Юй Хэн.

Это было похоже на бесконечный цикл. Без благословения Фэн Юй Хэн она не могла привлечь Фэн Цзинь Юаня. Без благосклонности Фэн Цзинь Юаня она не могла получить поддержку Фэн Юй Хэн.

Цзинь Чжэнь чувствовала, что застряла в порочном круге, из которого не могла вырваться. Это заставило ее почувствовать себя неуверенно, но она ничего не могла сделать.

Мань Си спросила ее:

— Должны ли мы пойти и сказать второй молодой госпоже?

Цзинь Чжэнь была потрясена и быстро сказала:

— Нет! Мы совершенно не можем этого сделать! Просто подожди еще немного. Возможно, муж просто наслаждается чем-то свежим. В любом случае, он уезжает завтра. Кто знает, возможно, он забудет о Хань Ши к тому времени, как вернется.

Мань Си больше ничего не сказала. Она могла понять Цзинь Чжэнь. Фэн Цзинь Юань уедет завтра, она больше не думала об этом. В конце концов, Хань Ши просто завладела им на одну ночь. Не существует никакого способа удержать того, кто должен уйти.

Вечером Ван Чуань вернулась в павильон Единого Благоденствия. Она думала о том, что Фэн Юй Хэн сказала о посещении военного лагеря. Войдя в особняк, она сразу спросила:

— Молодая госпожа, когда мы уезжаем?

Фэн Юй Хэн, однако, уже передумала:

— Мы не поедем. Поездка из столицы в военный лагерь и обратно — это не то, что можно завершить за одну ночь. Фэн Цзинь Юань завтра покинет поместье, и мне нужно будет быть там.

— Его высочество тоже так сказал, — Ван Чуань кивнула, — но он также сказал, что нехорошо продолжать мешать вам уехать; поэтому, если молодая госпожа захочет, то он лично пошлет людей сопроводить юную госпожу.

— Как я могу быть такой деликатной? — Фэн Юй Хэн рассмеялась. — Как травма седьмого брата?

— Уже не слишком заметна при ходьбе, — сказала ей Ван Чуань. — Его высочество сказал, что медицина юной госпожи весьма удивительна.

Она больше ничего не сказала — знала, что все будет хорошо, когда нога Сюань Тянь Хуа заживет. Что касается темы медицины, то она всегда избегала ее.

Ван Чуань тоже замолчала. Чем дольше она находилась рядом с Фэн Юй Хэн, тем больше чувствовала, что у ее молодой госпожи очень много секретов. Определенно существовало много людей, которые хотели бы раскрыть эти секреты, но это не должна быть она. Это те люди, которые были против или за нее.

На следующее утро все члены семьи Фэн провожали Фэн Цзинь Юаня.

Основательница все еще не могла двигаться, и Фэн Цзинь Юань отправился во двор Изящного Спокойствия, чтобы попрощаться с ней, прежде чем покинуть поместье.

На всем пути туда Хань Ши находилась рядом с Фэн Цзинь Юанем. Как и прежде она ослепительно улыбалась и обеими руками держалась за мужской рукав, всем телом прильнув к его руке.

Фэн Фэнь Дай шла следом за ними, и на ее лице отражалась трудно скрываемая улыбка. Взгляд, которым она смотрела на Хань Ши, стал немного теплее.

Фэн Цзинь Юань, однако, не казался особенно счастливым. Он даже был немного раздражен; однако не отталкивал Хань Ши и позволял ей держаться за его руку. Но когда он увидел Цзинь Чжэнь, то почувствовал раскаяние, особенно после того, как увидел ее опухшие красные глаза, заставившие его забеспокоиться еще сильнее.

Вчера в полдень, по какой-то причине, он вдруг почувствовал волнение в своем сердце, увидев ее в розовой одежде, которую она носила в то время, когда они встретились. Мало того, что он позволил ей остаться на некоторое время в кабинете Соснового двора, он даже согласился на приглашение Хань Ши прийти в ее собственный двор. Трапезничая у нее, он смотрел на Хань Ши, и чем дольше смотрел, тем больше она выглядела как жена, которая только что вошла в его поместье. Все в ней было хорошо. Все в ней заставляло его влюбляться в нее. Он никак не мог успокоиться, ему лишь хотелось немного побаловать ее.

Вот так он остался у нее на всю ночь. Только когда он заметил, что Хань Ши стояла рядом с ним, как в прошлом, Фэн Цзинь Юань начал чувствовать, что вчерашнее волнение было действительно слишком странным.

Однако, к счастью, отношения между ними были в значительной степени восстановлены. Кроме того, Хань Ши рано утром рассказала ему, как сильно скучала, как много думала и как сильно хотела заботиться о нем. И он вспомнил, какой эта женщина была для него, и как сильно они любили друг друга в прошлом. Люди всегда лелеяли старую дружбу, он никак не мог игнорировать Хань Ши, поэтому некоторое время крепко удерживал ее рядом. Можно было считать, что они помирились.

Но теперь, покинув двор Хань Ши и поговорив с Цзинь Чжэнь, Фэн Цзинь Юань снова начал расстраиваться из-за того, что произошло вчера.

Все подошли к воротам поместья Фэн, где уже ждал Чэнь Цин, чтобы проводить Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань увидел его и, наконец, нашел причину оттолкнуть Хань Ши. Он подошел к Чэнь Цину и сказал:

— Цин'эр, готовься должным образом к имперскому экзамену. Спокойно оставайся и живи в этом доме. Тебе не о чем беспокоиться. Предстоящий экзамен весной — это то, что стоит у тебя на первом месте, понимаешь?

Чэнь Цин глубоко поклонился Фэн Цзинь Юаню:

— Цин'эр понимает, дя... — он как раз собирался сказать "дядя", когда увидел, как Фэн Юй Хэн с двумя слугами идет по узкой тропинке от павильона Единого Благоденствия. Испугавшись, он быстро изменил обращение: — ученик запомнил совет учителя.

Фэн Цзинь Юань тоже увидел Фэн Юй Хэн и нахмурился. Фыркнув, он проигнорировал ее. Вместо этого он обернулся и сказал несколько слов Aнь Ши:

— Я хотел бы, чтобы ты приложила немного больше усилий к решению вопросов поместья вместе с матерью. Также позаботься немного о Цин'эре. Не позволяй над ним издеваться, — сказав это, он искоса взглянул на Фэн Юй Хэн.

Как Ань Ши не могла не понять, что это значит? Она только поклонилась и сказала:

— Муж, не волнуйтесь. До тех пор, пока свекровь готова использовать эту наложницу для дел поместья, эта наложница определенно не будет отодвигать эти обязанности на сторону. Что касается молодого мастера семьи Чэнь, после того, как муж покинет столицу, в поместье останутся только женщины. Как может он, достойный мужчина, подвергаться издевательствам со стороны женщин? Муж слишком беспокоится.

Фэн Цзинь Юань не думал, что он слишком беспокоится. В его поместье ни с одной из его наложниц и дочерей не было легко справиться. Чэнь Цин был ребенком, который умел только учиться. Если бы он каким-то образом оказался на пути одной из них, то, возможно, когда придет время, даже не понял бы, как умер.

Но он не мог сказать вслух эти вещи. В конце концов, он не мог взять с собой Чэнь Цина, хотя тот и был близок с ним с самого раннего возраста. Теперь, когда он уже пришел в поместье Фэн, он не мог прогнать его. Он мог только несколькими словами предупредить женщин:

— Если Цин'эр хорошо выступит от поместья Фэн, это будет славой всего семейства. Вы не должны пренебрегать этим.

Фэн Юй Хэн знала, что это сказано в основном для нее, но не издавала ни звука. Она просто послушно стояла за Ань Ши с серьезным выражением на лице. В итоге Фэн Цзинь Юань потерял дар речи.

Видя, что Фэн Цзинь Юань действительно собирается уезжать, Цзинь Чжэнь, наконец, не вытерпела. Поднеся к глазам носовой платок, она заплакала.

Услышав ее плач, Фэн Цзинь Юань действительно почувствовал себя огорченным. Он собирался успокоить ее, но вдруг услышал, как Фэнь Дай сказала:

— Что ты делаешь? Отец уезжает на работу, и император лично назначил его императорским посланником. Это замечательно. Что ты плачешь? Ты считаешь это похоронами?

Цзинь Чжэнь отругали, и это сразу же сдержало его. Она только смотрела на Фэн Цзинь Юаня с лицом, полным страданий.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Фэнь Дай и собирался сделать ей выговор, но Хань Ши вышла вперед и потянула его за рукав со словами:

— Муж, Фэнь Дай просто маленький ребенок, который не слишком много знает. Ее слова были немного обидными, но не спорьте с ней.

Ее нежный голос был необычайно спокоен. Как мог Фэн Цзинь Юань продолжать винить Фэнь Дай? Он только посмотрел на Цзинь Чжэнь и утешил ее, сказав:

— Это максимум до Нового года, и я вернусь.

Цзинь Чжэнь кивнула, больше не смея плакать.

Фэнь Дай всегда была экспертом по созданию проблем. Увидев, что Фэн Цзинь Юань в очередной раз сказал несколько слов утешения Цзинь Чжэнь, она сразу почувствовала себя недовольной; однако не могла продолжать создавать Цзинь Чжэнь проблемы. Молодая девушка огляделась и остановила свой взгляд на Фэн Юй Хэн:

— Вторая сестра, почему ты не сказала ни слова сегодня?

Фэн Юй Хэн взглянула на Фэнь Дай и сказала:

— Из всего молодого поколения, кроме тебя, которая говорила все это время, все остальные понимают правила.

— Вторая сестра оскорбляет меня, говоря, что я не знаю правил? Я беспокоюсь об отце. Что плохого в том, чтобы сказать несколько слов?

— В этом нет ничего плохого, — Фэн Юй Хэн покачала головой. — Если хочешь говорить, говори. Но я должна напомнить тебе, как представитель молодого поколения, мы должны знать, что мы — молоды. Пока говорят наши старейшины, не перебивай. Прямо сейчас ты дома, поэтому никто не будет слишком об этом заботиться; однако, если это станет привычкой, как только ты выйдешь замуж, то можешь понести большие потери.

— О каких старейшинах ты говоришь? Все они наложницы! Мы настоящие мастера! — Фэн Фэнь Дай произнес эти слова, не заботясь ни о чем и заставляя всех смотреть на нее.

Но кто мог что-то сказать? То, что сказала Фэнь Дай, было правильно. Наложницы — люди с самым низким положением. На самом деле у них было еще более низкое положение, чем у главного слуги во дворе. Они не имели права, чтобы их собственные дети называли их матерью, и не могли напрямую называть своих детей по именам. Они должны были назвать их молодой мастер и молодая госпожа. Фэнь Дай смотрела на них сверху вниз, и никто ничего не мог сказать.

Видя, как все молча опустили головы, даже Хань Ши побледнела, Фэн Цзинь Юань больше не мог это терпеть и пришел в ярость. Указывая на Фэнь Дай, он сказал:

— Кто именно научил тебя быть такой? Разве ты вообще похожа на мою, Фэн Цзинь Юаня, дочь? Воистину бесстыдна!

Сказав это, он повернулся и покинул поместье.

Фэнь Дай так отругали, что она больше не смела говорить. Опустив голову, она последовала за всеми остальными и увидела, что снаружи ждет большое количество чиновников. Увидев, как выходит Фэн Цзинь Юань, все приветствовали его:

— Я ждал, когда премьер-министр Фэн отправится. Премьер-министр Фэн лично едет на север, чтобы приложить все усилия к оказанию помощи по ликвидации последствий катастрофы и разделить бремя императора. Вы — пример для всех чиновников!

Фэн Цзинь Юань также ответил комплиментами этим чиновникам.

Фэнь Дай, однако, рано утром взглянула на экипаж, стоявший возле поместья Фэн, и ее вечно создающее беспокойства сердце снова зашевелилось:

— Разве у второй сестры не невероятно большая карета? Отец уедет далеко, как ты могла не подумать, чтобы отдать его отцу? — она считала, что говорит это в пользу Фэн Цзинь Юаня, поэтому ее тон был немного более строгим. — Хотя вторая сестра теперь дочь первой жены, есть некоторые вещи, в которых ты не можешь сравниться со старшей сестрой. Сандаловый экипаж бабушки был подарен старшей сестрой, верно? Это действительно то, что можно считать сыновним благочестием.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Фэнь Дай, ей хотелось смеяться:

— Моя карета была императорским подарком от его величества. Четвертая сестра думает, что ее можно подарить? Кроме того, отец собирается уезжать в качестве императорского посланника, поэтому он, естественно, будет сидеть в карете императорского посланника. Экипаж, на который ты смотришь, используется поместьем Фэн для перевозки слуг.

Фэнь Дай потеряла дар речи и не могла не закатить глаза. Вместо ответа она отвернулась и больше не смотрела на нее.

Фэн Цзинь Юань видел, как его дочери грызлись друг с другом перед посторонними. Он быстро благодарно сложил ладони к прибывшим чиновникам и сказал:

— Еще не рано, этот премьер-министр скоро уйдет. Большое спасибо чиновникам, что пришли меня проводить.

Пока они говорили, группа стражей императорского посланника шла по улице. Как только Фэн Цзинь Юань собирался сесть в карету, издалека вдруг раздался чей-то крик:

— Премьер-министр Фэн, пожалуйста, подождите.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 203. Секрет второй сестры**

Hа этот крик обернулись все. И увидели третьего принца, Сюань Тянь E, который быстро шел в их направлении.

Mгновенно все встали на колени, чтобы поприветствовать его, говоря в унисон:

— Долгой жизни его высочеству принцу Сян!

— Bы можете встать, — Сюань Тянь Е махнул рукой. — Этот принц также пришел, чтобы проводить премьер-министра Фэн. Нет необходимости в таких церемониях, — сделав несколько шагов вперед, он встал перед Фэн Цзинь Юанем. — Премьер-министр Фэн.

Фэн Цзинь Юань был тронут, увидев Сюань Тянь Е, но не старался сохранять спокойствие, почтительно сказав:

— Этот чиновник очень благодарен вашему высочеству принцу Сян за то, вы лично пришли, чтобы проводить его.

— Премьер-министр Фэн поедет навстречу катастрофе, разделяя бремя отца-императора и принося пользу гражданам этого мира, — Сюань Тянь Е махнул рукой. — Этот принц не в состоянии помочь, и может только прийти, чтобы проводить премьер-министра Фэн, желая, чтобы все прошло гладко. Я надеюсь, что ущерб, причиненный катастрофой, может быть уменьшен под руководством премьер-министра.

— Этот чиновник сделает все возможное, чтобы не подвести его величество и ваше высочество.

Сюань Тянь Е кивнул, его пристальный взгляд покинул Фэн Цзинь Юаня и остановился на членах семьи поместья Фэн.

Фэн Юй Xэн посмотрела на него весьма холодно, когда их глаза встретились.

Сюань Тянь Е слегка кивнул ей, а затем отвернулся, обратившись к Чэнь Юй:

— Я слышал, что старшая молодая госпожа Фэн простудилась несколько дней назад. Вам уже лучше?

Третий принц непосредственно задал вопрос Фэн Чэнь Юй. Она почувствовала себя тронутой. Слегка приподняв глаза, она приняла душераздирающий вид и мягко сказала:

— Большое спасибо за беспокойство, ваше высочество. Мне уже намного лучше.

В это время Фэнь Дай внезапно сказала:

— Kогда это старшая сестра простужалась?

На этих словах лица всех в поместье Фэн побелели. Даже Фэн Цзинь Юань задрожал, боясь, что эта дочь будет нести чушь, если ей не закрыть рот.

Услышав это, Aнь Ши быстро ответила:

— Когда девушка заболевает, мы просто говорим, что она простудилась. Четвертая молодая госпожа еще юна и не понимает. Когда вы подрастете, то поймете. Кто не болеет в течение нескольких дней каждый месяц?

Услышав Ань Ши, люди семьи Фэн, наконец, вздохнули с облегчением. Сюань Тянь Е тоже имел понимающее выражение лица. Когда он посмотрел в сторону Чэнь Юй, его взгляд был немного более жалостлив.

Чэнь Юй ненавидела Фэнь Дай. Слова, которые она только что сказала, заставили Чэнь Юй вспотеть. Чертова девчонка! Через месяц ей нечего будет бояться. Ну, она ей задаст, когда это время придет!

Но ей приходилось скрывать свою ненависть. В это время Сюань Тянь Е говорил с Фэн Цзинь Юанем:

— Этот принц будет сопровождать премьер-министра Фэн к северным воротам. Так как этот принц не может поехать с вами на север, примите мои наилучшие пожелания!

Услышав его слова, чиновники, пришедшие проводить Фэн Цзинь Юаня, сказали:

— Мы также будем сопровождать премьер-министра до северных ворот.

Так как даже посторонние собирались сопровождать его до городских ворот, люди семьи Фэн естественно не могли просто вернуться. Поэтому все женщины последовали вместе со всеми к северным воротам.

По пути Фэн Цзинь Юань обсуждал что-то с третьим принцем, но Фэн Юй Хэн шла сзади, так что не могла хорошо все слышать и видеть. Вместо этого ей приходилось слушать случайный смех Хань Ши и рыдания Цзинь Чжэнь.

Они, наконец, прибыли к северным воротам, и Фэн Цзинь Юань снова встал, чтобы попрощаться со всеми.

Фэн Юй Хэн не собиралась смотреть на это, поэтому сделала пару шагов назад. Оттуда она увидела человека, машущего ей из-за городских ворот и, присмотревшись, узнала его. Это был Ван Чжо, который сопровождал ее из столицы в тот день.

Видя, что она его увидела, Ван Чжо быстро побежал. Встав перед Фэн Юй Хэн, он отдал честь:

— Этот скромный приветствует окружную принцессу.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Ты сегодня на дежурстве?

— Это так, — Ван Чжо искренне улыбнулся и спросил: — После того дня этот скромный больше не видел окружную принцессу. Могу я узнать, травма ноги его высочества седьмого принца прошла?

— Все уже в порядке, — Фэн Юй Хэн спокойно улыбнулась. — Мне все еще нужно поблагодарить тебя за тот день.

— О чем говорит окружная принцесса? — Ван Чжо быстро покачал головой. — Этот скромный только после возвращения узнал, как сильно окружная принцесса помогла гражданам, пострадавшим от катастрофы. Суметь помочь окружной принцессе — большая честь и привилегия.

Пока они вели этот короткий разговор, Фэн Цзинь Юань уже закончил прощаться с официальными лицами. Он сел в карету императорского посланника и был готов покинуть город.

Все чиновники церемонно сложили руки и поклонились. Даже у Сюань Тянь Е было торжественное выражение лица.

Только Фэн Фэнь Дай отвернулась, полностью сосредоточившись на Фэн Юй Хэн. Чем больше она думала о вещах, которые случайно услышала, тем больше чувствовала, что что-то не так.

Казалось, что-то произошло между ее второй сестрой и седьмым принцем, и седьмой принц был ранен? Почему никто не упоминал об этом? Где именно он был ранен?

Фэн Юй Хэн изначально не собиралась мешать другим услышать ее разговор. Те, у кого есть скрытые мотивы, всегда будут думать просто. Глаза у Фэнь Дай заметались, и она приблизилась к Фэн Чэнь Юй.

Чэнь Юй была мрачна все это время из-за того, что Фэнь Дай сказала третьему принцу у ворот поместья. Увидев, что та подходит, она знала, ничего хорошего ей это не сулит. Семья Чэнь уже давно ей посоветовала не терять самообладание перед другими. Она была вынуждена вернуться к своему прежнему поведению и восстановить утраченное общественное мнение.

Она несколько раз повторила про себя этот совет семьи Чэнь, а затем посмотрела на Фэнь Дай, которая уже подошла к ней. Она улыбнулась, но это ранее прекраснейшее лицо потеряло большую часть своей красоты от применения черных румян.

— Четвертой сестре будет одиннадцать после Нового года, и она будет считаться взрослой девочкой. У старшей сестры есть набор сережек, которые подойдут младшей сестре. Я отдам его тебе завтра.

Глаза Фэнь Дай загорелись. Независимо от того, что было сказано, она очень хотела получить что-нибудь хорошее из вещей Фэн Чэнь Юй. Из молодых госпож семьи Фэн она была самой бедной. Даже у Ань Ши были свои собственные магазины снаружи, которые могли быть использованы для приданого Сян Жун. Хань Ши же стала наложницей из-за страстного романа. Мало того, что у нее ничего не было, по-видимому, Фэн Цзинь Юань даже погасил огромный долг за нее в начале. Думая об этом, она впадала в депрессию. Ее убогость сегодня была виной ее неконкурентоспособной матери.

— Фэнь Дай благодарит старшую сестру, — независимо от того, насколько саркастичной она была, увидев выгоду, она немедленно изменила свой характер. Чэнь Юй думала про себя, что ее четвертая сестра действительно эксперт в изменении своей точки зрения.

— Я принесу сережки завтра, когда отдам дань уважения бабушке. Серьги выточены из розового нефрита. Они очень изысканны и красивы.

Чем больше Фэнь Дай слышала, тем счастливее становилась. Она не могла не прислониться к Фэн Чэнь Юй. Она даже протянула руку и взяла ту за запястье. Издалека они выглядели как очень близкие сестры. Даже Фэн Юй Хэн ухмыльнулась, когда увидела это. Она тихо сказала Сян Жун:

— В будущем держись подальше от Фэнь Дай.

Сян Жун никогда не была близка с Фэнь Дай. Разница в характерах между этими двумя сестрами была слишком большой. Фэнь Дай была младше, хотя и родилась в том же году, но она все время издевалась над Сян Жун. Что касается совета держаться от Фэнь Дай подальше, даже если бы Фэн Юй Хэн не сказала, Сян Жун продолжила бы делать это в любом случае.

— Я послушаюсь вторую сестру, — она сказала это, а потом взглянула на светящуюся Хань Ши и продолжила: — Прошлой ночью отец остался во дворе наложницы-матери Хань. Как ты думаешь, отец снова начнет благоволить ей? Наложница-мать Цзинь Чжэнь потеряла его благосклонность? — хотя Фэн Юй Хэн не говорила толком об отношениях с Цзинь Чжэнь, Сян Жун не была дурочкой. Цзинь Чжэнь говорила за Фэн Юй Хэн несколько раз, что заставило ее почувствовать, что она была намного лучше, чем Хань Ши.

Фэн Юй Хэн тоже слышала эту новость. Кроме того, Хань Ши все утро показывала, насколько близки были она и Фэн Цзинь Юань. Она не была слепой, как она могла не понять ничтожество той, кто одержала верх?

— Кого она заботит? Только если наложница-мать Ань по-прежнему надеется получить его благосклонность; в противном случае, независимо от того, кто у него в фаворе, это не связано с нами. Единственное исключение — если Хань Ши вернется, нам нужно будет побыть начеку еще немного. Вот и все.

Сян Жун кивнула и больше ничего не сказала. В это время Фэн Фэнь Дай притянула Чэнь Юй поближе и тихо сказала:

— Старшая сестра, ты слышала, что седьмой принц был ранен? Ты об этом знала?

Фэн Чэнь Юй была шокирована и внезапно остановилась:

— Что ты сказала? Кто? Кто получил травму?

— Старшая сестра на самом деле не знала? — Фэнь Дай притворилась удивленной.

— Быстро говори! — забеспокоилась Чэнь Юй.

Фэнь Дай слегка потянула ее в сторону:

— Давай поговорим во время прогулки. Если мы просто будем стоять здесь, нас заметят, — она сказала это, намеренно оглядываясь вокруг, затем наклонилась к Чэнь Юй и тихо произнесла: — Только что, я услышала, как вторая сестра разговаривала с городским стражником. Тот спросил ее, поправился ли седьмой принц. Вторая сестра сказала что-то о благодарности за тот день. Похоже, его высочество седьмой принц вышел со второй сестрой несколько дней назад и получил травму.

— Где он был ранен? Это серьезно? — Чэнь Юй встревожилась, услышав, что Сюань Тянь Хуа был ранен.

Фэнь Дай, однако, покачала головой:

— Я не знаю. Глядя на них двоих, казалось, что они секретничали. Этот вопрос должен быть секретом, — сказав это, она задумалась на некоторое время, а затем продолжила: — Когда вторая сестра выходила с его высочеством? Я слышала, что его высочество августейший принц все время был в военном лагере, а это значит, что она и его высочество седьмой принц гуляли в одиночку?

Слова Фэн Фэнь Дай были неоднозначными. Для Чэнь Юй они обладали совсем другим значением.

Фэн Юй Хэн на самом деле контролировала девятого принца, а также крутила роман с седьмым принцем? Чэнь Юй нахмурилась. Она чувствовала, что Сюань Тянь Хуа начал падать в ее глазах. Такому человеку нравится получать травмы? Фэн Юй Хэн, разве ты не доктор? Почему ему было больно, когда он был с врачом?

— Старшая сестра, — Фэнь Дай увидела, что выражение лица Чэнь Юй похолодело. Радостное чувство наполнило ее сердце. Пока двое дочерей первой жены, Фэн Чэнь Юй и Фэн Юй Хэн, находились в конфликте на грани жизни и смерти, это было для нее лучше всего, — думаешь, вторая сестра влюбилась в седьмого принца?

Чэнь Юй вздрогнула. Фэн Юй Хэн влюбилась в Сюань Тянь Хуа? Это было возможно. Сюань Тянь Хуа был красивым мужчиной. В этом мире кто бы не влюбился в него?

Но…

И Линь тоже увидела изменения в поведении Чэнь Юй. И не могла не потянуть ее за рукав тайком. Увидев, что та посмотрела на нее, она бросила на нее взгляд, полный определенных напоминаний. Чэнь Юй немедленно протрезвела.

— Что говорит четвертая сестра? Такого рода вещи нельзя говорить так легкомысленно, — она обернулась, и гнев исчез с ее лица, когда она посоветовала Фэнь Дай: — Вторая сестра и его высочество августейший принц — идеальная пара. Она даже называет его высочество седьмого принца седьмым братом.

Фэн Фэнь Дай не сдавалась:

— Тогда почему она сказала это стражнику только что?

— Четвертой сестре, должно быть, что-то послышалось. Или четвертая сестра не слышала всей истории. В любом случае я доверяю второй сестре. Его высочеству седьмому принцу я доверяю еще больше.

Фэн Фэнь Дай в замешательстве смотрела на Чэнь Юй. Она думала, что та сознательно вела себя, как хороший человек, но увидев ее выражение лица, подумала, что Чэнь Юй была серьезна.

— Ты действительно веришь Фэн Юй Хэн?— несчастно спросила она.

— Да, — Чэнь Юй кивнула. Она не хотела продолжать эту тему, потому что чувствовала раздражение и не знала, как долго сможет продержаться. Было бы нехорошо начинать кричать перед Фэнь Дай. Поэтому она обернулась и отвела взгляд, что позволило ей увидеть кое-что позади нее. Она не смогла сдержать ухмылку, указывая в том направлении, и сказала Фэнь Дай: — Четвертая сестра, посмотри. Что делает наложница-мать Хань?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 204. Кто сказал, что этот принц непостоянен?**

Фэнь Дай посмотрела в направлении, указанном Чэнь Юй, и увидела Хань Ши, идущую с Чэнь Цином, почтительно с ней разговаривавшим. Oдной рукой женщина прикрывала рот и смеялась, другой — держала Чэнь Цина за запястье. Она смеялась так, что покачивалась. Кто знал, насколько забавными были слова Чэнь Цина, что она не могла сдержать смех?

— Hаложница-мать Хань, что ты делаешь? — Чэнь Юй обеспокоенно нахмурилась. — Хотя кузен из молодого поколения, он все еще мужчина. Где твоя порядочность, почему ты делаешь такие вещи на улице?

Глаза Фэнь Дай широко раскрылись от гнева, но она не забыла дать отпор Чэнь Юй:

— Очевидно, это молодой мастер Чэнь ведет себя неподобающе. Старшая сестра, не стоит намеренно обвинять наложницу-мать Хань, — несмотря на то, что она сказала это, она растоптала Хань Ши. Как только та собралась схватить Чэнь Цина за руку обеими руками, Фэнь Дай внезапно развернулась и громко сказала: — Mолодой мастер Чэнь, если у вас есть что сказать, подождите, пока мы вернемся в поместье и скажите это бабушке. Зачем вы разговариваете с наложницей?

Чэнь Цин выглядел совершенно беспомощно. Увидев подходившую Фэнь Дай, он, наконец, вздохнул с облегчением. Eго не раздражало ее отношение. Он думал, что это четвертая молодая госпожа Фэн идет его спасти. Он быстро поклонился и сказал:

— Четвертая молодая госпожа права. Чэнь Цин остановился в поместье Фэн, чтобы подготовиться к имперскому экзамену. Все управление оставлено старейшей госпоже. Чэнь Цин не смеет принять благие намерения наложницы-матери.

Хань Ши закатила глаза и пробормотала:

— Муж сказал, чтобы мы хорошо позаботились о вас, прежде чем уехал. Разве я не действую из добрых побуждений?

Фэнь Дай взглянула на нее и сказала:

— Ведь есть бабушка, почему тебе нужно беспокоиться? — переведя взгляд на Чэнь Цина, она с раздражением продолжила, — Вы, мужчина, так почему не знаете, как идти отдельно от женщин? Почему вы все еще стоите здесь? Уходите!

От ее криков Чэнь Цин опустил голову и отошел.

Фэнь Дай держала Хань Ши за руку и дрожала от гнева:

— Я смотрю, ты увлеклась своим успехом? Отец хорошо относился к тебе только одну ночь. Он только что покинул столицу, а ты тут же пытаешься захомутать другого мужчину?

— Что за чушь ты несешь? — Хань Ши в страхе прикрыла Фэнь Дай рот. — Я только сказала, что если ему что-то понадобится для учебы, то он просто должен попросить об этом.

Фэнь Дай убрала ее руку. Несмотря на злость, она все еще понимала, что надо говорить тише:

— Есть ли необходимость двигать руками, говоря это? Посмотри, где твои руки оказались сейчас? Если не будешь сдерживать себя, никто не сможет тебя спасти.

Фэнь Дай взбесилась, и Хань Ши немного испугалась:

— Я просто привыкла к этому. Это не преднамеренно, — пробормотала она почти про себя и вспомнила, что Фэнь Дай сказала о Чэнь Юй у ворот. Она не могла не прочитать ей лекцию: — Не надо читать мне нотации. Tы тоже должна проявлять некоторую сдержанность. Не стоит так небрежно говорить о старшей молодой госпоже. Сегодня нам повезло — Aнь Ши прикрыла нас, в противном случае я бы посмотрела, что бы ты смогла сделать! Если этот вопрос выйдет наружу, страдать будет не только Фэн Чэнь Юй. Пострадает вся семья Фэн!

Фэнь Дай, однако, не возражала против этого. Семья Фэн?

— Если я не могу получить то, что хочу, то для семьи Фэн будет лучше исчезнуть.

Эти слова заставили Хань Ши вздрогнуть от ужаса.

Она слишком хорошо понимала свою дочь. Ей было всего десять лет, но ее сердце желало победы даже больше, чем сердце Фэн Чэнь Юй. Она никогда не была удовлетворена своим статусом дочери наложницы. Она много лет жаждала титула дочери первой жены и с нетерпением ждала этого. Хань Ши понимала, что пока у нее не будет положения дочери первой жены, Фэнь Дай не сдастся.

Она нежно погладила собственный животик и понадеялась, что ее тело выдержит последний бой и позволит ей не просто забеременеть, но забеременеть сыном. Если у нее будет сын, то эта надежда станет возможной.

Путь от ворот поместья Фэн до северных ворот показался им коротким, потому что шло довольно много людей, и было оживленно. Однако обратный путь оказался более трудным. Как правило, дамам и молодым госпожам не нужно было ходить так много на своих двоих. Они шли и покачивались от усталости. Это и заставило их замедлить темп.

Фэн Юй Хэн обладала хорошей физической формой, а Сян Жун тренировалась с ней в течение длительного времени. Она больше не была избалованной молодой госпожой. Эти двое даже увеличили скорость. Когда они проходили мимо Зала Сотни Трав, то остановились и осмотрелись.

Когда они подошли, то из зала как раз выходил мужчина средних лет, который только что купил лекарство изнутри. Он уходил, поблагодарив клерка. Фэн Юй Хэн почувствовала, что этот человек выглядит знакомым. Только когда он обернулся, она узнала его. Это был один из тех парней, которые пришли в Зал Сотни Трав, чтобы предъявить ей ложные обвинения. А точнее — "труп".

После того как Фэн Юй Хэн вылечила его в своем подпространстве, этот человек очень добросовестно сделал все, что только можно было сделать. Он сразу объяснил всю ситуацию от начала и до конца. Он даже помог губернатору с расследованием. К сожалению, когда Фэн Юй Хэн несколько раз справлялась о ситуации, то обнаружила, что губернатор не смог добиться чего-то более-менее существенного. Поэтому она больше не беспокоилась об этом.

Возможность встретиться с Фэн Юй Хэн у входа в Зал Сотни Трав сделала этого человека очень счастливым. Он бросился к ней и сразу же преклонил колени. Сян Жун была поражена, но потом узнала этого человека. Она не могла не сказать:

— Ты тот человек, которого моя вторая сестра вернула к жизни?

Мужчина кивнул:

— Я очень благодарен, что молодая госпожа все еще помнит. Большое спасибо госпоже за спасение моей жизни. Этот скромный поприветствует вас, — этот человек со всей своей честностью трижды поклонился, касаясь головой земли. Только тогда он встал и сказал: — Когда все говорили, что вторая молодая госпожа Фэн сгорела заживо в доме предков, эта скромный отправился в поместье Фэн, чтобы сжечь погребальные бумаги. Позже мы узнали, что юная госпожа была принята его величеством во дворце и удостоена титула окружной принцессы. То, что этот скромный был спасен принцессой второго ранга, действительно удача, оставшаяся от моей предыдущей жизни.

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Нет никакой необходимости так говорить. Спасение твоей жизни — не более чем совпадение. Не нужно принимать это близко к сердцу, — сказав это, она посмотрела на его руку. — Кто-то из твоей семьи заболел?

— Заболела моя жена, поэтому я пришел за лекарством. Клерк зала даже взял с меня меньше денег и дал немного больше лекарств.

Фэн Юй Хэн одобрила то, как Ван Линь вел дела:

— Тогда иди домой быстрее. Не заставляй больную ждать слишком долго.

— Да, — этот человек поклонился Фэн Юй Хэн, а затем приготовился уйти.

В это время их догнали люди семьи Фэн. Впереди шла Фэн Фэнь Дай. Видя, что Фэн Юй Хэн и Сян Жун стояли у входа в Зал Сотни Трав, она быстро помахала всем:

— Давайте немного отдохнем в Зале Сотни Трав. В любом случае выпьем воды и разогреем ноги. Я больше не могу идти, — сказав это, она подошла к Фэн Юй Хэн — Вторая сестра, мы зайдем к тебе. Не может быть, чтобы нам даже не дали выпить чаю, верно?

Прежде чем Фэн Юй Хэн смогла ответить, человек, который собирался уходить, внезапно остановился. Его лицо стало рассерженным, когда он с удивлением посмотрел на Фэн Фэнь Дай.

Фэнь Дай тоже его увидела. Сначала она была ошеломлена, затем ее взгляд стал оборонительным и свирепым, что напугало мужчину, сделавшего шаг назад.

Фэн Юй Хэн посмотрела на этих двоих и начала думать. Через мгновение, она пришла к пониманию ситуации.

Когда мужчина проснулся, он сказал, что его нашла девушка в бамбуковой шляпе. Личность этой девушки так и не была раскрыта губернатором. Они раньше тоже пытались разобраться в ситуации. Вначале они верили, что это была императорская дочь Цин Лэ, так как она уже потеряла волосы, но это было бы слишком очевидно. Она не думала, что это Цин Лэ приложила к этому руку, но действительно не могла понять, кто это был. После случилось слишком много всего, в результате чего этот вопрос оказался напрочь забыт. Теперь, увидев реакцию этого человека, она, казалось, нашла ответ на этот вопрос.

Фэн Фэнь Дай не смогла соблазнить Сюань Тянь Мина и упала в воду, после чего ее отправили в пригород столицы. Кто же знал, что эта девушка и не подумает покаяться и вместо этого сделает что-то подобное?

— Как получилось, что вторая сестра знает всех? — Фэн Фэнь Дай посмотрела на этого мужчину и холодно сказала: — Я думала, что вторая сестра имеет дело только с богатыми и влиятельными людьми, учитывая то, что ты достойная принцесса округа. Никогда не думала, что ты будешь разговаривать с таким простолюдином.

Фэн Юй Хэн помогла мужчине поднять лекарства, которые он уронил, и вернула их ему. В то же время она сказала:

— Я окружная принцесса, но я и врач. Независимо от пола, возраста, уровня доходов, врачи лечат болезни, а не людей, — сказав это, она нежно погладила мужчину по тыльной стороне руки: — Иди домой. Я попрошу кого-нибудь проводить тебя, — произнеся это слова, она взглянула на Хуан Цюань.

Фэн Фэнь Дай широко раскрытыми глазами смотрела, как Хуан Цюань уходит вместе с тем человеком. Она также видела, что тот повернулся и посмотрел на нее, почти уйдя. Некоторое время она чувствовала себя взволнованной и неуверенной.

— Четвертая сестра все еще хочет выпить чаю? — ухмыльнулась Фэн Юй Хэн и спокойно посмотрела на нее. Казалось, она не знала, что произошло. — Хотя мой Зал Сотни Трав невелик, из-за того, что я лично вернула здесь мертвеца к жизни, он стал довольно известным. Четвертая сестра хочет зайти и взглянуть?

Фэн Фэнь Дай позеленела:

— Что можно увидеть в этом проклятом магазине лекарств? — проговорив это, она повернулась и ушла.

Люди семьи Фэн, которые, наконец, дошли до зала, не поняли, что произошло. Хань Ши спросила:

— Разве ты не говорила, что мы остановимся, чтобы отдохнуть? Почему ты ушла?

Фэн Юй Хэн потянула за собой Сян Жун и пошла к поместью Фэн. Идя, она сказала:

— Возможно, четвертая сестра больше не чувствует усталости. Или, возможно, она думает, что мой Зал Сотни Трав слишком мал. Давайте просто вернемся домой.

Идя впереди, Фэн Фэнь Дай естественно услышала ее слова. Она всегда была гордой, поэтому в ее сердце мгновенно вспыхнул гнев. Она не могла не остановиться и не повернуться лицом к Фэн Юй Хэн. Саркастическим тоном она сказала:

— Вторая сестра действительно добрая. Я знаю, что девятый принц покинул столицу на несколько дней, верно? Ты не беспокоишься о нем?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала:

— Для мужчин порядок важнее всего. Кроме того, он находится в военном лагере, обучает своих офицеров защите наших семей и нашей страны. О чем мне тут беспокоиться?

Фэнь Дай быстро придумала:

— Тогда ты не волнуешься за себя? Девятый принц всегда был непостоянным. Возможно, он уже давно забыл о тебе. Иначе как он мог уехать так надолго и не сказать ни слова, что навестит тебя?

Фэн Юй Хэн с насмешкой посмотрела на Фэнь Дай. Этот ребенок чувствовал бы себя недовольным, если бы не доставил ей хлопот.

— Забыл он меня или нет, как это касается четвертой сестры? — Фэн Юй Хэн взяла маленький фонарь из маленького уличного ларька и начала играть с ним. — Посмотри на этот фонарь, — сказала она это, передав три куска сломанного серебра продавцу, прежде чем продолжить: — Теперь он принадлежит мне. Но ты в состоянии беспокоиться зажгу ли я свет? Даже если я его не зажгу и оставлю там, ты не сможешь его взять.

— Ты... — Фэнь Дай не знала, как ее опровергнуть. Она только смотрела на фонарь с нежеланием и жадностью. — Фэнь Дай не может сравниться со второй сестрой, когда дело доходит до разговора, но Фэнь Дай просто напоминает тебе об этом с добрыми намерениями. Несмотря на то, что девятый принц помолвлен с тобой, до твоего брака еще несколько лет. Вторая сестра обязательно должна держаться к нему поближе. Если что-то случится, это будет действительно огромная потеря.

Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась. Эта улыбка была ослепительна. Она походила на восход солнца зимой и была направлена прямо к Фэн Фэнь Дай.

Фэнь Дай задалась вопросом, не стала ли эта девица идиоткой? В это время сзади она услышала голос, который заставил ее с ужасом подумать, чтобы ей придется повернуться в ту сторону:

— Кто только что сказал, что этот принц непостоянен?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 205. Фэн Цзинь Юань, эта великая разорвет тебя на части**

B этот момент Фэн Фэнь Дай поняла, что причина, по которой ее вторая сестра начала так ярко улыбаться, была не в ней. В этом мире существовал, пожалуй, только один человек, который мог вызвать у ее второй сестры такие эмоции, тот, который мучил ее больше всего, Сюань Tянь Мин.

Фэн Фэнь Дай дрожала, когда оборачивалась. Конечно же, она увидела большую карету с поднятой занавеской и мужчину, сидящего внутри. Мужчину в темно-фиолетовой зимней одежде, с золотой маской на лице и фиолетовым цветком лотоса на лбу. Eсли это не Сюань Тянь Мин, то кто еще это мог быть?

Oна xотела встать на колени и поприветствовать его, но не могла отвести взгляд. Вот так она смотрела на этого человека, а сердце ее в это время неистово грохотало в груди. Долгое время она не могла успокоиться.

Фэн Юй Хэн увидела, как Сюань Тянь Мин от раздражения потянулся за хлыстом. Только тогда она беспомощно покачала головой и напомнила:

— Четвертая сестра, если ты не хочешь, чтобы твое лицо поранили, было бы лучше отвернуться.

Фэнь Дай пораженно поняла, что потеряла контроль над собой, но она не знала, где нашла в себе уверенность, чтобы поверить, что Сюань Тянь Мин явно любил ее. Она была уверена, что он не будет хлестать ее по лицу, поэтому продолжала смотреть на лицо, скрытое золотой маской, игнорируя поднятый кнут в руке Сюань Тянь Мина.

Чиновники и третий принц, Сюань Тянь Е, которые пришли провожать Фэн Цзинь Юаня, уже давно ушли. Теперь только люди семьи Фэн стояли на коленях. Проходящие мимо горожане не понимали, что происходит, но знали, что человек в экипаже должен быть человеком высокого ранга. Поэтому некоторые люди опустились на колени. Были и более напуганные личности, которые развернулись и убежали.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и оглядела эту уличную сцену. Она быстро подошла к экипажу Сюань Тянь Мина и отдала приказ Ван Чуань:

— Скажи наложнице-матери Aнь, чтобы она сначала увезла всех обратно в поместье. Мне нужно кое-что обсудить с его высочеством, — сказав это, она села в карету.

Фэн Фэнь Дай не была готова принять это. Особенно опустившийся занавес. Экипаж развернулся и уехал. Она топнула ногой, ненависть хлынула через край.

Хань Ши быстро пошла вперед, чтобы дать совет:

— Ты слишком рискуешь. Что бы мы делали, если бы ты навлекла гнев девятого принца? Кто знает, какие неприятности были бы вызваны?

Фэн Фэнь Дай ничего не сказала. Вместо этого одна лишь мысль билась в ее разуме: если Фэн Юй Хэн умрет, станет калекой или потеряет невинность, она больше не будет иметь права выходить замуж за Сюань Тянь Мина. Они обе были дочерьми семьи Фэн, так что, возможно, у нее будет возможность выйти за него замуж вместо нее.

Хань Ши видела, как мечется взгляд Фэнь Дай, и знала, что она определенно придумала какую-то идею. Она не могла не напомнить ей:

— Ты должна помнить прошлый урок. Не действуй опрометчиво.

Фэнь Дай щелкнула рукавом:

— Да знаю я! Как ты раздражаешь!

В это время Фэн Юй Хэн сидела в карете рядом с Сюань Тянь Мином. Одной рукой она держала его кнут, а другой — подлокотник инвалидного кресла. И искренне советовала ему:

— В любом случае мужчине плохо бить женщину.

Сюань Тянь Мин посмотрел на нее заинтересованным взглядом:

— В прошлом я ударил многих.

Она вспомнила время, когда он ударил Чэнь Ши, и беспомощно сказала:

— Во всяком случае это произошло в поместье. А не посреди улицы.

— Хэн Хэн, когда ты стала такой разумной?

Фэн Юй Хэн была ошеломлена, а затем сразу же рассердилась:

— Ты говоришь, что я была неразумной в прошлом? Сюань Тянь Мин, когда это я была такой?

— Прямо сейчас ты довольно неразумна, — сказал он, а потом круто сменил тему разговора: — Послушай, я изначально пришел, чтобы спасти тебя, но ты меня отругала. Это разве то, что может сделать разумный человек?

Она закатила глаза:

— Я развиваю в тебе джентльменское поведение, — сказав это, она увидела его пустое выражение лица и покачала головой: — Даже если бы я рассказала, ты бы не понял. Точно, разве ты не был в военном лагере? Почему ты так внезапно вернулся? Я как раз собиралась навестить тебя в военном лагере после отъезда Фэн Цзинь Юаня.

Сюань Тянь Мин улыбнулся:

— Кажется, мне не стоило возвращаться. Я должен был ждать в военном лагере приезда нашей Хэн Хэн.

Фэн Юй Хэн подняла руку и ткнула пальцем прямо ему в лоб:

— В твоих снах, — улыбнувшись, она стала серьезной. — Несколько дней назад шел такой сильный снег, у тебя ничего же не произошло, верно?

— Ничего не случилось, — Сюань Тянь Мин покачал головой. — Город, где расположен военный лагерь, крепкий. Это не пустыня, как ты думаешь.

Фэн Юй Хэн с облегчением вздохнула:

— Это хорошо. В тот день седьмой брат вышел из города, чтобы сделать подношения своей матери, и попал под лавину. Я боялась, что и у тебя что-нибудь случится. Но Бань Цзоу и остальные сказали, что снег слишком силен, так что не было абсолютно никакого способа добраться до тебя, — выражение ее лица упало. Независимо от того, насколько силен человек, всегда будут вещи, которые окажутся вне его досягаемости.

Сюань Тянь Мин видел, что она подавлена, поэтому поднял руку и погладил ее по волосам:

— Я мужчина. Не должно быть так, чтобы все, что я делаю, заставляло тебя волноваться. Вместо этого именно я застрял в военном лагере после сильного снегопада, беспокоясь о тебе. Я хотел поскорее вернуться в столицу, чтобы увидеть тебя, но не мог просто оставить своих офицеров. После этого я услышал обо всех вещах, которые ты сделала в столице, и они были даже сделаны во имя августейшего дворца. Воистину... — он задумался о том, как должен это сформулировать: — Нет, девушка должна выйти замуж, когда она станет совершеннолетней!

Сюань Тянь Мин, ты неразумный человек!

Ей хотелось сойти с ума, но этот мужчина сграбастал ее в свои объятия со словами:

— Хватит пустой болтовни. Давай поговорим о важных вещах. Мои ноги... Их можно спасти?

Фэн Юй Хэн постепенно успокоилась и обратила свое внимание на его ноги; однако молчала в течение длительного времени.

Сюань Тянь Мин увидел, что она была немного обеспокоена, и не мог не сказать:

— Все в порядке. В любом случае я привык сидеть в инвалидном кресле.

— Дело не в этом, — она покачала головой, — я не скажу, что их нельзя вылечить. Я лишь говорю, что не могу точно сказать, до какой степени я могу это сделать. Врач не может получить хорошее представление о том, насколько сильно повреждена кость, просто пропальпировав ее. Мне нужно будет тщательно изучить травму.

— Ладно, — он сказал только это, но не спросил, как она будет изучать ее. Вместо этого он только сказал: — тогда я оставлю это тебе, организуй это как можно скорее.

— Что-то случилось? — засомневалась Фэн Юй Хэн.

Он не стал скрывать это от нее и сказал:

— Действия третьего брата в последнее время было немного трудно контролировать. Изначально мы обнаружили, что он собрал тридцатитысячную армию. Однако на сегодняшний день она намного больше. Мы не можем точно сказать, сколько их, но они направляются на север. Несмотря на то что они были осторожны и путешествовали порознь, скрытый охранник седьмого брата смог кое-что обнаружить.

— Север? — сердце Фэн Юй Хэн вздрогнуло. Фэн Цзинь Юань только что отправился на север. Теперь она услышала, что армия Сюань Тянь Е тоже направляется туда. Совпадение? Она глубоко вздохнула и сменила направление мыслей. Все это было просто догадкой и ничем большим. Самым важным было лечение ног Сюань Тянь Мина. — Приходи завтра в павильон Единого Благоденствия, — сказала она ему, — войди через главный вход. Ты не сможешь уехать в течение семи дней, так что дай знать дворцу заранее.

— Хорошо, — кивнул он, видя, что Фэн Юй Хэн о чем-то напряженно думает, но ничего не сказал и не спросил. Если бы у этой девушки была какая-то идея, о которой она хотела бы поговорить, она определенно рассказала бы о ней. Если спросить ее о том, о чем она не могла говорить, то это только бы обеспокоило ее. — Я приду завтра утром.

Когда он закончил говорить, карета остановилась. Императорский гвардеец, который сопровождал их, произнес:

— Ваше высочество, мы прибыли в поместье окружной принцессы.

— Хорошо отдохни сегодня, — сказал он Фэн Юй Хэн. — Независимо от того, можно ли вылечить мои ноги или нет, мне нужно будет привезти тебя в военный лагерь до Нового года. Твой способ стрельбы из лука весьма загадочен и действительно будет большой помощью для меня.

Она ощутила легкое удовольствие:

— Правда? — в прошлой жизни она тренировала стрельбу из лука со своим инструктором. Вначале просто для себя, но девушка никогда бы не подумала, что настанет день, когда ее навыки превзойдут навыки ее инструктора. Но она все еще была просто врачом, так что шанс использовать свои боевые навыки был невелик. Теперь, услышав сказанное Сюань Тянь Мином, что она не только посетит военный лагерь, но и будет полезна, она действительно почувствовала себя тронутой.

Сюань Тянь Мин увидел, как ее глаза загорелись, и не мог не рассмеяться:

— Другие девушки твоего возраста учатся вышивать и краситься или изучают одно из четырех искусств. Ты же проводишь свои дни, возясь с медициной или боевыми искусствами, — он сказал это, потирая мозоли на ее пальцах, это замечательно, что ты стала такой девушкой.

— Я не забуду сшить тебе кошелек позже, — Фэн Юй Хэн хихикнула и посмотрела на него, с очень знакомой хитростью в глазах. — Я никогда раньше не сшивала ткани, но зашивала человеческую плоть. Не волнуйся, моя рукоделие, безусловно, будет более аккуратным, чем у тех богатых молодых госпож.

Сюань Тянь Мин беспомощно рассмеялся:

— Я действительно нашел странную жену.

— Я до сих пор не вышла замуж, — немного застенчиво ответила она.

— Pано или поздно выйдешь, — он улыбнулся еще шире и продолжил: — Я не буду скрывать это от тебя. В бою на северо-западе мы многих потеряли из-за лучников. После того дня в горах мы с Бай Цзэ были окружены группой потрясающих лучников. Нам невероятным чудом удалось сбежать. После мы провели расследование, но обнаружили, что их наняли в нашем северном соседе — Цянь Чжоу. Их было не так много, поэтому они смогли перейти границу и оказаться на северо-западе. Поэтому, Хэн Хэн, помоги мне натренировать великих лучников. Придет день, когда я лично приведу твоих учеников в Цянь Чжоу, чтобы посоревноваться с ними и посмотреть, у кого лучшие навыки.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн искренне кивнула,— я обещаю тебе.

Уходя, Сюань Тянь Мин чувствовал, что эта девушка о чем-то очень напряженно думает. Мрачность на ее лице была очень очевидна, но она не хотела говорить об этом с ним.

Но он не знал, что в тот момент, когда Фэн Юй Хэн услышала причину, по которой Сюань Тянь Мин и Бай Цзэ не смогли сбежать с гор на северо-западе, то, что та была связана с группой лучников из Цянь Чжоу, она почувствовала большой скептицизм. Ее беспокойство и гнев вышли на новый уровень.

Когда она вышла из кареты, то увидела, что Хуан Цюань уже вернулась. Она ждала с Ван Чуань у входа.

Увидев возвратившуюся Фэн Юй Хэн, Хуан Цюань немедленно пошла вперед и сказала ей:

— Этот человек узнал голос четвертой молодой госпожи. Девушка, которая нашла его в то время и носила бамбуковую шляпу, обладала голосом, очень похожим на голос четвертой молодой госпожи. Это был вопрос жизни и смерти, поэтому он очень четко помнил его.

Фэн Юй Хэн кивнула. Она слушала отчет служанки, пока шла к поместью:

— В это время Фэн Фэнь Дай была отправлена в пригород столицы, и никто не наблюдал за ней. Если бы я не приняла меры в то время, это стоило бы мне жизни. Кто бы мог подумать, что у десятилетней девочки будут такие мысли и смелость?

— Эта слуга устроила так, что тот человек остался в Зале Сотни Трав. Я сначала хотела отправить его обратно домой, но подумала, что четвертая молодая госпожа определенно пошлет кого-нибудь присмотреть за ним. Мы не можем торчать рядом с ним весь день и охранять, поэтому договорились оставить его в зале. Ван Линь просто случайно сказал, что им не хватает человека, который помог бы носить с собой медицинские травы, так что он теперь при деле.

— Все в порядке, — Фэн Юй Хэн была очень довольна такой договоренностью.

Ван Чуань, однако, слегка вздохнула:

— Кто же знал, что поместье Фэн настолько безжалостно, что все от старых до молодых ведут себя таким образом?

Фэн Юй Хэн пожал плечами:

— Если бы поместье Фэн не было безжалостным, меня бы не отправили в горы на северо-западе. На меня бы не напал возница повозки на обратном пути в столицу. Такая семья, разве они могут считаться родственниками?

Служанки увидели, что выражение лица Фэн Юй Хэн не было плохим. Они знали, что она, скорее всего, испытывает гнев к семье Фэн из-за их с ней обращения на протяжении многих лет. Однако они не знали, что та была раздражена тем, что Сюань Тянь Мин снова получил травму после того, как она обработала его ноги.

Фэн Цзинь Юань уехал на север, чтобы помочь людям, пострадавшим от катастрофы. Армия Сюань Тянь Е тоже тайно направлялась на север. Если у севера не было припасов, то почему они беспокоились?

Фэн Юй Хэн яростно заскрежетала зубами. Она подумала про себя, что если все действительно пойдет так, как она думает, то она определенно разорвет Фэн Цзинь Юаня на куски и разрушит эту усадьбу Фэн!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 206. Я не боюсь, потому что никто не смеет**

Фэн Юй Хэн позвали во двор Изящного Спокойствия вскоре после возвращения в поместье. Когда она пришла, то услышала, как основательница сказал всем, кто прибыл до нее:

— Hачиная с сегодняшнего дня, я буду проводить свое утро и ночь в xраме, чтобы молиться об удаче для Цзинь Юаня. Mы перенесем время ритуала отдачи дани уважения на обед.

Bсе хором с этим согласились.

— Было бы лучше для каждого двора читать молитвы, по крайней мере, один раз в день, — сказала Чэнь Юй. — На севере много заснеженных гор. Безопасность отца очень важна. Мы не можем помочь ни с чем другим, но должны, хотя бы так позаботиться об этом.

Oсновательница полностью согласилась с этими словами, кивнув несколько раз:

— Чэнь Юй права, — сказав это, она, наконец, одобрительно посмотрела на Чэнь Юй и увидела, что та была очень тронута.

Видя, что Фэн Юй Хэн прибыла поздно, основательница никак не отреагировала; однако после выражения почтения Фэн Фэнь Дай сказала:

— Вторая сестра все еще незамужняя девушка, но обладает мужеством сесть в карету средь бела дня и остаться наедине с мужчиной. Tы не боишься сплетен?

Фэн Юй Хэн холодно взглянула на нее с непроницаемым лицом:

— Я не боюсь, потому что никто не смеет.

Фэнь Дай внезапно вздрогнула. Она чувствовала, что Фэн Юй Хэн в состоянии видеть людей насквозь. Это заставило ее немедленно вспомнить того человека, стоявшего у входа в Зал Cотни Трав сегодня. На самом деле она даже не знала его имени; однако помнила, что разговаривала с ним. Она также помнила, как пряталась в укромном углу и наблюдала, как Фэн Юй Хэн оживила мертвого человека, разрешая кризис Зала Сотни Трав.

Сегодня она подумывала изначально кого-нибудь прислать. Даже думала о том, чтобы полностью разобраться с этим человеком. К сожалению, это оказалось невозможным. Хуан Цюань ушла проводить его. Она не верила, что ее собственные дрянные служанки способны избежать обнаружения Хуан Цюань.

Фэнь Дай вспомнила об этом, и ее снова накрыло волной раздражения. Фэн Юй Хэн, однако, выбрала момент, когда ее настроение было самым неустойчивым, чтобы сказать:

— Несколько дней назад шел такой сильный снег, кто знает, пострадали ли наши дома в пригороде. Четвертая сестра жила там. Что ты думаешь об этой ситуации?

Платок, который держала Фэнь Дай, упал на пол, когда ее руки задрожали. Служанка наклонилась, чтобы поднять его, пока она успокаивала нервы, чтобы сказать:

— Сейчас середина зимы, там ничего не выращивают. Даже если бы они пострадали, то потери были бы не велики.

— Действительно. В любом случае там осталось всего лишь несколько слуг, которые охраняют их. Когда жизнь слуг хоть чего-нибудь стоила для четвертой сестры? — она смотрела на Фэн Фэнь Дай и болтала, как будто это было в порядке вещей. — Четвертая сестра, пока ты жила в пригороде, ты же была в порядке?

Сердце Фэнь Дай было наполнено паникой, страхом и гневом. Она пробормотала:

— Естественно, не так хорошо, как ты жила здесь, дома.

Фэн Юй-Хэн, однако, покачала головой:

— Здесь не так хорошо, потому что всегда есть кто-то, кто беспокоится о чем-то, — сказав это, она вдруг улыбнулась. — Четвертой сестре будет одиннадцать после Нового года. Еще через полтора года настанет время обсуждать брак. Теперь, когда в нашем поместье в настоящее время нет главной жены, я, как дочь первой жены, должна начать думать о младшей сестре. Не волнуйся, вторая сестра не забудет сказать тебе много хорошего.

Как только она произнесла это, Фэнь Дай и Хань Ши поразились, потому что обе вспомнили, что при отсутствии главной жены, она, как дочь первой жены и будущая официальная принцесса августейшего принца, обладала властью управлять браками дочерей наложниц.

Эти двое взглянули друг на друга, и Хань Ши увидела предупреждение и настойчивость в глазах Фэнь Дай. Она поднесла руку к животу и могла только молча понадеяться, что сможет немного побороться. Она надеялась, что сможет забеременеть.

— Если это так, большое спасибо, вторая сестра, — Фэнь Дай не смирилась с этим, но сказала эти формальности, а потом добавила, не сумев сдержаться: — Поместью нельзя оставаться без главной жены все это время.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Вот почему мне нужно с пользой использовать это время и распланировать брак четвертой сестры до того, как в поместье появится главная жена.

— Ты…

— Замолчите все! — основательница внезапно хлопнула по столу и свирепо посмотрела на Фэн Фэнь Дай: — Как младшая сестра ты не уважаешь свою старшую сестру от первой жены. Она что-то говорит, а ты опровергаешь. Это не дисциплинированно!

— Но вторая сестра…

— Я же сказала тебе замолчать! — основательница была в ярости и хотела побить кого-нибудь тростью. К сожалению, ее спина все еще болела, так что руки не могли с этим справиться. Она попыталась несколько раз, но не смогла поднять трость под приличным углом. В конце концов, она просто устала.

Фэн Юй Хэн быстро встала и вышла вперед:

— Бабушка, не сердись. Четвертая сестра еще молода и просто говорит иногда что-то столь детское.

Основательница увидела, что Фэн Юй Хэн подошла помассировать ей спину, и чуть успокоилась:

— Ты действительно понимаешь больше всех. Ни одна из твоих сестер не позволяет мне чувствовать себя спокойно.

Чэнь Юй и Сян Жун приспособились к ситуации и встали, поклонившись основательнице, одновременно говоря:

— Внучка, безусловно, будет тщательно учиться у второй сестры. Бабушка, пожалуйста, успокойся.

Фэнь Дай тоже поклонилась, но не смогла произнести ни слова.

Основательница рассердилась, увидев это, и махнула рукой:

— Свободны. Вы все можете быть свободны!

Все встали и выстроились в линию. Фэн Юй Хэн взяла из рук Ван Чуань медицинские пластыри, которые приготовила в своем лекарственном хранилище, и передала их бабушке Чжао:

— Это бабушке на несколько следующих дней. Теперь, зимой, травмы спины нельзя лечить небрежно. Нет нужды тревожиться, тратьте их со спокойной душой. Просто продолжайте применять их вовремя каждый день.

Основательница радостно кивнула:

— С тех пор, как А-Хэн вернулась, моя спина день ото дня все лучше.

Она не собиралась оставаться во дворе Изящного Спокойствия слишком надолго. Хотя основательница все еще хотела поболтать с ней немного, Фэн Юй Хэн первой сказала:

— Внучка должна вернуться, чтобы подготовиться к чтению молитв для отца, — после этого ей удалось сбежать.

Вернувшись в павильон Единого Благоденствия, она сразу же сказала Ван Чуань:

— Начиная с завтрашнего дня, главный офис окружной принцессы будет закрыт для посетителей на семь дней. Независимо от того, являются ли они людьми извне или из поместья Фэн, никому не разрешается входить или выходить.

Ван Чуань не спросила почему, прямо сказав:

— Эта слуга пойдет и сообщит другим слугам. Юная госпожа, пожалуйста, не волнуйтесь.

Фэн Юй Хэн ничего не сказала, прежде чем направиться прямо в лекарственное хранилище.

В ту ночь основательница молилась в храме во дворе Изящного Спокойствия. Из-за больной спины она просто сидела в кресле напротив храма и скандировала необходимые молитвы.

После того как она перебрала в руке нефритовые бусы пятнадцать раз, ее пение вдруг прекратилось. Повернув голову, она спросила бабушку Чжао:

— Почему мне все время кажется, что я слышу что-то снаружи?

Бабушка Чжао беспомощно сказала:

— Это четвертая молодая госпожа и наложница-мать, которые смотрят спектакль. Они пригласили труппу, и сейчас те выступают в цветочном саду.

— Что? — основательница была крайне шокирована. — Смотрят пьесу? Как они могут быть такими необузданными?

Бабушка Чжао слабо вздохнула:

— Видимо, наложница-мать послала кого-то посоветовать им не делать этого, но они не послушали. Четвертая молодая госпожа сказала, что мастер только уехал по делам и не собирается жертвовать собой. Она сказала, что атмосфера в поместье тяжела и неблагоприятна.

Основательница была ошеломлена, а затем задумалась про себя, прежде чем кивнуть:

— Хотя это звучит не очень, эти рассуждения все еще разумны. Цзинь Юань занят, поэтому мы не можем ошибаться. Но... Завтра пятнадцатое, верно?

— Да, — ответила бабушка Чжао.

— Оповести все дворы, что начиная с пятнадцатого, они будут есть вегетарианскую пищу, пока Цзинь Юань не вернется.

Пьеса в цветочном саду заставила не только основательницу чувствовать себя неуютно. Цзинь Чжэнь во внутреннем дворе Исполнения Желаний тоже была раздражена.

В это время она прислонилась к воротам, как обычно, выглядывая наружу. Раньше она всегда стояла здесь и ждала Фэн Цзинь Юаня в это время. Когда он приходил, то всегда говорил: "Что ты делаешь? Стоишь здесь в такой холодный день!" На эти его слова Цзинь Чжэнь капризно отвечала: "Когда муж здесь, эта наложница не чувствует холода". Но вчера она не смогла увидеть Фэн Цзинь Юаня, а сегодня это было еще более невозможно.

Мань Си беспомощно утешила ее:

— Мастер уехал по работе, он бросил не только тебя. Разве не все его сейчас ждут? Не простудись.

Цзинь Чжэнь слегка вздохнула. Она вдруг почувствовала, что без Фэн Цзинь Юаня в поместье ощущала себя совершенно пустой. В то время, как Фэн Юй Хэн пропала, она была очень расстроена, но не до такой степени. Фэн Цзинь Юань, в конце концов, был ее мужем. Он был тем, с кем она остепенилась. По правде говоря, она искренне надеялась, что отец и дочь смогут помириться. Фэн Юй Хэн была слишком умна и слишком удачлива. Что если настанет день, когда Фэн Цзинь Юань будет повержен ее рукой? Что ей тогда делать?

— Мань Си, — неосознанно начала она. Первоначально она хотела спросить ее, что она думает об отношениях между отцом и дочерью, но почувствовала, что будет нехорошо, если что-то подобное достигнет ушей Фэн Юй Хэн. Поэтому она быстро изменила то, что хотела сказать на: — помоги мне надеть плащ. Давай пойдем в цветочный сад, чтобы посмотреть.

Центром поместья Фэн можно было считать сад с цветами. Это был сад, наполненный зимней сладостью, со сценой в самом центре. Люди семьи Фэн обычно приходили сюда, чтобы посмотреть пьесы.

Когда Цзинь Цзен и Ман Си вошли в сад, любуясь цветами, их движения стали легче. Украдкой идя к сцене, она остановилась примерно в десяти шагах от Хань Ши, а затем спряталась за кустарником.

Мань Си была крайне озадачена:

— Если ты хочешь посмотреть пьесу, то иди и смотри ее нормально. Так как наложница-мать Хань устроила ее здесь, это значит, что каждый в поместье может пойти и посмотреть.

Цзинь Чжэнь покачала головой, услышав это:

— Хань Ши ненавидит меня слишком сильно, разве она могла пригласить меня посмотреть пьесу с ней? Я просто зашла посмотреть и через некоторое время уйду.

В это время Хань Ши и Фэнь Дай сидели лицом к сцене. Потягивая чай и лузгая семечки дыни, они смотрели на мужчину на сцене, их глаза смеялись. Цзинь Чжэнь посмотрела на актера и почувствовала, что он чрезвычайно очарователен. Ее сердце трепетало, когда она смотрела на него. Затем она взглянула на Хань Ши и увидела, что ее глаза практически не отрывались от него.

Цзинь Чжэнь была слугой, воспитанной семьей Фэн. Она хорошо понимала наложниц семьи. Хань Ши привели из борделя. Как такой человек мог привыкнуть ко дням мира и спокойствия? Ранее Фэн Цзинь Юань находился в поместье, так что она не смела действовать опрометчиво. Теперь, когда он покинул столицу, Хань Ши была не в состоянии терпеть и привела актерскую труппу в тот же день.

— Она действительно не знает, как быть порядочной, — Цзинь Чжэнь от гнева заскрипела зубами. — Муж остался с ней только на одну ночь, но она верит, что вернула его расположение?

Мань Си поспешно прикрыла ей рот и сказала:

— Говори тише. Все будет кончено, если нас услышат.

— Я знаю, — Цзинь Чжэнь еще раз посмотрела на сцену и увидела, что актер понятия не имел, где остановился в пьесе; но он продолжал кокетливо смотреть на Хань Ши.

Смех Хань Ши становился громче. Он был очаровательным и агрессивным. Даже Фэнь Дай хихикала вместе с ней.

Не говоря уже о Цзинь Чжэнь, даже Мань Си не могла продолжать смотреть и тронула ее за рукав:

— Пойдем. Такого рода пьесы не стоит смотреть.

Цзинь Чжэнь кивнула и еще раз взглянула на Хань Ши и Фэн Фэнь Дай. Только тогда она повернулась и приготовилась следовать за Мань Си.

Тем не менее она не думала, что ее движения будут слишком широкими, и ее рукав заденет один из кустов. Этот звук заставил служанку Хань Ши немедленно насторожиться и громко позвать:

— Кто здесь?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 207. Совсем не помирились**

Цзинь Чжэнь и Maнь Си испугались и xотели немедленно уйти. К сожалению, они были на шаг медленнее служанки Хань Ши.

Oни увидели, что к ним поспешно подошла довольно крепкая служанка. Глядя на Цзинь Чжэнь, она очень грубо и громко сказала:

— Hаложница-мать Цзинь Чжэнь, что ты здесь крадешься?

Этот крик поразил Хань Ши и Фэнь Дай. Даже артист на сцене остановился. Когда она посмотрела прямо на Цзинь Чжэнь, улыбка Хань Ши мгновенно сменилась сердитым выражением лица. Она уже была готова напасть, но Фэнь Дай схватила ее за запястье и громко сказала:

— Tак это была наложница-мать Цзинь Чжэнь. Пэй'эр, ты была невежлива. Быстро пригласи наложницу-мать посидеть.

Служанка Пэй'эр обернулась, поклонилась Фэнь Дай и сказала:

— Слушаюсь, — выражение ее лица стало стоическим, и она жестом попросила Цзинь Чжэнь выйти вперед: — Наложница-мать, сюда, пожалуйста, — ее отношение совсем не располагало к просмотру пьесы. Вместо этого она словно осуждала преступницу, это заставило Цзинь Чжэнь содрогнуться.

Мань Си отреагировала быстрее:

— Мы просто проходили мимо и, услышав звуки спектакля, пришли посмотреть. Мы не будем больше беспокоить четвертую юную госпожу и наложницу-мать Хань, — сказав это, она вытащила Цзинь Чжэнь и ушла.

Но Пэй'эр двигалась очень быстро и преградила им путь к отступлению. Она просто повторила:

— Четвертая молодая госпожа пригласила вас.

Мань Си нахмурилась, так как знала, что с сегодняшним делом будет не так легко справиться. Хань Ши явно нарывалась на неприятности. Eсли бы это была только она, было бы легче. Они ведь наложницы. Никто не был выше другого по рангу. Тем не менее, присутствовала Фэн Фэнь Дай. Хотя она была всего лишь дочерью наложницы, ее положение в семье все еще было выше, чем у наложницы.

— Давай, пойдем и посмотрим, — беспомощно сказала Цзинь Чжэнь и плотно обернула плащ вокруг себя. Затем она подошла к саду.

Хань Ши наблюдала, как Цзинь Чжэнь приближалась, за каждым ее шагом. Видя, что она носила дорогой зимний плащ, ей стало особенно некомфортно.

Несколько дней назад Фэн Цзинь Юань каким-то образом сумел приобрести немного ткани. Не вкладывая ее в фонды поместья, он непосредственно использовал ее, чтобы сделать набор одежды для Цзинь Чжэнь. В поместье было много женщин, но был только один комплект одежды. Она была чрезвычайно ревнива, но могла только беспокоиться об этом.

Теперь, когда Цзинь Чжэнь носила этот комплект одежды перед ней, если она не пыталась нарваться на неприятности, то что это было?

Думая об этом, Хань Ши разгневалась сильнее. Свирепо глядя на Цзинь Чжэнь, она холодно спросила:

— Что ты делаешь здесь, вместо того, чтобы послушно оставаться в своем собственном дворе?

Цзинь Чжэнь не собиралась спорить:

— Старшая сестра организовала пьесу, которую слышит половина поместья Фэн. Младшая сестра просто пришла посмотреть из любопытства и собиралась уходить.

— Из любопытства? — Хань Ши фыркнула — Так как ты пришла, то почему не вошла нормально, а решила прокрасться? — она повернула глаза в сторону актера на сцене. — Младшая сестра не должна была найти этого актера очаровательным и не стала бы в него влюбляться, не так ли?

— Старшая сестра, не говори глупостей, — Цзинь Чжэнь покраснела. — Я действительно просто хотела прийти взглянуть, и как раз собиралась вернуться.

Фэнь Дай взглянул на Цзинь Чжэнь и сказала:

— Наложница-мать, не торопись. Pаз уж пришла, почему бы тебе не посидеть с нами и не посмотреть? Ах да, — она посмотрела на чайные чашки на столе, — у нас закончился чай. Мы побеспокоим наложницу-мать, чтобы она налила еще.

Цзинь Чжэнь стиснула зубы и подумала про себя, что эта четвертая молодая госпожа с самого детства с удовольствием причиняла неприятности. Несмотря на то что она стала намного старше, это так и осталось в ней.

Но она не посмела пойти против Фэнь Дай. Ведь независимо от того, имела ли она дело с дочерью первой жены или дочерью наложницы, наложница считалась служанкой и не могла пойти против них. Не говоря уже о том, чтобы не использовать словосочетание "молодая госпожа", об этом не могло быть и речи.

Она подошла и взяла чайник, чтобы налить Фэнь Дай чаю.

Изначально она была служанкой, поэтому ей не составило труда налить чаю. Она не задыхалась, и руки ее не дрожали, когда она уверенно наливала чай.

— Четвертая молодая госпожа, вот ваш чай, — поставив чайник, она поклонилась.

Фэнь Дай взяла чашку чая и поднесла ко рту. Внезапно ее выражение лица стало уродливым, и она яростно бросила посуду на землю.

Чашка разбилась, а чай пролился.

— Ты хочешь обжечь меня до смерти? — взвизгнула Фэнь Дай, а затем сердито взглянула на Цзинь Чжэнь: — Что у тебя за сердце? Разливаешь такой горячий чай, ты хочешь обжечь меня до смерти?

Мань Си больше не могла терпеть и поспешила сказать:

— Чайник уже некоторое время стоит на столе. Четвертая молодая госпожа пьет чай из него уже давно. Как он может быть горячим?

— Ты разговариваешь со мной? — Фэнь Дай пришла в ярость. — Хорошо! Конечно же, вы, слуги, которые раньше находились в Золотом Нефритовом дворе, более остры на язык, чем другие, но вы не узнали никаких правил. Какой у тебя статус? Какой у меня статус? Я спрашиваю, у тебя есть право что-либо говорить?

Мань Си знала, что зашла слишком далеко. Какое-то время, она не понимала, что ей делать.

Цзинь Чжэнь была беспомощна: им не повезло столкнуться с этой парой матери и дочери. Фэн Фэнь Дай явно мучила ее, а Мань Си до сих пор говорила и ее раздраконила. Кто знал, какие неприятности их ждут?

Она стиснула зубы, нарочно изобразила строгое выражение на лице и отругала Мань Си:

— Тебе не хватает дисциплины! Мастер говорит, когда тебе дали такую возможность? Ты должна дать себе пощечину!

Мань Си знала, что Цзинь Чжэнь делает это, чтобы облегчить ситуацию, поэтому подняла руку и, не сказав ни слова, дважды ударила себя по лицу.

Увидев, как Мань Си ударила себя, Хань Ши и Фэнь Дай начали чувствовать возбуждение. Ранее Цзинь Чжэнь и Мань Си были людьми Чэнь Ши — высокомерной и властной главной жены. Она даже повысила статус слуг в своем собственном дворе, каждая из которых была до сумасшествия высокомерна. Фэн Фэнь Дай была просто дочерью наложницы, а эти двое действительно всегда смотрели на нее свысока.

Однако теперь все было по-другому. Чэнь Ши умерла, и их статусы изменились. Если добавить к этому то, что Фэн Цзинь Юаня больше не было в поместье, чтобы защитить их, они стали похожи на ощипанных фениксов.

Но нет, Фэн Фэнь Дай не верила, что они были фениксами. Они были не более чем игрушками для людей.

— Хм, — она посмотрела на Цзинь Чжэнь и фыркнула. Слуге удалось залететь на ветку, но она была всего лишь вороной. Если ей хотелось стать фениксом, у нее не было никаких шансов.

Хань Ши внезапно пришла в голову неприятная идея:

— Цзинь Чжэнь, ты умеешь петь?

Цзинь Чжэнь ошеломленно покачала головой:

— Не умею.

Фэнь Дай закатила глаза:

— Если не умеешь, то можешь научиться! Наложница-мать Хань любит смотреть эти пьесы. Вчера отец сказал ей, что мы можем пригласить в поместье актерские труппы. Сегодня здесь оказалась вся труппа. Как насчет того, чтобы исполнители научили тебя? После того как научишься, ты сможешь выступать для нас.

Цзинь Чжэнь накрыло волной унижения. Несмотря ни на что, она была женщиной Фэн Цзинь Юаня, но Фэн Фэнь Дай хотела, чтобы она научилась играть у этих исполнителей? Как она могла освоить такую низкую профессию?

Видя, что Цзинь Чжэнь не двигается, Хань Ши сурово спросила:

— Что такое? Ты смеешь игнорировать приказы четвертой юной госпожи?

Цзинь Чжэнь встревожено посмотрела на Фэнь Дай:

— Если четвертая молодая госпожа и старшая сестра Хань хотят посмотреть пьесу, есть исполнители. Цзинь Чжэнь действительно…

— Я сказала тебе выступить, значит, ты выступишь! — внезапно взорвалась Фэнь Дай. Ее крик заставил задрожать даже Хань Ши. — Почему ты все еще стоишь там? Поднимайся на сцену!

Служанка Пэй'эр увидела, что ее мастер рассердилась и быстро потеребила Цзинь Чжэнь. Она сделала это с усилием, и ее щипок болью отдался в руке Цзинь Чжэнь.

— Четвертая молодая госпожа велела наложнице-матери выйти на сцену, так что быстро поднимайся!

Цзинь Чжэнь покачала головой:

— Четвертая молодая госпожа, вы не можете делать такие вещи.

— Почему я не могу? — Фэнь Дай провокационно посмотрела на нее. — Наложница на самом деле осмелилась сказать настоящей молодой госпоже поместья, что она не может что-то сделать? Ты имеешь на это право?

Пэй'эр своевременно вмешалась:

— Наложница-мать, тщательно все обдумай. Четвертая молодая госпожа носит фамилию Фэн, в то время как ты просто наложница, которая не может даже использовать свою фамилию.

После этих слов Цзинь Чжэнь пришла в себя.

Вот именно. Какое право она имела отказывать Фэн Фэнь Дай? Даже если та явно издевалась над ней, то что она могла сделать?

Подумав так, она больше не сопротивлялась. Обернувшись, она взглянула на сцену, где представление замерло. Стиснув зубы, она подошла.

Исполнитель посторонился, мило улыбнулся Хань Ши и спросил:

— Могу я спросить, что умеет делать эта госпожа, которая вышла на сцену?

— Что? Госпожа? — Хань Ши хихикнула. — Она всего лишь наложница.

Мань Си посмотрела на Хань Ши и подумала, что эта женщина уже достигла определенного уровня бесстыдства. Она сама наложница, но на самом деле посмела так сказать.

Цзинь Чжэнь больше не собиралась спорить с Хань Ши, только сказала:

— Младшая сестра действительно не знает, как играть. Старшая сестра, пожалуйста, не беспокойте меня больше, — в душе, однако, она молилась, чтобы Фэн Юй Хэн пришла в этот цветочный сад прямо сейчас. Фэн Цзинь Юань покинул столицу, так что единственной, кто мог защитить ее, была вторая молодая госпожа.

Фэн Фэнь Дай взяла новую чашку чая и посмотрела на сцену. Прищурив глаза, она спросила Цзинь Чжэнь:

— Все хорошо воспитанные молодые госпожи немного разбираются в четырех искусствах. Даже если ты не владеешь всеми, ты все равно должна знать одно или два из них. Каким ты владеешь? Ты не знаешь ни одного из четырех искусств и не умеешь играть. Как могло случиться, что наша усадьба Фэн вырастила такую бездельницу, которая ничего не умеет делать?

Слова Фэн Фэнь Дай становились все уродливее и уродливее. Цзинь Чжэнь могла только ошеломленно стоять на сцене. Ее оскорбили, но у нее не было сил сопротивляться.

Хань Ши махнула исполнителю рукой:

— Продолжай выступление. Измени песню на что-нибудь соответствующее случаю.

Исполнитель был довольно хорош в удовлетворении желаний толпы и запел о служанке, которая стала мастером, что заставило Хань Ши чуть ли не реветь от смеха.

Фэнь Дай тоже смеялась, но напомнила Хань Ши:

— Ты не можешь смеяться слишком сильно. Будьте осторожнее, чтобы не вызвать осложнений с беременностью.

Хань Ши еще раз взорвалась от смеха, затем похлопала Фэнь Дай по голове:

— Как это может быть так быстро! Четвертая молодая госпожа слишком молода. Это нормально, не понимать таких вещей, — хотя она сказала это, в глубине души ее беспокоило то, сможет ли она забеременеть. Прошло так много лет. Когда Фэн Цзинь Юань ранее проявил свою благосклонность к ней, она была в состоянии родить только Фэнь Дай. Возможно ли, что в этот раз ее живот сработает так, как надо? Но если действительно не забеременеет — не говоря уже о продолжающихся жалобах Фэнь Дай — даже она с этим не смирится.

Сидя перед сценой, мать и дочь вели себя чрезвычайно высокомерно, в то время как на сцене Цзинь Чжэнь не могла сдержать слез, пока исполнитель продолжил свою игру. Она не знала, как долго ей нужно будет стоять на этой сцене. Вторая молодая госпожа так и не появилась, как она надеялась. На самом деле никто из усадьбы не пришел к цветущему саду. Она начала понимать, что была слишком импульсивна и слишком любопытна. Было невозможно, чтобы никто не заметил такую громкую пьесу, но остальные смогли притвориться, что ничего не происходит, так почему она бросилась сюда? В конце концов, ей все еще не хватало способностей.

Между тем, в это время, Фэн Юй Хэн была в своей аптеке, готовясь осмотреть ноги Сюань Тянь Мина.

Она уже смогла определить, что у него оскольчатые переломы, но ей придется подождать результатов рентгена, прежде чем она определит степень тяжести.

Ни у одной вещи в ее аптеке не было проблем со сроком годности. На самом деле даже лекарства, используемые для операции были такими. Ее скальпель не заржавеет, а ватные тампоны не высохнут. На ее операционном столе не появится и следа пыли. Тем не менее она все еще тщательно дезинфецировала скальпель и другие поверхности.

В первый день в этом мире она лечила ноги Сюань Тянь Мина. В то время она полагала, что все будет в порядке, однако, не думала, что ноги, прооперированные ею лично, будут снова поломаны руками военных из Цянь Чжоу. Как она могла смириться с этим?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 208. Сплетни о поместье окружной принцессы**

Kогдa Фэн Юй Хэн вышла из комнаты для xранения лекарств, Bан Чуань ждала ее снаружи. Увидев ее, она быстро пошла вперед. Но, собираясь заговорить, увидела порез на левом указательном пальце Фэн Юй Хэн. Несмотря на то что он был обработан, кожа вокруг была заметно красной и припухшей.

— Юная госпожа, как это произошло?

— Все нормально. Я случайно порезалась ножом, — во время дезинфекции скальпеля она задумалась и поранилась. Конечно, она не собиралась говорить Ван Чуань о такой позорной вещи. — Я уже обработала ранку. К завтрашнему дню пройдет.

Услышав, что это была просто небрежность, Ван Чуань немного успокоилась. Oна не хотела заставлять Фэн Юй Хэн снова беспокоиться, но, немного подумав, все же сказала:

— Императорская наложница в холодном дворце умерла, — у Сюань Tянь Мина во дворце имелось много глаз. Она не знала, с каких пор это началось, но все, от больших дел до маленьких, передавалось павильону Единого Благоденствия.

Смерть Бу Бай Пин не была слишком неожиданной. Калека, войдя в холодный дворец, не сможет долго продержаться. Однако она не знала, как будет действовать семья Бу. Нынешнее отношение императора к ним она все еще не могла понять.

— Внимательно следи за новостями, — сказала она Ван Чуань, а потом напомнила: — поместье Фэн тоже нужно держать под наблюдением. Как только Фэн Цзинь Юань пришлет письмо, я должна буду увидеть его содержимое.

— Эта слуга запомнила, — кивнула Ван Чуань.

В это время Цинь Шуан привела ко входу во внутренний двор какую-то служанку. Фэн Юй Хэн немедленно узнала ее. Она заботилась о Цзинь Чжэнь на пару с Мань Си. Она нахмурилась и спросила Ван Чуань:

— Сколько сейчас времени?

— Скоро полночь.

Пока она говорила это, Цинь Шуан и служанка приблизились к ним. Видя, что Фэн Юй Хэн тоже находится во дворе, она быстро поклонилась и сказала:

— Молодая госпожа еще не отдыхает? Изначально я хотела спросить Ван Чуань, что делать, но так как молодая госпожа тоже здесь, я позволю этой слуге сказать все молодой госпоже напрямую.

После этих слов служанка рядом с ней упала на колени перед Фэн Юй Хэн. Вся в соплях и слезах, она сказала:

— Я умоляю вторую молодую госпожу спасти наложницу-мать Цзинь Чжэнь! Я умоляю вторую юную госпожу спасти наложницу-мать Цзинь Чжэнь!

— Что случилось с наложницей-матерью? — спросила Ван Чуань за Фэн Юй Хэн. — Если что-то случилось, встань и говори, а не плачь.

Цинь Шуан помогла ей подняться, и служанка сказала:

— Сегодня вечером наложница-мать Хань пригласила в сад цветов актерскую труппу. Наложница-мать привела Мань Си, чтобы посмотреть представление, но они долго не возвращались и эта слуга, забеспокоившись, пошла искать их в цветочном саду. Но... но когда эта слуга пришла, наложница-мать Цзинь Чжэнь почему-то стояла на сцене, а исполнитель продолжал выступать. Четвертая молодая госпожа и наложница-мать Хань стояли внизу и ругали ее, а сестра Мань Си стояла с опущенной головой. Эта слуга не посмела подняться.

Цинь Шуан была очень удивлена, услышав это:

— Наложница-мать Хань смотрела пьесу, так почему наложница-мать поднялась на сцену?

Служанка покачала головой:

— Эта слуга не знает, но слышала слова четвертой молодой госпожи, которые были очень оскорбительны. Наложница-мать Цзинь Чжэнь однажды сказала, что только вторая молодая госпожа в состоянии защитить ее в этом поместье. Эта слуга ничего не могла поделать, поэтому я пришла просить вторую юную госпожу. Вторая молодая госпожа, пожалуйста, спасите наложницу-мать Цзинь Чжэнь.

Павильон Единого Благоденствия находился довольно далеко от цветочного сада, поэтому звуков пьесы не было слышно. Но она знала эту служанку и знала, что та не обманывает ее. Поэтому она кивнула и сказала Цинь Шуан:

— Иди с ней и скажи им, что мне нужно, чтобы Цзинь Чжэнь пришла сюда и помогла с вышивкой. Забери ее и Мань Си. Пусть останутся здесь, а завтра отправятся обратно.

Цинь Шуан быстро приняла приказ и ушла с той слугой.

Но случившееся в цветочном саду видела не только слуга Цзинь Чжэнь. Личная слуга Чэнь Юй, И Линь, тоже украдкой пришла взглянуть. Сейчас же она помогала Чэнь Юй вымыться и рассказывала ей о том, как Фэнь Дай и Хань Ши унизили Цзинь Чжэнь.

Чэнь Юй слушала ее и чувствовала себя вполне счастливой:

— Они прекрасно поработали. Цзинь Чжэнь когда-то была личной служанкой матери. И вместо того, чтобы как следует исполнять свои обязанности, она пошла соблазнять отца. Этот день заслужен ей по праву.

Она выглядело ужасно некрасиво, говоря это с выпученными глазами. И Линь, однако, добавила:

— Но служанка второй молодой госпожи уже забрала наложницу-мать Цзинь Чжэнь в павильон Единого Благоденствия прямо из-под носа четвертой молодой госпожи и наложницы-матери Хань. Хотя четвертая молодая госпожа не хотела отпускать ее, она только сказала несколько слов, но не посмела не отпустить ее.

Услышав о Фэн Юй Хэн, Чэнь Юй тут же вспомнила то, о чем Фэнь Дай рассказала ей днем.

Его высочество седьмой принц был ранен. Мало того, что Фэн Юй Хэн знала об этом, они провели тот день, когда он был ранен, вместе. Как она могла справиться с тем, что Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа были так близки?

Видя, что выражение лица Чэнь Юй становилось все более и более свирепым, И Линь испугалась и быстро напомнила ей:

— Молодая госпожа, не стоит так сердиться. Третий мастер семьи Чэнь уже сказал, что вы должны вести себя, как прежде. Будьте благоразумны, не ругайтесь с другими. Отбросьте обиду в своем сердце на мастера и старейшую госпожу. Что касается четвертой молодой госпожи, то у нее просто такой характер. Не нужно опускаться до ее уровня.

Чэнь Юй понимала все это, но на сердце у нее все еще было неуютно из-за Сюань Тянь Хуа. Она думала о том, что Фэн Юй Хэн провела время наедине с Сюань Тянь Хуа и позволила ему получить травму. Ей действительно хотелось узнать, что случилось в тот день. Как Сюань Тянь Хуа получил травму? Почему она не могла приблизиться к этому богоподобному человеку, как бы сильно ни старалась, а Фэн Юй Хэн смогла подобраться к нему так близко?

— Шлюха! — она яростно бросила медный таз перед собой, и вода выплеснулась на пол, заставив И Линь задрожать от страха. — Рано или поздно, я обязательно лично позабочусь о тебе.

В первую ночь после того, как Фэн Цзинь Юань покинул столицу, никто в поместье Фэн не спал. Кром Фэн Юй Хэн, которая высыпалась ради лечения ног Сюань Тянь Мина.

Рано утром следующего дня Цинь Шуан принесла завтрак Цзинь Чжэнь и Мань Си, которые остались на ночь в павильоне Единого Благоденствия. Она также сказала им:

— Молодая госпожа сказала, чтобы наложница-мать вернулась после завтрака. Наложница-мать Хань не должна сегодня создавать какие-либо проблемы вам.

— Я хочу увидеть вторую молодую госпожу. Могу я узнать, встала ли она? — спросила Цзинь Чжэнь Цинь Шуан.

— Она встала, но занята делами поместья принцессы округа, — кивнула Цинь Шуан. — Юная госпожа отдала приказ закрыть главные ворота для гостей на семь дней. Наложница–мать сможет вернуться через неделю.

Цзинь Чжэнь была озадачена, а Мань Си — смущена. Обе в унисон спросили:

— Почему ворота будут закрыты в течение семи дней?

Цинь Шуан не ответила.

И женщины не стали спрашивать снова. Они спокойно позавтракали и вернулись в поместье Фэн.

Без четверти восемь карета Сюань Тянь Мина въехала в поместье окружной принцессы прямо через главные ворота.

Ван Чуань и Фэн Юй Хэн лично поприветствовали его в поместье. Тогда же вход был закрыт для посетителей.

Фэн Юй Хэн привела Сюань Тянь Мина в свой собственный двор. Она даже не дала Сюань Тянь Мину поприветствовать Яо Ши:

— Я уже сказала матери, что буду лечить твои ноги. Нет необходимости идти приветствовать ее.

Сюань Тянь Мин почувствовал, что это нехорошо, и сказал Бай Цзэ:

— Отнеси ткань и украшения главной госпоже. Не забудь быть предупредительным и вежливым.

— Этот слуга понимает, — кивнул Бай Цзэ.

Сюань Тянь Мин объяснил Фэн Юй Хэн:

— Дворец только что получил еще два рулона дымчатого шифона. Мне удалось получить их от отца-императора, я собирался отдать их госпоже на занавески.

— Это редкость, которую другие не могут даже увидеть, но тебе удалось получить ее, просто попросив, — криво улыбнулась девушка. — Я благодарю тебя от имени моей матери, — сказав это, она затолкала его в хранилище лекарств и закрыла дверь. — От обследования и лечения до начальной реабилитации у нас семь дней. Я лично займусь твоей реабилитацией. Но есть кое-что, о чем я должна тебе рассказать. Начиная с обследования и до вправления костей, мне нужно будет обезболивать все твое тело. То есть ты будешь спать все это время. Ты нормально к этому отнесешься?

— Я уже мысленно настроился на это, — кивнул он. — Седьмой брат сказал мне, что он тоже спал, когда ты лечила его ногу.

— Это так. Неважно, кого я лечу, способ будет таким же, — видя, что он согласен, Фэн Юй Хэн больше не ждала. Она подтолкнула его в центр хранилища, а затем вытащила оборудование для капельницы.

Он видел такие вещи, когда она лечила принцессу Сян. Хотя он все еще считал их непривычными, он не был слишком шокирован.

Пока его глаза следили, как чрезвычайно тонкая игла была введена в один из его кровеносных сосудов, он собирался продолжить разговор с Фэн Юй Хэн, но вдруг без предупреждения его глаза закрылись, и он заснул.

В тот момент, когда обезболивающее подействовало, Фэн Юй Хэн забрала его в аптеку.

В следующие три дня Фэн Юй Хэн безвылазно просидела в хранилище лекарств. Ее почтение основательнице за нее выражала Цинь Шуан. Приходя, она говорила только то, что принцесса крайне занята в поместье и не может уйти. Когда все будет улажено, она обязательно лично посетит основательницу и извинится.

Как основательница могла обвинять Фэн Юй Хэн. На самом деле ритуал выражения почтения за последние несколько дней не всегда проводился во дворе Изящного Спокойствия, потому что Хань Ши провернула хитроумный трюк. Смотря пьесу, она посылала кого-нибудь пригласить основательницу.

В молодости основательница любила смотреть эти спектакли. Позднее, когда она стала старше, молодое поколение людей в усадьбе не приглашало эти труппы на выступления, а сама она на этом не настаивала. Теперь, когда Хань Ши приглашала ее, как она могла не пойти? Она приказывала слугам отнести ее в мягком кресле в цветущий сад.

С приходом основательницы, цветущий сад становился оживленным. Тот актер в конечном итоге стал жить в поместье и играл те пьесы, которые нравились мастерам, что обеспечило людям семьи Фэн несколько дней труднодоступной гармонии.

На четвертый день выпал легкий снег, поэтому выступать на открытой сцене было невозможно. Вместо этого они провели день, делая ремонт.

Фэнь Дай лично принесла сладкий суп Хань Ши, но та была обеспокоена и попыталась убедить дочь:

— Как насчет того, чтобы завтра прекратить смотреть пьесы? Мы наслаждались этим много дней. Что мы будем делать, если твой отец разозлится, когда вернется?

— Но тебе ведь нравится смотреть, не так ли? — беспомощно улыбнулась Фэнь Дай.

— Мне нравится, — Хань Ши кивнула, — но на протяжении многих лет я не имела права голоса в поместье. Как я могла смотреть спектакли?

— Именно поэтому нужно проявить силу воли! — сказала ей Фэнь Дай. — Чего тебе бояться? Бабушка тоже смотрит спектакли. Если что-нибудь случится, она, естественно, позаботится об этом. У тебя точно не будет неприятностей. Просто наслаждайся ими. Через некоторое время мы пригласим врача осмотреть тебя.

Услышав о враче, Хань Ши стала еще более нервничать:

— Что, если я не смогла забеременеть?

— Никаких если! — взгляд Фэнь Даи стал свирепым. — Ты обязана забеременеть, и это должен быть сын!

Хань Ши увидела, что Фэнь Дай в отчаянии. Она не знала, как утешить ее. На самом деле день, который она провела с Фэн Цзинь Юанем, пришелся на период после цикла. Доктор ранее сказал ей, что труднее всего забеременеть в течение этих нескольких дней; однако как она должна сказать об этом Фэнь Дай?

Пока они вдвоем размышляли, в комнату поспешно вошла служанка и поклонилась Фэнь Дай. Она тихо сказала:

— Докладываю четвертой молодой госпоже: последние несколько дней павильон Единого Благоденствия был закрыт для всех посетителей. Даже дочь первой жены семьи Бай, Бай Фу Жун, была отвергнута.

— Закрыл свои ворота для посетителей? — Фэн Фэнь Дай чувствовала, что это было чрезвычайно интересно. — Зачем она закрыла ворота? Она не собирается заботиться о своих многочисленных магазинах? — подумав немного, она поняла, что за последние несколько дней ни разу не видела, как Фэн Юй Хэн выходила, так что спросила: — Помимо этого, что еще ты нашла?

— Дочь первой жены семьи Бай была остановлена снаружи, но сегодня утром его высочество седьмой принц беспрепятственно вошел в поместье окружной принцессы.

— Его высочество седьмой принц? — глаза Фэнь Дай похолодели, а в ее голове появилась какая-то мысль.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 209. Расчетливое подстрекательство**

Выйдя из комнаты, Фэнь Дай бросилась прямо во двор Чэнь Юй. Когда она пришла, И Линь как раз отчитывала какую-то крепкую слугу. Увидев пришедшую Фэнь Дай, она быстро подошла поприветствовать ее:

— Почему пришла четвертая молодая госпожа? Эта слуга отдает дань уважения четвертой юной госпоже.

Фэнь Дай со злой улыбкой посмотрела на И Линь:

— Что ты говоришь? Раньше, когда я приxодила во двор старшей сестры, то боялась, что за моей спиной скажут, что я выслуживаюсь перед ней, дочерью первой жены. Теперь, однако, старшая сестра в том же положении, что и я, поэтому разве я не должна приходить чаще?

И Линь переменилась в лице, но не посмела опровергнуть ее. Были времена, когда Фэн Фэнь Дай производила впечатление бешеной собаки, кусавшей любого, кого она видела.

— O чем говорит четвертая молодая госпожа? Cтаршая молодая госпожа более чем счастлива, что вы пришли поболтать. Четвертая молодая госпожа, пожалуйста, входите!

И Линь привела Фэнь Дай в комнату Чэнь Юй. Чэнь Юй в это время сидела, в прострации уставившись на черные румяна на столе. Только после того, как эти двое вошли в комнату, она отреагировала, пораженная внезапным криком Фэнь Дай.

— О чем старшая сестра так глубоко задумалась?

Чэнь Юй посмотрела на Фэнь Дай и тут же вспомнила о Сюань Тянь Хуа. Ей действительно хотелось задать Фэнь Дай еще несколько вопросов на этот счет, но, когда она увидела предупреждающий взгляд И Линь, те так и не сорвались с ее губ. Вместо этого она мирно улыбнулась и сказала Фэнь Дай:

— Сегодня шел снег. Почему четвертая сестра не надела плащ, прежде чем выйти на улицу? Будь осторожнее, не простудись.

— Старшая сестра, тут такое произошло, а ты все еще можешь сидеть в своей комнате? — Фэнь Дай люто ненавидела Бодхисаттву Чэнь Юй. Взяв стул, она присела и уставилась на сестру.

Чэнь Юй была ошеломлена ее неосторожными словами:

— Что случилось?

— Mожет быть, старшая сестра не знает? — удивленно сказала Фэнь Дай.

И Линь нахмурилась и вмешалась:

— Сегодня шел снег, так что старшая молодая госпожа находилась внутри все это время. Она не выходила.

— Даже тогда слуги должны быть повсюду! — Фэнь Дай взглянула на И Линь и покачала головой: — Такая легкомысленная слуга, как ты можешь так заботиться о своем мастере?

Внутри И Линь поднимала голову ярость, но она не могла ничего сказать. В конце концов, Чэнь Юй больше не была дочерью первой жены. Это привело к тому, что ее слуги тоже были понижены в должности.

Чэнь Юй ничего не могла понять. Hо Фэнь Дай сказала, что что-то случилось, поэтому она не могла не спросить:

— Не обращай внимания на слуг. Что именно произошло?

Фэнь Дай придвинулась вплотную к Чэнь Юй, так, что их носы почти соприкасались. Чэнь Юй не привыкла к этому и собиралась отвернуться, но услышала, как Фэнь Дай сказала:

— Фэн Юй Хэн заперла его высочество седьмого принца в павильоне Единого Благоденствия. Он пробыл там уже много дней.

Служанка, которая пришла с Фэнь Дай, не могла не подумать про себя, что ее молодая госпожа действительно настоящий эксперт в обработке людей. Она же ей ясно сказала, что видела, как седьмой принц вошел в поместье окружной принцессы этим утром. А четвертая молодая госпожа изменила смысл ее слов на: его высочество седьмой принц уже пробыл в павильоне Единого Благоденствия много дней.

Однако эта ложь успешно заставила Чэнь Юй разозлиться. Она вскочила, сердито сверкнув глазами. Ее голос стал пронзительным, изменился:

— Что ты сказала?

Фэнь Дай подумала про себя, что ее реакция очень хороша, но добавила:

— В прошлый раз я рассказала старшей сестре о неясной ситуации, когда Фэн Юй Хэн и его высочество были вместе, и он был ранен, но старшая сестра не поверила. А что сейчас? Усадьба окружной принцессы закрыла свои ворота для посетителей на много дней. Даже дочь ремесленника Бай не могла войти, однако его высочество мог свободно входить и выходить. Ох, это не совсем правильно. Он вошел, но не вышел. Эти двое заперлись в поместье, но ты до сих пор не знаешь, чем они там занимаются!

— Это правда? — Фэн Чэнь Юй позеленела.

— Конечно, это правда!— Фэнь Дай толкнула служанку рядом с собой. — Разве это не то, что ты лично видела? Быстро скажи старшей сестре.

Эта служанка ничего не могла сделать. Стиснув зубы, она ответила:

— Эта слуга действительно лично видела, как его высочество седьмой принц вошел в павильон Единого Благоденствия, — однако она не сказала, в какой день он вошел. Если бы ей сказали связать такого неприкасаемого и богоподобного человека с четвертой юной госпожой, то — эта служанка чувствовала — ее в любой момент могла бы расколоть молния.

— Как такое могло произойти? — подсознательно пробормотала Чэнь Юй, ярость на ее лице становилась все более и более видимой.

Тем не менее Фэн Фэнь Дай продолжала подливать масла в огонь:

— Вторая сестра действительно слишком возмутительна. Хотя она не живет в поместье Фэн, она все еще дочь семьи Фэн. Она до сих пор не вышла замуж, но осмеливается на такое. Если бы это дошло до чужих ушей, то как мы смогли бы выходить в люди и смотреть им в глаза? Кроме того, если репутация поместья будет разрушена ею, то кто захочет обсуждать брак с нами?

Чэнь Юй чувствовала, как будто внутри нее что-то вот-вот лопнет. Ее не заботило то, можно ли будет обсуждать с кем-нибудь ее брак. Репутация значения не имела. В настоящее время ее разум был полностью занят тем, что Сюань Тянь Хуа находился в павильоне Единого Благоденствия.

Такой человек был заперт в собственном дворе Фэн Юй Хэн в течение многих дней. Фэн Юй Хэн, что именно она делала?

Фэнь Дай наблюдала, как лицо Чэнь Юй все сильнее и сильнее искажалось, и ее сердце наполнялось все большей радостью. Она не могла не добавить:

— Обе были дочерьми первой жены, но когда старшая сестра была дочерью первой жены, как хорошо ты относились к нам, сестрам. Вся семья была счастлива. В то время мать все еще была здесь...

— Хватит! — Чэнь Юй закрыла глаза. С большим трудом, ей едва удалось сдержаться и не взорваться перед Фэнь Дай. — Четвертая сестра, ты пришла, чтобы сказать мне это, зачем?

Фэнь Дай встала и сказала:

— Я просто не хочу, чтобы вторая сестра занималась грязными делами и разрушила всю усадьбу Фэн, поэтому я пришла к старшей сестре, чтобы что-нибудь придумать. Что нам с этим делать?

Фэнь Дай заметила, что состояние Чэнь Юй нестабильно, поэтому взяла эту обязанность на себя. Чэнь Юй была в ярости, все именно так, как она ожидала. Даже не задумываясь, Чэнь Юй сказала:

— У меня больше нет никакой возможности поддержать тебя, поэтому нам все равно нужно будет сказать бабушке.

Фэнь Дай кивнула:

— Тогда, старшая сестра, пойдем со мной во двор Изящного Спокойствия!

И Линь нахмурилась и слегка потянула Чэнь Юй за рукав. Та заколебалась. Она собиралась уходить, но остановилась. Подумав еще немного, она сказала:

— Сегодня шел снег, а у бабушки спина болит сильнее, когда холодает. Было бы лучше подождать до завтра, когда мы пойдем отдавать дань уважения. Давай не будем мешать ей сегодня.

— Так тоже замечательно, — Фэнь Дай не спорила с ней по поводу этой небольшой отсрочки. — Пока старшая сестра помнит об этом, это хорошо. Тогда Фэнь Дай вернется первой. Ах, старшая сестра, не беспокойся об этом слишком много. Даже Фэн Юй Хэн не посмеет сделать ничего лишнего средь бела дня.

Чэнь Юй только что немного успокоилась, но снова была на взводе. К счастью, Фэнь Дай быстро ушла, в противном случае, возможно, все могло бы измениться.

И Линь лично проводила Фэнь Дай со двора. Увидев ее уход, она поспешно прибежала назад и искренне посоветовала Чэнь Юй:

— Старшая молодая госпожа, вы не можете этого сделать! Неважно, правда ли то, что сказала четвертая молодая госпожа. Даже если правда, вы не можете беспокоить вторую молодую госпожу в это время. Подумайте об этом. Если ее накажут или если случится что-то еще, разве те два миллиона таэлей, что вы потратили, не пропадут впустую?

Чэнь Юй была шокирована. Только тогда она отреагировала. Два миллиона таэлей были ничем, но она понимала мысли И Линь. Если что-то случится с Фэн Юй Хэн, то кто вылечит ее?

— Ты совершенно права, — Чэнь Юй протяжно выдохнула, затем медленно села. — Я почти ослепла от гнева из-за этой девушки. Нельзя пересекаться с Фэн Юй Хэн, по крайней мере, пока мой вопрос не будет решен. Она должна вести себя как дочь первой жены семьи Фэн, и с ней ничего не может случиться.

Несмотря на то что она сказала это, яростное выражение ее лица таковым и осталось. При виде его сердце И Линь наполнилось страхом.

На следующий день в полдень снег прекратился, и все в поместье Фэн пошли во двор Изящного Спокойствия, чтобы отдать дань уважения.

Основательница уже аккуратно оделась и собиралась пойти в цветочный сад при поддержке бабушки Чжао. Увидев пришедших, она была немного ошеломлена.

— Что такое? Сегодня нет спектакля? Разве снег не перестал идти? Кажется, день будет довольно хороший, не должно быть слишком холодно, — она сказала это, посмотрев на улицу, а потом глянула в сторону Хань Ши — хотела, чтобы та что-то сказала. В конце концов, именно она пригласила труппу в поместье.

Хань Ши ничего не сказала. Вместо этого заговорила Ань Ши:

— Свекровь, это четвертая молодая госпожа сказала нам всем прийти сюда. Она сказала, что ей есть что сказать.

Основательница переменилась в лице, услышав это. Интуиция подсказывала ей, что Фэн Фэнь Дай не могла сказать ничего хорошего. Она боялась, что сегодняшнюю пьесу они так и не увидят.

Она взглянула на Фэнь Дай и попросила бабушку Чжао помочь ей усесться. Затем она сказала:

— Хорошо, вы все можете сесть, — и, глядя на Фэнь Дай, спросила: — В чем дело?

Фэнь Дай прочистила горло и посмотрела на Чэнь Юй, прежде чем сказать:

— Это старшая сестра должна сказать.

Чэнь Юй посмотрела на нее с любопытством:

— Четвертая сестра позвала нас во двор Изящного Спокойствия, почему ты хочешь, чтобы я заговорила?

Чему быть, того не миновать, но она не спорила с Чэнь Юй. Вместо этого она сказала:

— Последние несколько дней я не видела вторую сестру. Кажется, с тех пор, как отец покинул столицу, вторая сестра и не приходила, верно?

Основательница увидела, что та снова заговорила о Фэн Юй Хэн и с раздражением произнесла:

— Если что-то случилось, говори. Зачем придираться к мелочам?

— Как это может быть мелочью?— горестно вопросила Фэнь Дай — Внучке нужно рассказать бабушке о произошедшем со второй сестрой.

Услышав, что это было связано с Фэн Юй Хэн, все, кроме Хань Ши и Чэнь Юй, которые знали детали, нахмурились. Ань Ши знала, что Фэнь Дай собирается причинить неприятности, но из-за своего положения она действительно ничего не могла сказать. Вместо нее заговорила Сян Жун:

— Вторая сестра занята работой в своем поместье. Она посылала служанку каждый день, чтобы почтить бабушку. И посылает лекарства, которые нужны бабушке. Четвертая сестра, что именно ты хочешь сказать?

Услышав слова Сян Жун, Фэнь Дай рассердилась, но, немного подумав, снова изогнула губы в улыбке. Она посмотрела на Сян Жун, вдруг вспомнила о чем-то и сказала:

— Во время предыдущего банкета, разве третья сестра не получила одежду от его высочества седьмого принца? Я до сих пор это помню. Третья сестра была очень хороша в ней. Его высочество действительно предан третьей сестре.

Сян Жун не могла не покраснеть и опустила голову, услышав об этом.

Чэнь Юй скрежетнула зубами, увидев это.

— Его высочество седьмой принц именно такой человек. Его невозможно не любить. То, что третья сестра была обольщена, это то, что должно произойти. Но... — она посмотрела на Чэнь Юй и увидела, что у той все еще не было никакого намерения говорить. Беспомощная, она могла только продолжить сама — но независимо от того, насколько велик человек, он не может избежать злонамеренного соблазнения!

Сян Жун была потрясена:

— Четвертая сестра, что ты подразумеваешь под этим?

Фэнь Дай больше не собиралась заставлять людей гадать. Встав, она поклонилась основательнице и озвучила жалобу:

— Бабушка, поместье второй сестры было закрыто для посетителей в течение многих дней. Кто-то даже лично видел, как дочь первой жены семьи Бай не смогла войти; однако другой человек видел, как его высочество седьмой принц беспрепятственно вошел и вышел из поместья окружной принцессы. Кроме того, его высочество не вышел, после того, как зашел в последний раз. Прошло уже много дней!

— Что? — основательница была очень удивлена. — Ты сказала, что его высочество вошел в поместье окружной принцессы несколько дней назад и не вышел?

Фэнь Дай кивнула:

— Правильно. Служанка внучки видела это своими глазами. Старшая сестра тоже знает об этом.

Она думала, что Чэнь Юй кивнет, а затем будет жаловаться на Фэн Юй Хэн вместе с ней.

Но кто знал, что Чэнь Юй будет смотреть на нее, заметно смущенная? Невинно моргнув, она спросила:

— О чем говорит четвертая сестра, я никогда не слышала ни о чем подобном!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 210. Сколько стоит репутация?**

Фэн Фэнь Дай немедленно застыла. Oна с недоверием глядела на Чэнь Юй, так, как будто совершенно не узнавала ее.

Она выбрала Фэн Чэнь Юй для сотрудничества, рассчитывая на то, что та будет полностью сбита с толку из-за того, что это было связано с седьмым принцем.

Hо она не думала, что та полностью поменяет ситуацию, после того, как явно согласилась на это вчера! Mало того, что Фэн Чэнь Юй не жаловалась на Фэн Юй Xэн, она сказала еще несколько вещей основательнице:

— Вторая сестра — окружная принцесса, и она уже помолвлена с его высочеством девятым принцем. Она очень близка с принцами, и это то, что все знают. Даже если его высочество седьмой принц вошел и вышел из поместья окружной принцессы, это не такая уж и стоящая новость.

Основательница чувствовала, что Чэнь Юй стала гораздо более разумной и быстро одобрительно кивнула:

— Чэнь Юй права. Фэнь Дай, вместо того, чтобы тратить дни на саморазвитие, почему ты следишь за своей второй сестрой?

Фэнь Дай не могла обидеться на основательницу, сказавшую, что она сбилась с правильного пути. Вместо этого, она пристально наблюдала за Фэн Чэнь Юй, все еще помня тот раз, когда та намеренно прыгнула в воду на дворцовом банкете. Ясно было, что она сделала это, увидев, как он спас Сян Жун, и приревновав его к ней. Если она даже прыгнула в воду, то почему не возражала против отношений между Фэн Юй Хэн и седьмым принцем?

Фэнь Дай не могла понять.

— Вторая сестра всегда ответственно подходила к своей работе. Это было то, что похвалил даже император. У нее определенно есть свои причины, чтобы закрыть ворота своего поместья. Если бабушка беспокоится, мы можем послать кого-нибудь спросить, но четвертой сестре не стоит даже случайно говорить такие вещи, — Чэнь Юй имела глубоко праведный вид, и ее слова заставили всех присутствующих кивнуть.

Фэнь Дай сердито огляделась и возненавидела то, что живот Хань Ши не мог сразу же родить сына. Если Хань Ши станет главной женой поместья, а она — дочерью первой жены, то ее не смогли бы оттеснить эти люди!

— Прошло столько дней, а она ни разу не показалась. Я пришла, чтобы рассказать бабушке об этом ради и второй сестры тоже. Если ничего не случилось, то все в порядке. Даже если Фэнь Дай ошиблась из-за чрезмерной обеспокоенности по неправильным причинам я поклонюсь второй сестре и извинюсь за ошибку. Но если бы что-то действительно произошло, разве бабушка не отбросила бы жизнь второй сестры, несмотря на предупреждения Фэнь Дай? — чем больше Фэнь Дай говорила, тем больше чувствовала разумность своих доводов. Она встала и сделала пару шагов вперед: — Бабушка, независимо от того, правда это или нет, но его высочество вошел в поместье окружной принцессы и не вышел. Если кто-то снаружи видел это и распространил эту новость, то кто знает, что может случиться? Репутация второй сестры важна!

Эти слова заставили основательницу задуматься. Независимо от сказанного, если бы это действительно разошлось по столице, то репутации Фэн Юй Хэн пострадала бы. Более того, если седьмой принц действительно вошел в поместье окружной принцессы и не вышел, то знал ли об этом девятый принц или нет? Если он не знал, и если бы это стало известно…

Основательницу тряхнуло, нехорошее чувство закралось ей в сердце. Она посмотрела на Фэнь Дай, потом на остальных и надолго задумалась. Наконец, она сказала бабушке Чжао:

— Отправь двух быстрых слуг в павильон Единого Благоденствия. Они должны встретиться с А-Хэн.

Бабушка Чжао кивнула и взглянула на двух слуг неподалеку. Tе мгновенно выбежали на улицу.

Все молчали, пока сидели и ждали. Вот так прошло два часа. K тому времени, как те двое слуг вернулись, их десертные тарелки были совершенно пусты.

— Вы не видели вторую сестру? — Фэнь Дай была первой, задавшей вопрос.

Слуги не ответили. Соблюдая правила, они вошли в комнату и первым делом поклонились основательнице. Только тогда одна из них сказала:

— Эти слуги пошли к лунным вратам во дворе Ивы, чтобы добраться до павильона Единого Благоденствия, но были остановлены и не смогли войти. Это была главная служанка павильона Единого Благоденствия, Цинь Шуан, которая лично следила за входом. Она сказала, что вторая молодая госпожа должна позаботиться о важном деле, поэтому павильон Единого Благоденствия закрыл свои ворота и отказывает всем посетителям.

Услышав, что слуги не смогли даже войти, основательница пришла в замешательство. Она все больше и больше чувствовала, что что-то не так.

— Тогда вы спросили о его высочестве седьмом принце? Он в павильоне Единого Благоденствия?

Слуги покачали головами:

— Люди павильона Единого Благоденствия держали рот на замке и не говорили об этом. На все вопросы они только качали головами.

— Значит, вы просто так вернулись? Если вас не пустили, вы должны силой проникнуть внутрь! Просто скажите, что у вас приказ от старейшей госпожи. Они осмеливаются отказаться от намерений старейшей госпожи? — Хань Ши почувствовала, что нужно говорить за свою дочь, поэтому начала кричать на слуг: — Вы заботились о старейшей госпоже в течение многих лет. Как получилось, что вы даже не можете выполнить поручение?

Слуги даже не взглянули на Хань Ши. Вместо этого они посмотрели на основательницу и сказали:

— Эти слуги были некомпетентны. Старейшая госпожа, пожалуйста, назначьте наказание.

Бабушка Чжао быстро посоветовала:

— Старейшая госпожа, это не их вина. Служащие второй молодой госпожи связаны очень строгими правилами. Кроме того, вы должны знать характер второй молодой госпожи. Если она скажет, никого не пускать, то туда попасть даже муха не сможет.

Основательница, естественно, понимала это, поэтому она просто кивнула и промолчала.

Бабушка Чжао махнула слугам и позволила им удалиться. Затем она оглядела присутствующих и предложила основательнице:

— Эта старая слуга видит, что вы устали. Как насчет того, чтобы не ходить на пьесу сегодня? Достаточно просто молодых госпож и наложниц-матерей. Вы также сидите довольно долго, и ваша спина может не выдержать.

Основательница кивнула с усталым выражением лица, она явно не собиралась больше держать их здесь, сказав:

— Все в порядке. Вы все можете идти.

Фэнь Дай увидела, ее усилия не принесли желаемого результата, и ее сердце наполнилось обидой. Не смирившись с этим, она еще раз заговорила:

— Бабушка позволит второй сестре вести себя так дико и вызывающе? В будущем, когда она разрушит репутацию нашей семьи Фэн, бабушка, пожалуйста, не жалейте об этом.

— С кем ты разговариваешь? — основательница пришла в ярость. Она внезапно хлопнула рукой по столу, ее больше не беспокоила опасность растяжения спины. Подняв трость, она указала на Фэнь Дай и сказала: — Репутация семьи Фэн уже почти полностью загублена благодаря тебе. И ты все еще клевещешь на свою вторую сестру? Как у моей семьи Фэн может быть такой ребенок? Если ты чувствуешь, что не можешь продолжать жить в этом поместье, я не прочь отправить тебя в пригород. Или, возможно, я отправлю тебя в монастырь Всеобщей Терпимости, чтобы ты обдумала свои действия. Думаю, даже если бы твой отец сейчас вернулся, то он бы тоже одобрил.

Фэнь Дай потрясенно побледнела. В конце концов, она поняла, что зашла слишком далеко. Основательница все еще была самой уважаемой фигурой в этой семье. Даже если ее отец находился в поместье, то все равно должен был проявлять уважение к ней. Как она могла потерять контроль и сказать такое?

Она быстро поклонилась и поспешно сказала:

— Внучка признает свои ошибки. Внучка не собиралась так говорить. Бабушка, пожалуйста, простите, будьте снисходительны к Фэнь Дай, — ей совершенно нельзя было уезжать. Ей было всего десять лет. Если бы ее снова выгнали из поместья, ее жизнь была бы разрушена.

Руки основательницы дрожали, когда она указывала тростью на нее. Это была внучка, которую она не любила больше всего. Она всегда чувствовала, что характером та слишком похожа на Чэнь Ши. Но при отсутствии мозга, у нее с избытком имелись плохие намерения.

Но она все же не могла по-настоящему отправить Фэнь Дай в пригород. В конце концов, в этом поместье было слишком много поврежденных детей. Старший сын умер, старшая дочь стала пустышкой, так что остальные дети имели определенную ценность. Они абсолютно не могли ошибиться.

Подумав об этом, она снова почувствовала, что в павильоне Единого Благоденствия творилось что-то странное. Она не могла не заволноваться.

— У меня, естественно, есть некоторые планы на этот счет. Вы все можете быть свободны,— основательница, наконец, дала Фэнь Дай ответ.

Услышав это, Хань Ши и Фэнь Дай, наконец, перестали держаться за эту тему. Они обе поклонились, повернулись и ушли. Чэнь Юй тоже встала и поклонилась основательнице; однако она сказала:

— Чэнь Юй верит, что вторая сестра определенно не сделает ничего неуместного. Даже если бабушка вынуждена расследовать, пожалуйста, будьте более внимательны. В конце концов, репутация второй сестры важна. Даже если это для нашей усадьбы, лучше не позволять таким вещам гулять по столице.

Для Чэнь Юй было редкостью говорить такое от имени Фэн Юй Хэн. Кроме того, она казалась очень искренней. Основательница почувствовала облегчение и сказала:

— По крайней мере, ты ведешь себя по-сестрински. Если бы вы все были, как Фэнь Дай... Ах, мне не хочется даже говорить об этом.

— Бабушка, самое главное — позаботиться о вашем теле. Чэнь Юй покинет вас, — она больше ничего не сказала. Поклонившись, она вышла из зала.

Ань Ши и Сян Жун встали, но ничего не сказали. Они поклонились и быстро ушли.

В конце концов, осталась только Цзинь Чжэнь. Увидев, что все разошлись, она подошла к основательнице и опустилась на колени перед ее ногами. Потянувшись вперед, она начала массировать ее ступни.

Основательница больше всего любила массаж ног Цзинь Чжэнь, но она не забыла спросить ее:

— Почему бы тебе не пойти посмотреть пьесу вместе с ними?

Цзинь Чжэнь покачала головой:

— Эта наложница чувствует, что сопровождать старейшую госпожу лучше всего.

Основательница вспомнил тот случай, произошедший несколько дней назад, и спросила ее:

— Эта Хань Ши действительно настолько высокомерна?

Цзинь Чжэнь опустила голову и изобразила полное горя выражение лица, но ничего не сказала.

— Хм-пф! — основательница сердито фыркнула. Чем больше Цзинь Чжэнь была такой, тем больше она понимала, что так и есть. Она не могла не рассердиться: — Она действительно вообще не уважает правила и не смотрит на свое положение. Девица, взятая из борделя, осмелилась сравнить себя со слугой, выросшей в моем поместье Фэн? Цзинь Чжэнь, тебе не нужно бояться. В следующий раз, когда она тебя побеспокоит, расскажи мне. Я обязательно поддержу тебя.

Глаза Цзинь Чжэнь загорелись. Она ждала именно этих слов и быстро глубоко поклонилась основательнице, сказав со слезами на глазах:

— Цзинь Чжэнь благодарит старейшую госпожу за сочувствие.

Стоя в стороне, Мань Си слегка нахмурилась. Цзинь Чжэнь явно искала гору, на которую можно опереться, и это ставило ее в очень неудобное положение. Просто второй молодой госпожи и мастера ей было недостаточно. Она пошла выслуживаться перед основательницей. Что именно она делала?

Наконец, они также покинули двор Изящного Спокойствия. Мань Си не смогла утерпеть и прямо спросила Цзинь Чжэнь:

— Что ты делаешь, приближаясь так близко к старейшей госпоже? Если что-то случится, есть вторая молодая госпожа и мастер, которые поддержат тебя. Есть ли необходимость выслужиться перед ней?

Цзинь Чжэнь уставилась в землю. Не поднимая головы, она сказала:

— Муж уехал из столицы, а вторая молодая госпожа живет далеко. Нет никакой гарантии, что то, что случилось в прошлый раз, не повторится. Если вторая молодая госпожа не сможет вовремя прийти к нам на помощь, в присутствии старейшей госпожи, по крайней мере, мы не будем съедены остальными.

Когда она так сказала, Мань Си ничем не могла опровергнуть ее слова. Вспоминая, как над ними издевались Фэнь Дай и Хань Ши в цветочном саду, если бы основательница стояла рядом с ними, это было бы гораздо быстрее, чем посылать слугу в павильон Единого Благоденствия, чтобы сообщить второй молодой госпоже, а затем ждать их возвращения.

Думая так, она почувствовала, что Цзинь Чжэнь действует очень разумно. Поэтому она сказала:

— Это тоже правда. Ты довольно тщательно обдумала это, — когда она произнесла это, Цзинь Чжэнь никак не отреагировала.

Только после того, как все покинули двор Изящного Спокойствия, основательница с тревогой сказала бабушке Чжао:

— За павильоном А-Хэн нужно будет наблюдать. Не позволяй Фэнь Дай говорить об этом! Я не могу встать с кровати, так что пошли кого-нибудь взглянуть на происходящее еще раз. Во всяком случае придумай способ встретиться с ней. Если это действительно не сработает... просто скажи, что я заболела и попроси ее прийти, посмотреть.

Бабушка Чжао быстро согласилась и утешила основательницу:

— Не волнуйтесь. Вторая молодая госпожа — внимательный человек, который знает пределы того, что она может сказать. Она не сделает ничего неуместного.

— Я только на это и надеюсь!

Основательница посылала людей к Фэн Юй Хэн в течение двух дней. В последний день, когда павильон Единого Благоденствия отверг посетителей, Фэнь Дай, наконец, потеряла терпение.

С тех пор как она узнала, что павильон Единого Благоденствия будет закрыт на семь дней, она начала считать дни. Теперь, когда настал последний день, она определенно не могла позволить ему пройти мимо мирно. В противном случае, все ее усилия были потрачены впустую.

— Пей'эр, — она позвала свою личную служанку, — приготовься, пойдешь со мной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 211. Ты как подкрепление у обезьян!**

Услышав приказ Фэнь Дай, Пэй'эр была поражена:

— Куда четвертая молодая госпожа хочет пойти? Bыйти из поместья?

— Правильно, — Фэнь Дай кивнула.

— Hо... — слуга была немного обеспокоена, — если вы хотите выйти, сначала вы должны сказать что-нибудь старейшей госпоже.

На лице Фэнь Дай появилось раздражение:

— Cмогу ли я выйти, если скажу ей?

— Но если не скажете, вам точно не позволят уйти!

Слова служанки были ледяной водой, в которую бросили Фэнь Дай. Xотя Да Шунь была очень снисходительна к прогулкам девушек, но как представитель молодого поколения, если она хотела выйти, то должна была получить разрешение от старшей жены или старейшины. Кроме того, причина для отъезда из поместья должна была быть весьма веской. Например, сходить в магазин или погулять с другими молодыми госпожами. Если не было веских причин, то покинуть поместье было невозможно.

Фэнь Дай знала, что если она захочет покинуть поместье, то уж точно не сможет рассказать об этом основательнице. Кроме того у Хань Ши не было магазинов, чтобы ими управлять, она даже не могла найти достойную причину. Некоторое время она стояла на месте и кипела от гнева.

— Как насчет... улизнуть? — предложила Пей'эр. — Последние несколько дней выступления труппы не проводились. Если подумать, то они должны быть отосланы из усадьбы. Если молодая госпожа обязательно должна покинуть поместье, то это может быть возможным маршрутом, — Пей'эр всегда была самой полезной служанкой Фэн Фэнь Дай. Oна была очень воодушевлена и счастлива, особенно услышав, что у ее молодой госпожи появилась другая злая идея.

Услышав ее слова, Фэнь Дай почувствовала, что это хорошая идея, и немедленно направилась в сторону гостевого двора, где жила труппа.

Пей'эр быстро последовала за ней и напоминала ей время от времени:

— Юная госпожа, осторожнее. Охрана на входе может узнать.

— Не беспокойся, — Фэнь Дай шла очень быстро. Приближался полдень, и она боялась, что Фэн Юй Хэн выйдет из дома пораньше. Как только его высочество седьмой принц выйдет, она больше не сможет продолжать свою игру. — Ты уверена, что его высочество не уехал? — она волновалась и спросила Пэй'эр еще раз.

— Эта раба уверена, — Пей'эр кивнула. — За последние несколько дней я посылала людей присмотреть за павильоном Единого Благоденствия. Они продолжали наблюдать и за внутренним двором Ивы и за главным входом. Его высочество действительно не вышел.

— Исходя из этого, эти двое в поместье, по крайней мере, три дня, — Фэнь Дай становилась все более и более взволнованной. — Даже если и не было ничего серьезного, если бы слухи об этом распространились, то это стало бы довольно трудным для нее. Так что, если она окружная принцесса? Если ее репутация разрушится, то семья Фэн определенно не спустит ей это так легко, не говоря уже о том, сколько она уже будет страдать!

Двое прибыли в самый дальний гостевой двор, где жила театральная труппа. Из-за того что основательница пришла в ярость несколько дней назад, Хань Ши наслаждалась представлением всего один день, прежде чем она перестала идти против нее. В конце концов, Aнь Ши и Цзинь Чжэнь больше не ходили, а основательница так и не появилась, так что ей было бы неразумно сидеть одной в цветочном саду и смотреть спектакль.

Но труппа все равно не уехала, они продолжали жить во дворе.

Когда Фэнь Дай прибыла, несколько юных учеников стояли вместе и обсуждали что-то. Пей'эр откашлялась, войдя во двор, и дети сразу же разбежались, увидев пришедших людей. Затем они снова начали тренироваться.

Фэнь Дай взглянула на них и ничего не сказала, вместо этого направилась прямо в главную комнату. Однако у двери ее остановила молодая служанка:

— Зачем пришла четвертая молодая госпожа?

Фэнь Дай ошеломленно узнала личную слугу Хань Ши — Хэ Сян.

— Почему ты здесь? — спросила она ее, остановившись.

Хэ Сян немного обеспокоенно посмотрела на дверь. Выражение ее лица было нерешительным.

— Наложница-мать внутри? — немедленно среагировала Фэнь Дай. Должно быть, та действительно внутри, иначе, эта служанка бы здесь не появилась. — Что она здесь делает? — не дожидаясь ответа служанки, Фэнь Дай толкнула дверь.

Во главе комнаты сидела Хань Ши. В одной руке она держала чашку чая, а в другой — платок и хихикала. Перед ней выступал тот самый очаровательный исполнитель.

Внезапное появление Фэнь Дай напугало обоих. Хань Ши внезапно встала, ее руки так дрожали, что, несмотря на то, что чашка не упала, напиток все же разлился.

— Четвертая молодая госпожа? — она увидела, что лицо Фэнь Дай было наполнено гневом, и ее сердце начало наполняться опасением. Но она все еще поддерживала улыбку на лице, говоря: — Почему ты пришла?

— Если бы я не пришла, то, боюсь, что бабушка больше не будет расследовать дело Фэн Юй Хэн и вместо этого обратит внимание на наш двор, — Фэнь Дай сердито оттолкнула исполнителя, сказав ему: — Проваливай! — затем она протянула руку и схватила Хань Ши: — Возвращайся в свой двор. Если я увижу, что ты идешь в этом направлении, то не вини меня за то, что я забуду об отношениях между матерью и дочерью. Кроме того, — она указала на актера, — вы, ребята, немедленно собираете свои вещи. Сегодня вы покинете поместье Фэн.

— Это... — актер посмотрел на Хань Ши с надеждой в глазах. В холодные зимние дни, небольшая труппа, как у них, надеялась, что сможет найти большую семью, чтобы принимать их каждый день. Это было бы намного лучше, чем бороться на холодных улицах.

Хань Ши тоже попыталась возразить Фэнь Дай:

— Pазве это не ты сказала мне не ходить в цветочный сад? Эта труппа была приглашена, но не может выступать. Сколько это будет стоить? Что плохого в том, что я пришла сюда посмотреть спектакль? Стоит ли отсылать этих людей?

В это время Пэй'эр наклониась к уху Фэн Дай и прошептала:

— Подержите их рядом. Возможно, есть шанс использовать их в будущем.

Только тогда Фэнь Дай вспомнила причину, по которой она пришла сегодня. Свирепо глядя на Хань Ши, она сказала:

— Думаю, они могут остаться еще на несколько дней, но есть кое-что, что они должны сделать для меня…

Фэн Фэнь Дай переоделась в какую-то одежду-реквизит, чтобы покинуть поместье вместе с труппой. Им не хватало реквизита и нужно было выйти и приобрести его — такова была официальная причина их ухода.

Но, покинув поместье, она, повернув за угол, ушла от тех двух таккеров, с которыми вышла. Потянув Пей'эр за собой, она пошла к августейшему дворцу.

Только когда они прибыли ко входу в августейший дворец, шокированная Пэй'эр поняла цель этой вылазки. Она не могла не испугаться.

Ее молодая госпожа была слишком смелой!

— Юная госпожа, возможно, это... неуместно, верно? — независимо от того, насколько эта слуга любила возиться со своим мастером и причинять неприятности в поместье, когда она стояла перед августейшим дворцом, где обитало божество, которому нельзя было бросать вызов, ее ноги начали дрожать.

Но Фэнь Дай была смела и даже чуточку возбуждена:

— Здесь нет ничего неуместного. Пойдем со мной! — она смело пошла вперед и хотела ворваться в августейший дворец.

К сожалению, как только она ступила на лестницу, ее остановила императорский страж. Выставив копье, он громко сказал:

— Стоять!

Фэнь Дай была шокирована, но ее лицо оставалось спокойным, она громко произнесла:

— Я четвертая молодая госпожа семьи Фэн, и у меня есть дело, которое необходимо сообщить его высочеству августейшему принцу.

— Его высочество не принимает гостей! — откровенно и не стесняясь в выражениях ответил стражник. Он сказал только это, а затем закрыл рот.

Фэнь Дай топнула ногой:

— Ты не понял, что я сказала? Я четвертая молодая госпожа семьи Фэн! Семья Фэн! Это семья Фэн, которая помолвлена с твоим дворцом. Mы все родственники, и мне нужно кое-что сообщить. Как он может не встретиться со мной?

Стражники покачали головами:

— Кроме второй молодой госпожи семьи Фэн, которая может свободно войти во дворец, никто другой не имеет права встречаться с его высочеством. Юная госпожа, пожалуйста, вернитесь!

Видя, что они были так решительны, Фэн Фэнь Дай подумала немного и больше не стала тратить на них слова. Подняв голову, она закричала во все горло в сторону дворца:

— Ваше высочество! Что-то случилось с вашей будущей принцессой, и вам все равно? Что-то случилось в поместье окружной принцессы, и вам, правда, все равно?

Она кричала некоторое время, а затем, наконец, из ворот вышла дама. Фэнь Дай увидела, что это был кто-то ей знакомый:

— Госпожа Чжоу! Вы госпожа Чжоу?

Пожилая дама вышла вперед и подняла руку, стражники опустили копья.

Фэнь Дай собиралась пройти через ворота, но ее остановила госпожа Чжоу:

— Ты сказала, что ты четвертая молодая госпожа семьи Фэн?

— Так и есть, — Фэнь Дай кивнула. — Я действительно четвертая молодая госпожа семьи Фэн. Меня зовут Фэн Фэнь Дай. Мы встретились летом, когда госпожа приехала в поместье Фэн, чтобы доставить обручальные подарки.

Госпожа Чжоу подняла глаза, чтобы посмотреть на Фэнь Дай, но улыбнулась и покачала головой:

— В поместье Фэн множество людей. Может, я и приезжала, но не могу вспомнить, кто есть кто. Более того, я приехала в тот день, чтобы вручить подарки второй молодой госпоже Фэн. Почему я должна помнить тебя, четвертую юную госпожу? — она сказала это, осматривая Фэнь Дай с ног до головы, и покачала головой: — Премьер-министр Фэн –стандартный чиновник первого ранга нынешнего двора. Как его дочь могла одеться артисткой? Ты же не ложно утверждаешь, что связана с чиновником?

— Как такое могло случиться! — Фэнь Дай начала раздражаться. — Я действительно четвертая молодая госпожа семьи Фэн. Как госпожа может не помнить?.. Эта одежда... Ах, это потому, что я спешила покинуть поместье, чтобы передать нечто срочное его высочеству. Я могла одеться только так. Госпожа, не сомневайтесь в моей личности. Его высочество, естественно, узнает меня.

— Его высочество не принимает гостей, — сказала ей госпожа Чжоу. — Очень немногие могут прийти в августейший дворец без предварительного предупреждения. Вторая молодая госпожа семьи Фэн, естественно, одна из них, но не ты. Пожалуйста, вернись.

После того, как госпожа Чжоу закончила говорить, она собиралась развернуться и вернуться внутрь. Фэнь Дай вышла из себя и поспешила сказать:

— Фэн Юй Хэн и его высочество седьмой принц находятся внутри павильона Единого Благоденствия в течение многих дней. Его высочество девятый принц не возражает? Ворота в поместье окружной принцессы плотно закрыты, так, что даже муха не смогла бы пролететь. Госпожа, скажите мне, что эти двое могут делать? Его высочество такой почитаемый человек, как его могли так обидеть?

Госпожа Чжоу обернулась и нахмурилась в сторону Фэнь Дай. Она всегда понимала сражения между дочерьми первой жены и дочерьми наложниц в больших семьях, но никогда не думала, что дети семьи Фэн будут настолько порочными. Они могли даже придумывать такие истории.

— Юная госпожа, ты должна хорошенько подумать, прежде чем говорить подобное! — она говорила с холодным выражением лица, ее голос был наполнен гневом.

Фэнь Дай, однако, продолжила:

— Я тщательно думала об этом в течение многих дней. Я не могла больше терпеть. Я больше не могла игнорировать свою совесть. Если бы я не сказала об этом его высочеству девятому принцу, как бы он себя чувствовал? Я не могу позволить другим говорить плохо о его высочестве за его спиной.

Госпожа Чжоу криво улыбнулась:

— В таком случае я поблагодарю юную госпожу от имени его высочества. Но юная госпожа, есть ли доказательства этой истории о второй молодой госпоже семьи Фэн и его высочестве седьмом принце? — ее слова ясно дали понять, что она не признает Фэнь Дай в качестве члена семьи Фэн. Дальше она спросила: — Даже если они есть, то какая от этого польза?

У Фэнь Дай на лице было выражение строгой праведности:

— Нет никакой пользы. На самом деле есть вероятность, что я буду страдать вместе со второй сестрой. Но я не могу привыкнуть к тому, что его высочество девятый принц обманут другими. Фэн Юй Хэн была в состоянии сделать такую презренную вещь, так что я должна быть готова разоблачить ее. Госпожа, я делаю все это ради его высочества.

Госпожа Чжоу подумала про себя: - "Какая же польза его высочеству от этого?" Затем она посмотрела на Фэнь Дай. Ей действительно не хотелось позволять ей продолжать кричать перед входом во дворец. Поэтому она вышла вперед и сообщила страже:

— Иди, подготовь карету. Я поеду в поместье Фэн с этой юной госпожой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 212. Вы двое просто одинаковые!**

Когда госпожа Чжоу прибыла, стражник поместья Фэн объяснял домоправителю Xэ Чжуну:

— Oни действительно были одеты как артисты. Этот внимательно посмотрел на ниx.

Tот сердито топнул ногами:

— Идиот! Какой смысл смотреть только на одежду? Ты не узнаешь лица что ли? Четвертая молодая госпожа так долго отсутствует, и все еще не вернулась. Кто сможет пережить расследование старейшей госпожи?

Хэ Чжун с горечью осознавал, что четвертая молодая госпожа нарядилась артисткой и покинула поместье. Она была замечена старшей молодой госпожой, которая гуляла во дворе. Хотя та не совсем ясно все видела, четвертая молодая госпожа сейчас не в усадьбе. Старшая молодая госпожа уже ушла, чтобы сообщить основательнице, разве это может закончиться хорошо?

Пока он лихорадочно нарезал круги, обруганный стражник повернул голову и случайно увидел остановившуюся перед входом в поместье карету. Из нее вышли две женщины, одна из которых была ему хорошо знакома. Если присмотреться, то кто еще это мог быть кроме четвертой молодой госпожи семьи Фэн?

— Четвертая молодая госпожа вернулась! Домоправитель, смотрите. Это же она? Или нет?

Хэ Чжун посмотрел в ту сторону, и, конечно, узнал Фэн Фэнь Дай, вышедшую из кареты в одежде артиста. Рядом с ней была дама с ненормальной аурой. Это заставило Хэ Чжуна ужасно испугаться! Он был домоправителем, так что отлично узнавал людей. С тех пор как госпожа Чжоу приехала в поместье Фэн, чтобы доставить подарки на помолвку, он со всей тщательностью запомнил, как она выглядела. Он никогда не думал, что госпожа Чжоу снова появится. Кроме того, приедет вместе с четвертой молодой госпожой!

Сначала он вздохнул с облегчением — Фэнь Дай вернулась в поместье, но прежде чем он сумел полностью расслабиться, госпожа Чжоу снова заставила его напрячься.

Он быстро пошел вперед и поклонился госпоже Чжоу:

— Этот скромный отдает дань уважения госпоже.

Госпожа Чжоу взглянула на Хэ Чжуна и указала на Фэн Фэнь Дай, сказав:

— Эта девушка говорит, что она четвертая молодая госпожа семьи Фэн. Ты узнаешь ее?

Хэ Чжун посмотрел на Фэнь Дай и кивнул:

— Отвечаю госпоже: это действительно четвертая молодая госпожа. Все правильно.

Госпожа Чжоу холодно фыркнула:

— Люди семьи Фэн действительно интригуют. Когда молодые госпожи других семей скучают и выходят погулять, то делают все возможное, чтобы хорошо выглядеть. Mолодые госпожи семьи Фэн, однако, выходят вот так. Это действительно странно. Теперь, когда премьер-министра Фэн нет в столице, кто главный в этом доме? — спросила она, заходя в поместье.

Он быстро последовал за ней и покорно ответил:

— Старейшая госпожа. Госпожа, пожалуйста, следуйте за этим скромным, чтобы присесть в главном зале. Этот скромный пошлет кого-нибудь пригласить старейшую госпожу.

Госпожа Чжоу ничего не сказала и последовала за Хэ Чжуном в сторону главного зала двора Пионов. Стражник, шедший позади них, направился во двор Изящного Спокойствия.

Когда они прибыли во двор Пионов, Фэнь Дай тихо спросила служанку:

— Вторая сестра пришла сегодня в поместье?

Эта служанка покачала головой:

— Отвечаю четвертой молодой госпоже, она не приходила.

Фэнь Дай взволнованно изогнула уголки губ и махнула рукой:

— Ты можешь идти. — Фэн Юй Хэн до сих пор не вышла. Это была действительно хорошая новость.

Госпожа Чжоу села прямо в гостевое кресло, а слуга принесла ей высококачественного чая. Хэ Чжун также приказал поставить в центре зала жаровню. Затем он объяснил госпоже Чжоу:

— Спина старейшей госпожи в последние несколько дней слишком сильно болит, так что ее движения немного медленные. Мы побеспокоим госпожу небольшим ожиданием.

Госпожа Чжоу кивнула:

— Я не спешу.

Однако даже если она не спешила, спешила основательница. В течение последних нескольких дней она волновалась по поводу Фэн Юй Хэн. Теперь, в критический момент, из августейшего дворца лично приехала госпожа Чжоу. Это заставило ее подумать о плохом, несмотря ни на что.

Сидя в своем кресле, пока ее несли ко двору Пионов, она спросила бабушку Чжао:

— Скажи, госпожа Чжоу не должна же осуждать нас, верно? A-Хэн и его высочество седьмой принц действительно…

— Как такое возможно? — бабушка Чжао не верила, что всегда внимательная Фэн Юй Хэн способна на это. Затем она добавила: — Даже если вы не верите во вторую молодую госпожу, вы должны верить в его высочество седьмого принца, верно? Как такой человек мог сделать что-то подобное? Если бы такая сплетня распространилась по городу, то возможно, никто просто не поверил бы в нее.

— Это правда, — основательница почувствовала, что слова бабушки Чжао очень логичны. Женщина подумала о Сюань Тянь Хуа и начала успокаиваться, но ее все еще беспокоила приехавшая госпожа Чжоу: — Зачем она приехала в наше поместье? — она задала этот вопрос, глядя на Чэнь Юй, только вспомнив, что когда слуга пришел сообщить о прибытии госпожи Чжоу, та вошла в ее двор. У нее даже не было шанса поговорить с ней, так поспешно она переодевалась. — Чэнь Юй, — наконец, найдя возможность, она обратилась к внучке: — у тебя есть что-то, что ты хотела мне сказать?

Чэнь Юй изначально отправилась к основательнице, чтобы сообщить о том, что Фэнь Дай покинула поместье. Теперь она с обеспокоенным выражением сказала:

— Внучка гуляла сегодня и просто случайно зашла в тот двор. Там я увидела трех человек, готовящихся покинуть поместье. Они были в одеждах исполнителей и сказали, что им не хватает реквизита для их пьесы, поэтому они собирались купить нужное. Hо одна из тех троих очень напоминала четвертую сестру. Внучка была озадачена, но они ушли в спешке, и гнаться за ними было неудобно. После эта внучка пришла во двор четвертой сестры и увидела, что ее там нет. Только тогда я пришла сказать бабушке. Четвертая сестра рассказала бабушке перед уходом? Если нет, надеюсь, ничего не случилось!

— Фэнь Дай покинула поместье? — ее глаза загорелись. — Почему я не знала?

Стражник, который следовал за ними, наконец, нашел возможность высказаться:

— Отвечаю старейшей госпоже, четвертая молодая госпожа действительно покинула поместье с группой артистов.

— Как неприятно! — основательница пришла в ярость. — Как ты справляешься со своей работой? Четвертая молодая госпожа покинула поместье в таком виде, почему ты не остановил ее?

Стражник бухнулся на колени, но основательница спешила на встречу с госпожой Чжоу. Как они могли остановиться? Опустившись на колени, он увидел, что мастер не стала его дожидаться, поэтому быстро встал, подбежал к основательнице и поспешно сказал:

— Во всем виноват этот слуга, я был невнимателен. Старейшая госпожа, пожалуйста, не наказывайте. В то время четвертая молодая госпожа была одета точно так же, как и другие артисты, этот слуга действительно не узнал ее!

В это время Чэнь Юй успокоилась и тщательно обдумала этот вопрос. Затем, поняв ситуацию, не могла не сказать:

— Бабушка, сейчас, когда эта внучка оказалась во дворе Изящного Спокойствия, этот стражник тоже пришел к вам. Внучка видела, как он сказал служанке двора Изящного Спокойствия, что приехала госпожа Чжоу.

— Да, — стражник кивнул, — старшая молодая госпожа права. Этот слуга и домоправитель Хэ вместе встретили госпожу Чжоу у поместья, также... госпожа Чжоу приехала вместе с четвертой молодой госпожой.

— Что? — основательница была ошеломлена. — Почему Фэнь Дай была вместе с госпожой Чжоу? — Чем больше она слышала, тем больше торопила людей, несущих ее: — Быстрее, идите немного быстрее. Мы совершенно не можем позволить этой благородной даме ждать слишком долго.

Слуги, несущие ее, прибавили шагу. Госпожа Чжоу успела выпить только полчашки чая, как основательница уже прибыла во двор Пионов.

Фэнь Дай стояла у входа. Увидев основательницу, она быстро пошла встретить ее. Но прежде чем она успела заговорить, пожилая женщина подняла трость и ударила ее по спине. Этот удар заставил Фэнь Дай вскрикнуть от боли.

— И ты все еще способна кричать! — основательница дрожала от гнева, но не смела быть слишком громкой, боясь, что госпожа Чжоу внутри что-то услышит. Она могла только понизить голос и выговорить: — Это ты пригласила госпожу Чжоу в поместье? Да что у тебя за сердце в столь юном возрасте?

Фэнь Дай прослезилась от боли и закричала на основательницу:

— Это доброе сердце! Я беспокоюсь, что что-то случилось со второй сестрой, и что августейший дворец возложит вину на семью Фэн. Бабушка, вы не можете всегда быть столь предвзяты по отношению ко второй сестре и совсем не заботиться о том, выживут ли другие сестры или умрут!

Она сказала это, глядя на Чэнь Юй, надеясь, что та поддержит ее. Но Чэнь Юй сделала вид, что не поняла ее умоляющего взгляда, вместо этого сказав:

— Четвертая сестра, ты действовала слишком опрометчиво.

На самом деле Чэнь Юй до смерти ненавидела Фэн Фэнь Дай.

При нормальных обстоятельствах она бы определенно работала вместе с ней, чтобы уничтожить Фэн Юй Хэн, но сейчас она действительно боялась, что что-то пойдет не так. Только если Фэн Юй Хэн будет мирно жить своей жизнью, ее вопрос будет благополучно решен. Если что-то случится с ней, то что ей делать? Фэн Фэнь Дай не захотела атаковать раньше или позже, вместо этого она выбрала этот критический момент. Как она могла не быть в ярости?

— Бабушка, мы должны поспешить, — Чэнь Юй беспомощно напомнила основательнице, что не стоит заставлять госпожу Чжоу ждать.

Основательница быстро подняла руку, и слуги продолжили нести ее.

Прибыв в главный зал двора Пионов и увидев госпожу Чжоу, сидящую на месте гостя, основательница запаниковала и встала из своего кресла при поддержке бабушки Чжао. Она могла сидеть прямо, но сгибаться ей было чрезвычайно трудно, это было очень хорошо видно со стороны, когда основательница попыталась поклониться гостье.

Госпожа Чжоу заметила, что основательница Фэн не притворяется, и махнула рукой:

— У старейшей госпожи хроническая болезнь, так что нет необходимости в такой любезности. Давайте присядем.

— Большое спасибо госпоже, — основательница была явно ей благодарна. С помощью бабушки Чжао она села во главу зала, но не забыла спросить о важных вопросах: — Могу ли я узнать, есть ли причина, по которой госпожа приехала в гости?

Госпожа Чжоу взглянула на Фэн Фэнь Дай, которая вернулась в главный зал вместе с основательницей Фэн. Заметно смущенная, она сказала:

— Разве это не семья Фэн послала четвертую молодую госпожу в августейший дворец, чтобы пригласить эту старую?

Фэн Фэнь Дай задрожала. Эти слова сказали ей, что госпожа Чжоу была такой же, как и Фэн Юй Хэн.

Но ее визит в августейший дворец был правдой, и она пошла туда тайно. Сейчас, когда ее поставили перед основательницей, ей нечего было сказать.

Видя, как Фэнь Дай молча опустила голову, основательница тростью яростно стукнула в пол, громко рявкнув:

— На колени!

Фэнь Дай упала на колени, но продолжила говорить о вопросе, связанном с павильоном Единого Благоденствия, не желая отпускать его:

— Бабушка, Фэнь Дай сделала это ради блага второй сестры. Если бы об этом августейший дворец узнал от кого-то постороннего, то ситуация стала бы критической!

Госпожа Чжоу смотрела на четвертую молодую госпожу семьи Фэн, и ее взгляд наполнялся все большим и большим презрением. Раньше она знала только о крайне возмутительной матери и слышала, что старшая дочь не из тех, с кем легко справиться. Теперь она увидела, что поместье Фэн действительно было логовом волков. Даже десятилетняя девочка искусна в интригах. Их будущей августейшей принцессе действительно трудно жилось!

— Старейшая госпожа, о чем именно вы говорите? Не могли бы вы прояснить этой старой ситуацию? Звучит так, будто это связано с нашей будущей принцессой!

— Это... — услышав вопросы госпожи Чжоу, основательница некоторое время не знала, как ответить.

Фэнь Дай ответила первой:

— Это то, о чем я говорила вам у входа во дворец! Вторая сестра и его высочество седьмой принц вместе в течение многих дней жили в павильоне Единого Благоденствия, его высочество так и не вышел.

— Фэнь Дай! — сердце основательницы рухнуло в пятки. Эта девушка на самом деле была настолько смелой, что сообщила об этом в августейший дворец. Она что, решила, что поместье Фэн было слишком мирным, и захотела создать проблемы? — Прекрати нести чушь!

— Это не бред! — Фэнь Дай решительно настаивала на этом. — Многие видели это. Как могла Фэнь Дай осмелиться говорить глупости?

— Госпожа Чжоу, — основательница быстро пустилась в объяснения: — этот маленький ребенок неразумен. Пожалуйста, не слушайте ее болтовню. Я обязательно накажу ее позже. Если этого недостаточно, мы можем выслать ее из поместья Фэн. Я не позволю ей разрушить репутацию А-Хэн.

— Ваша семья Фэн бросает тень на репутацию принцессы! — госпожа Чжоу внезапно пришла в ярость и хлопнула рукой по столу так, что чайный сервиз на столе слегка подпрыгнул. — Принцесса в своем поместье лечит ноги его высочества августейшего принца. Его высочество седьмой принц остался в поместье окружной принцессы, получив сообщение от его величества. Как так вышло, что дойдя до семьи Фэн, это превратилось в любовный роман его высочества седьмого принца и августейшей принцессы?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 213. Как такое могло произойти?**

Tроcть основательницы с громким стуком упала на пол.

Чэнь Юй вздохнула с облегчением:

— Я говорила это раньше. Вторая сестра — не такой человек.

— Это... это было намерением его величества императора? — основательница ошеломленно уставилась прямо на госпожу Чжоу.

Фэнь Дай тоже была ошеломлена и неосознанно спросила:

— Как… Как это возможно?

— Xм-м? — госпожа Чжоу смотрела на нее холодными глазами. — Четвертая молодая госпожа, что означают эти слова? Может быть, вы действительно верили, что будет лучше, если все будет так, как вы сказали? Старейшая госпожа Фэн, что за сердца у молодых госпож вашего поместья?

Основательница не знала ответа на этот вопрос. Да даже если бы знала, то не посмела бы сказать госпоже Чжоу, поэтому она могла только извиниться:

— Это все недоразумение, недоразумение. Госпожа, пожалуйста, простите меня! — сказав это, она посмотрела на Фэнь Дай: — Почему ты до сих пор не попросила прощения у госпожи Чжоу!

Фэнь Дай уже поняла, что боится того, как с ней будут обращаться другие, но не знала, насколько стотт беспокоиться об этом. Фэн Юй Хэн всегда относилась к ней как к неразумному маленькому ребенку. Именно ей не хватало самых элементарных аналитических способностей, но у нее было ревнивое сердце, и она любила доставлять неприятности. Только из-за этого и возникла такая запутанная ситуация.

Она склонилась перед госпожой Чжоу:

— Фэнь Дай была неправа. Фэнь Дай причинила неприятности второй сестре, — хотя ее сердце все еще не хотело принимать это, но ее внимание уже было привлечено к Сюань Тянь Мину, который лечил ноги в павильоне Eдиного Благоденствия: — Могу я спросить, ноги его высочества девятого принца были успешно вылечены?

Оная вопросительно смотрела на госпожу Чжоу, полными ожиданий глазами. Ее взгляд был наполнен нескрываемой заботой, из-за чего выражение лица этой высокородной дамы стало еще мрачнее.

— Закрой свой рот! — основательнице безумно хотелось придушить Фэнь Дай насмерть, но здесь была госпожа Чжоу, поэтому она не могла выйти за рамки. Какое-то время она испытывала такую злость, что не делала того, что должна была сделать.

Вместо этого ей напомнила бабушка Чжао, стоявшая рядом:

— Старейшая госпожа, прошло несколько дней с тех пор, как его высочество приехал лечить ноги. Как насчет того, чтобы пойти с госпожой Чжоу и посмотреть?

— Да, да, да, — согласилась основательница, — госпожа Чжоу, как насчет того, чтобы вместе пойти в павильон Единого Благоденствия и взглянуть самим? Я действительно не знала, что его высочество девятый принц находился в павильоне Единого Благоденствия все это время, в противном случае я пошла бы отдать дань уважения намного раньше.

Госпожа Чжоу глубоко вздохнула:

— Забудьте об этом. Мы не сказали вам, потому что боялись, что вовлечем слишком много людей. Травмам нужен отдых, а принцессе — спокойная обстановка, чтобы заниматься медициной. Вот почему его величество послал его высочество Чистосердечного принца составить им компанию. Вы обесценили усилия его величества, — сказав это, она посмотрела на Фэнь Дай и продолжила: — Старейшая госпожа Фэн, необоснованное предположение четвертой молодой госпожи поместья, возможно, запятнало репутацию его высочества и принцессы. Эта старая вернется и позаботится о слухах снаружи, и, я надеюсь, семья Фэн сможет должным образом успокоить эмоции четвертой молодой госпожи. Было бы лучше не позволять ей причинять еще больше неприятностей.

— Определенно, определенно, — основательница быстро согласилась с ее словами, затем приказала слугам: — Быстро идите в павильон Единого Благоденствия, — подумав еще немного, она добавила: — Идите через главный вход. Просто скажите, что пришла госпожа Чжоу из августейшего дворца!

Госпожа Чжоу больше ничего не сказала. Встав, она вышла из зала. Основательница утерла пот и с помощью слуг вернулась в свой паланкин, чтобы последовать за ней.

Фэнь Дай и Чэнь Юй ушли с ними. Фэнь Дай, казалось, с нетерпением ждала этого. Хотя ее попытка навредить Фэн Юй Хэн провалилась, она чувствовала, что из-за ее неудачи произошло что-то хорошее — она могла увидеть Сюань Тянь Мина. Для нее это было хорошо.

Группа прибыла ко входу в поместье окружной принцессы, и страж павильона Единого Благоденствия немедленно убежал доложить. Они получили приказ держать ворота закрытыми и не пускать посетителей, но существовали три типа людей, которых не нужно было отвергать. Во-первых, люди из августейшего дворца, во-вторых, из Чистосердечного дворца и, наконец, в-третьих, из императорского дворца. Если пришел кто-то из августейшего дворца, они должны были пойти и доложить.

Вскоре после этого вышли Ван Чуань, Хуан Цюань вместе с Цин Юй и Цин Шуан. Они открыли ворота и поприветствовали госпожу Чжоу:

— Эти слуги отдают дань уважения госпоже.

Госпожа Чжоу посмотрела на четырех служанок и кивнула:

— Вы можете встать, — затем, сделав несколько шагов вперед, она сказала: — Семь дней подходят к концу. Даже если бы люди семьи Фэн не пришли сегодня в августейший дворец, эта старая все равно пришла бы в поместье окружной принцессы.

Ван Чуань взглянула на Фэнь Дай и произнесла:

— Госпожа права, — после она привела всех в поместье окружной принцессы.

Фэнь Дай оглядывалась, входя внутрь. Она в первый раз зашла в павильон Единого Благоденствия с главного входа. Для нее все было новым и свежим. Она была особенно взволнована тем, что вот-вот увидит Сюань Тянь Мина. От одной мысли об этом у нее забилось сердце.

Основательница увидела, что слуги павильона Единого Благоденствия вели себя спокойно, и, наконец, полностью расслабилась. Hо подумав о том, что сделала Фэнь Дай, она нахмурила брови и снова сказала бабушке Чжао:

— Напомни мне, когда Цзинь Юань вернется, что я должна обсудить с ним, может ли этот ребенок, Фэнь Дай, оставаться в поместье.

Бабушка Чжао согласилась и больше ничего не сказала, однако, знала, что в поместье Фэн не так много представителей молодого поколения. Она боялась, что мастер не захочет отсылать ее.

Когда все прибыли во двор Фэн Юй Хэн, то увидели седьмого принца, Сюань Тянь Хуа, сидящего за каменным столом во дворе. Pядом с ним находились два евнуха, а Яо Ши разливала чай, который лично приготовила.

Госпожа Чжоу быстро вышла вперед и поприветствовала Сюань Тянь Хуа:

— Эта старая слуга приветствует его высочество Чистосердечного принца.

Сюань Тянь Хуа оглянулся, на его лице все еще была обычная добрая улыбка:

— Госпожа Чжоу, нет необходимости в вежливости.

Яо Ши тоже пошла вперед, чтобы отдать дань уважения, и госпожа Чжоу очень вежливо, лично помогла ей подняться:

— Госпожа, нет необходимости в такой церемонности. Мы с вами благородные дамы первого ранга. Эта старая не перенесет вашу любезность.

— Госпожа Чжоу слишком скромна. В то время, когда отец еще был в столице, он часто упоминал госпожу. Цянь Жоу — младше, вы заслуживаете вежливости, — Яо Ши все же завершила приветствие, заставив госпожу Чжоу чрезвычайно растрогаться.

— Прошло много лет с тех пор, как эта старая в последний раз видела божественного доктора Яо, — госпожа Чжоу глубоко вздохнула, упомянув Яо Сяня.

Сюань Тянь Хуа прервал их, сказав:

— Госпожа Чжоу прибыла в идеальное время. Младшая сестра сказала, что лечение ног Мин'эра займет семь дней. Сегодня день, когда она собиралась закончить. Как насчет просто посидеть и подождать? Думаю, они должны скоро выйти.

— Хорошо, — госпожа Чжоу кивнула и села напротив Сюань Тянь Хуа с помощью Яо Ши.

Основательница Фэн все еще сидела в паланкине, и никто не обращал на нее внимания. Яо Ши даже не поприветствовала ее и не говорила с ней. Она сосредоточилась только на помощи госпоже Чжоу, заставив ту немного смутиться.

Основательница чувствовала себя немного разгневанной, но, если подумать, Яо Ши не имела никакого отношения к семье Фэн. Она также была благородной госпожой первого ранга. Даже госпожа Чжоу сказала, что ее вежливость несколько неуместна, так что кем она должна быть, чтобы Яо Ши взяла на себя инициативу и поприветствовала ее?

Подумав об этом, она быстро сказала:

— Давайте сядем и подождем.

Только после этого слуги, несшие паланкин, положили его. Служанка из павильона Единого Благоденствия передала основательнице чашку чая, но после этого никто не обращал на нее внимания.

Чэнь Юй стояла рядом с основательницей и думала о том, как придет сюда, чтобы попросить Фэн Юй Хэн вылечить ее. Она лишь надеялась, что не будет никакой суеты.

Думая об этом, она не могла не взглянуть на Фэн Фэнь Дай. Усвоив этот урок, она должна помнить, что нужно присмотреть за ней. Она не могла допустить, чтобы что-то еще пошло не так.

Люди во дворе сидели или стояли, терпеливо ожидая. Двери в хранилище лекарств Фэн Юй Хэн были плотно закрыты, а снаружи стояли два стражника из августейшего дворца. Фэн Фэнь Дай шаг за шагом приблизилась к нему, надеясь заглянуть внутрь; однако, прежде чем она смогла это сделать, ее остановили два копья.

Она не посмела сделать еще один шаг вперед и могла лишь покорно встать рядом с основательницей. Которая, однако, холодно посмотрела на нее, заставив сердце Фэнь Дай застыть.

Примерно через час дверь хранилища, наконец, открылась. Двое стражников отступили в сторону, открывая путь. Оттуда вышли два человека: один мужчина и одна девушка. Первый сидел в инвалидной коляске, а вторая — толкала ее. Лицо сидевшего в инвалидном кресле закрывала золотая маска, а девушка была невероятно мрачна. В тот момент, когда они появились, атмосфера стала подавленной.

Сюань Тянь Хуа первым встал и подошел, но ничего не спросил.

Фэн Юй Хэн подтолкнула Сюань Тянь Мина к госпоже Чжоу и смотрела на нее некоторое время, прежде чем тихо сказать:

— A-Хэн некомпетентна и не может вылечить его высочество.

Госпожа Чжоу была ошеломлена, на ее лице появилось выражение недоверия, но она сразу поняла. Однако когда она заговорила, ее голос был полон сожаления и беспомощности:

— Как это могло произойти?

Фэн Юй Хэн стала еще более подавленной и опустила голову, сказав:

— А-Хэн пойдет завтра во дворец просить прощения у отца-императора.

Люди поместья Фэн зашумели. Фэн Чэнь Юй неосознанно пробормотала про себя:

— Разве она не божественный доктор? Как она могла его не вылечить?

Сюань Тянь Хуа долго смотрел на Сюань Тянь Мина, прежде чем сказать:

— Все в порядке. Будет еще один шанс.

Основательница Фэн наблюдала, как госпожа Чжоу покачала головой, и внезапно похолодела. Она не знала, почему, но вдруг почувствовала, что вот-вот произойдет что-то ужасное.

В это время внезапно заговорил Сюань Тянь Мин, который до этого молча сидел в инвалидном кресле. Его тон был мрачным и устрашающим:

— Что у тебя за выражение лица? Просто не повезло, — сказал он, держа Фэн Юй Хэн за руку. — Не принимай это близко к сердцу. Я все еще могу защитить тебя, даже сидя в инвалидном кресле.

Фэн Фэнь Дай, наконец, не утерпела и громко сказала:

— Ваше высочество, ваши ноги нельзя вылечить? Все в порядке, Фэнь Дай поможет вам найти известных врачей. Фэн Юй Хэн просто врач-шарлатан. Вы не должны ее слушать!

Когда Сюань Тянь Мин увидел Фэнь Дай, то сразу же почувствовал раздражение:

— Госпожа Чжоу, пригласите завтра бабушку из дворца, чтобы она должным образом обучила четвертую юную госпожу семьи Фэн правилам.

— Эта старая слуга запомнила, — кивнула госпожа Чжоу. Ее взгляд, брошенный на Фэнь Дай, стал еще более презрительным.

— Я вернусь первым, — игнорируя людей семьи Фэн, Сюань Тянь Мин продолжал держать Фэн Юй Хэн за руку. Вернувшись к своему более раннему успокаивающему тону, он сказал ей: — Не принимай это близко к сердцу. Если ты поедешь во дворец, скажи мне, и мы вместе пойдем к отцу-императору. Не беспокойся. Что бы ни случилось, я рядом.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Хорошо.

Только тогда Сюань Тянь Мин отпустил ее руку и сказал Сюань Тянь Хуа:

— Седьмой брат, пойдем.

Сюань Тянь Хуа подошел к нему и увез его кресло. Вместе с госпожой Чжоу они покинули павильон Единого Благоденствия, не сказав ни слова.

Чэнь Юй действительно хотела броситься к Сюань Тянь Хуа и спросить, как он повредил ногу, но имея пример Фэнь Дай перед глазами, она не осмелилась совершить такую ошибку.

А Фэнь Дай, несчастная из-за ухода Сюань Тянь Мина, последовала, было, за ними; однако ее твердо удержали двое слуг, предупрежденные основательницей.

Не дожидаясь, пока основательница прочитает ей лекцию, заговорила Фэн Юй Хэн. Оглядев непрошеных гостей из поместья Фэн, она спросила:

— Зачем вы пришли?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 214. Ситуация может снова поменяться**

Oсновательница первоначально сидела во дворе и неловко ждала, когда кто-то заговорит с ней, но теперь она больше не была в настроении. Eе разум полнился изображениями Фэн Юй Xэн, качающей головой перед госпожой Чжоу, и ее словами о том, что она завтра войдет во дворец, чтобы просить прощения у императора. Hезависимо от того, как основательница думала об этом, она чувствовала, что это проигранная битва. Bрачи не всемогущи. Ноги были травмированы так долго, разве их можно было вылечить за один раз?

— А-Хэн, — она заговорила, но не знала, что сказать.

Фэн Юй Хэн улыбнуалсь и посмотрела на нее. Не говоря о Сюань Tянь Мине, она заговорила о семейных делах:

— Последние несколько дней я не могла позаботиться о спине бабушки. Пластыри, что я посылала с Цинь Шуан, бабушка ими пользовалась?

Основательница с горьким выражением лица сказала:

— Я использую их. Конечно, я использую их. Все стало намного лучше. Видишь, теперь я даже могу выйти на улицу, — она очень хотела спросить о девятом принце и, не дожидаясь, пока Фэн Юй Хэн заговорит, перехватила инициативу: — А-Хэн, ноги его высочества... неужели их нельзя вылечить?

Вопрос основательницы заставил всех занервничать. Даже Ван Чуань и Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн оглядела их и беспомощно покачала головой:

— Прошло слишком много времени. Переломить ситуацию действительно очень сложно.

— Неужели нет никакой надежды?

— Внучка некомпетентна.

— Ты некомпетентна? — громко вскричала Фэн Фэнь Дай. Указав на Фэн Юй Хэн, она сказала: — Если у тебя нет способностей, не хвастайся своими навыками. Разве ты можешь себе позволить повредить его ноги?

Фэн Юй Хэн изначально не собиралась спорить с этим ребенком, но Фэнь Дай был неумолима и жестока. Это действительно заставило ее почувствовать себя раздраженной, так что она холодно посмотрела на нее и сказала:

— Я слышала, что ты пошла в августейший дворец и пригласила госпожу Чжоу? Я действительно побеспокоила четвертую сестру. Завтра в поместье Фэн эта сестра обязательно напомнит бабушке правильно воспитывать младшую сестру.

Основательница была до предела разгневана на Фэнь Дай и громко приказала слугам:

— Отведите ее в храм и поставьте на колени. Сегодня ей нельзя давать еду!

Получив приказ, слуги тотчас же вышли вперед и схватили Фэнь Дай.

Фэнь Дай вскрикнула:

— Отпустите! Отпустите меня! Бабушка, Фэнь Дай не хочет стоять на коленях в храме! Бабушка!

К сожалению, никто не собирался слушать ее крики. Основательница была полностью сосредоточена на объяснении ситуации Фэн Юй Хэн:

— Фэнь Дай по своему желанию побежала в августейший дворец. Бабушка не знала об этом.

— Бабушка, не волнуйтесь. А-Хэн понимает, — утешила ее Фэн Юй Хэн.

— Ах, это хорошо, если ты понимаешь, — вздохнула основательница. Она все еще хотела узнать о девятом принце, но видела, что Фэн Юй Хэн не собирается об этом говорить, так что могла только сдаться. — Ты была занята все эти дни и, должно быть, устала. Отдохни немного, бабушка вернется первой.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн кивнула и сказала Ван Чуань: — Проводи бабушку.

— В этом нет необходимости, — основательница махнула рукой, — вы все должны отдохнуть.

Закончив говорить, она жестом приказала слугам поднять ее, а потом они ушли в сторону двора Ивы.

Чэнь Юй последовала за ними. Было неясно, о чем она думала, опустив голову. Однако она не знала, что Фэн Юй Хэн, оставшаяся в своем дворе, насмехалась над всеми ними.

Пройдя через лунные врата, ведущие во внутренний двор Ивы, Чэнь Юй поклонилась основательнице и направилась в свой внутренний двор.

И Линь увидела, что с ее настроением что-то не так, и не могла не спросить:

— Старшая молодая госпожа, что случилось?

Чэнь Юй задумчиво нахмурилась, прежде чем сообщить И Линь:

— Иди, скажи третьему дяде, пусть подготовит очень опытную бабушку. Когда Фэн Юй Хэн закончит мое лечение, она осмотрит меня.

— Молодая госпожа не доверяет медицинским навыкам второй молодой госпожи? — И Линь поняла ее мысль. — Но если так сделать, не выйдет ли это наружу?

— Не выйдет, — выражение лица Чэнь Юй стало ужасающим, — у дяди, естественно, есть способ сохранить секрет навсегда. Тебе просто нужно решить этот вопрос.

Чэнь Юй впервые начала сомневаться в медицинских способностях Фэн Юй Хэн после случившегося с девятым принцем. Ранее она думала, что не было ничего, с чем бы та не смогла справиться своим медицинским мастерством. Она только сегодня узнала, что временами и эта девушка не была совершенной. Если это так, то могла ли она быть абсолютно уверенной, что та сможет успешно справиться с ее проблемой?

Пока Чэнь Юй волновалась, основательница во время ее возвращения во двор Изящного Спокойствия тоже беспокоилась. За всю обратную дорогу на ее лице не проявилось и следа счастья. Бабушка Чжао не могла не заволноваться:

— Старейшая госпожа, что случилось? Вопрос второй молодой госпожи уже прояснен. О чем вы беспокоитесь?

— Я не беспокоюсь об этом, — тяжело выдохнула основательница. — Ты видела выражение лица госпожи Чжоу перед уходом? Ноги его высочества девятого принца не сумели вылечить, она явно не была счастлива.

— Но ноги его высочества повреждены уже так долго, ведь это разумно, что его нельзя было вылечить!

— Мы говорим, что это разумно, но императорская семья считает, что это не так, — основательница сама проанализировала этот вопрос, сказав: — Раньше я задавалась вопросом: почему император так хорошо относился А-Хэн? Он даже смягчил свое мнение о семье Яо. Теперь, кажется, я поняла. Боюсь, это было потому, что он надеялся, что ноги его высочества девятого принца могут быть исцелены. Император верил, что медицинские способности А-Хэн удивительны, и надеялся, что она сможет исцелить его ноги. Только тогда он начал благоволить ей. Но сейчас... — она снова тяжко выдохнула, — я боюсь, что мирные дни А-Хэн подошли к концу.

Бабушка Чжао была поражена:

— Этого же не может быть, верно?

— Разве это невозможно? — основательница чувствовала, что ее собственный анализ очень логичен. — Император всегда отдавал предпочтение девятому принцу. Хотя, по слухам, его высочество девятый принц не мог иметь ребенка, в последние месяцы, кажется, что император не полностью потерял надежду. Если бы А-Хэн смогла исцелить ноги его высочества, возможно, должность наследного принца принадлежала бы ему. Теперь же, возможно, сердце императора действительно охладеет.

Бабушку Чжао бросило в холодный пот от слов основательницы. Если бы все пошло так, как он думала, возможно, поместье Фэн попало бы в еще одну переделку.

— Старейшая госпожа, следует ли нам заранее подготовиться? — спросила она дрожащим голосом.

Основательница немного подумала и сказала:

— Не спеши. Мы можем обсудить это завтра, когда А-Хэн вернется из дворца.

В поместье Фэн был очень большой храм позади Золотого Нефритового двора. Чэнь Ши построила его, пока была еще жива.

На самом деле после окончания строительства, она ни разу в него не ходила. Она просто видела его в домах других семей и думала, что что-то подобное есть у всех.

Кстати говоря, основательница была единственным человеком в поместье, кто часто молился. Независимо от того, в каком дворе жила основательница, она оставляла какую-нибудь комнату для алтаря. Она не хотела идти в храм Чэнь Ши даже под угрозой смерти. После того как Чэнь Ши скончалась, это здание не видело ни одного человека, входящего в него. Слуги не убирались в нем, и вот так, храм в доме великой семьи стал обветшалым, пыльным.

Основательница наказала Фэнь Дай стоянием на коленях в храме, так что слуги, естественно, не могли отправить ее в маленький храм во дворе Изящного Спокойствия. Тщательно подумав, они решили отвести ее в Золотой Нефритовый двор. Увидев, что они направляются в ту сторону, Фэнь Дай немедленно закатила истерику. Независимо от сказанного, она не хотела идти.

Но слуги, которые ее вели, были сильны, десятилетняя девочка не могла сбежать от них. Ее силой тащили в этом направлении.

Когда они прибыли в Золотой Нефритовый двор, в нем находился человек, стоявший с руками, сжатыми за спиной. Глядя во двор, он выглядел очень одиноким.

Брови Фэнь Дай дернулись, она сразу узнала этого человека и закричала:

— Кузен! Кузен Чэнь Цин!

Человек у входа был не кто иной, как Чэнь Цин. Услышав, что кто-то пришел, он быстро обернулся и увидел, как слуги силком тащат Фэнь Дай за собой. Он был шокирован:

— Что случилось с четвертой молодой госпожой? Почему эти слуги так обращаются с молодой госпожой поместья?

Двое слуг вежливо относились к Чэнь Цину, но не выказывали слишком большого уважения. Они просто ответили на его вопрос:

— Эти слуги следуют приказу старейшей госпожи Фэн: отвести четвертую юную госпожу в храм.

— Кузен! Кузен, это Фэн Юй Хэн вредит мне!— Фэнь Дай увидела, что эти двое слуг не остановились, несмотря на то, что ответили на вопрос Чэнь Цина. Теперь, когда ее собирались затащить во двор, она быстро крикнула: — Фэн Юй Хэн навредила не только мне, она навредила и старшей сестре! Ей плохо в поместье! Вы обязательно должны помочь старшей сестре!

Ее крики постепенно удалялись. После того как двое слуг затащили ее во двор, она исчезла в коридоре всего через пару шагов.

Он лично видел, какой жизнью живет Чэнь Юй. Теперь, когда даже с четвертой молодой госпожой так обращались, он начал обдумывать то, как сильно пострадала его кузина Чэнь Юй. Будучи пониженной с дочери первой жены до дочери наложницы, было ли это тем, что такое хрупкое создание, как она, могла выдержать?

Чэнь Цин долго размышлял, а затем решил лично посетить внутренний двор Изящного Спокойствия. Теперь, когда его тети и кузена больше не было в живых, Чэнь Юй осталась одна. Как ее двоюродный брат, если бы он не сделал шаг вперед сейчас, разве Чэнь Юй не заклевали бы до смерти?

Думая так, Чэнь Цин больше не колебался и пошел в сторону двора Изящного Спокойствия.

Когда он прибыл, основательница сидела в зале и обеспокоенно смотрела на миску супа из птичьего гнезда. Это была ее любимая еда, но она не смогла выпить и глотка, так ее мучили неразрешимые на данный момент проблемы.

Вошел слуга, чтобы сообщить, что пришел молодой мастер семьи Чэнь. Основательница заторможенно отреагировала на это, и бабушка Чжао напомнила ей:

— Мастер сказал, что нужно позаботиться о молодом мастере семьи Чэнь.

Только тогда основательница поняла, но нахмурилась и спросила:

— Что он здесь делает? Разве он не сосредоточен только на учебе?

— Он снаружи, — сказала бабушка Чжао. — было бы лучше позвать его и спросить.

— Тогда впусти его, — кивнула основательница.

Только тогда Чэнь Цин был принят в комнате.

Основательница никогда не показывала хорошего выражения дица людям семьи Чэнь. Хотя Чэнь Цин и Фэн Цзинь Юань были близки, его фамилия все еще была Чэнь, это заставило ее холодно принять этого молодого человека.

Чэнь Цин был очень вежлив, он поприветствовал основательницу и отдал дань уважения, прежде чем встать и сказать:

— Чэнь Цин в течение многих дней не приходил, чтобы отдать дань уважения старейшей госпоже, пожалуйста, простите меня.

Основательница махнула рукой:

— Нет нужды приходить и выражать свое почтение каждый день. Это то, что должно быть сделано детьми семьи Фэн, и не имеет ничего общего с твоей семьей Чэнь.

Смущение показалось на лице Чэнь Цина. О вражде между семьей Чэнь и семьей Фэн он немного слышал, но никогда не думал, что основательница даже не захочет хоть как-то поддержать их репутацию. Она действительно так сильно ненавидела семью Чэнь?

— Могу я узнать, почему молодой мастер семьи Чэнь пришел в это время? — видя, что основательница не хочет говорить, спросила, взяв на себя инициативу, бабушка Чжао.

Чэнь Цин сделал несколько глубоких вдохов. Казалось, он принял очень важное решение. Он опустился на колени, махнув халатом, и громко сказал:

— Чэнь Цин пришел сегодня, чтобы поговорить о браке и попросить выдать замуж старшую молодую госпожу семьи Фэн, Фэн Чэнь Юй! Старейшая госпожа, пожалуйста, помогите!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 215. Лапша быстрого приготовления всегда вкусная**

— Ты xочешь жениться на Чэнь Юй? — услышав это, основательница чуть не скривилась от гнева.

— Это действительно так, — искренне ответил Чэнь Цин. — Я... я надеюсь, что старейшая госпожа сможет помочь в этом.

— Помочь? — основательница протянула руку и указала на него: — Говори! Какова истинная цель твоего прихода в мою усадьбу Фэн?

— Eстественно, подготовка к имперскому экзамену, — пораженно ответил Чэнь Цин.

— Раз ты здесь, чтобы подготовиться к экзамену, зачем говорить о браке? — чем больше говорила основательница, тем злее становилась — Цзинь Юань даже надеялся, что ты получишь хороший ранг и повысишь свой статус. Почему твой ум наполнен только вопросами, касающимися отношений между мужчинами и женщинами? Действительно, все годы твоего обучения потрачены впустую.

— Это... — отчитанный основательницей Чэнь Цин тоже понял, что был безрассуден. Hо когда он подумал о том, что сказала ему Фэнь Дай, и о том, как Чэнь Юй плакала перед ним за несколько дней до этого, он не мог сдержаться: — Чэнь Цин полностью посвящен тому, чтобы стать уважаемым ученым, и это никогда не менялось. Mои чувства к кузине Чэнь Юй за многие годы тоже не изменились. Когда моя тетя была еще жива, она несколько раз отказывалась. Чэнь Цин уже сдался, но видя, насколько невыносима жизнь кузины Чэнь Юй в поместье, я только умоляю старейшую госпожу позволить кузине выйти за меня. Чэнь Цин определенно будет защищать ее должным образом.

Oсновательница тоже вспомнила, что слышала что-то о том, как Чэнь Цин просил руки Чэнь Юй, но в то время Фэн Цзинь Юань и Чэнь Ши хотели, чтобы та стала будущей императрицей. Как они могли даже подумать о Чэнь Цине. Теперь, однако, казалось, что брак Чэнь Юй и Чэнь Цина не слишком уж плох. Но она все еще была раздражена людьми семьи Чэнь. Она уже решила, что не собирается видеть никого из членов семьи Чэнь до самой смерти. Если бы не настойчивость Фэн Цзинь Юаня, Чэнь Цину не было бы позволено оставаться в поместье.

— Нет, — основательница твердо покачала головой, — моя семья Фэн и твоя семья Чэнь уже разорвали все связи. Когда Чэнь Ши была жива, она ясно отказала тебе. Теперь, когда ее больше нет, семья Фэн с еще меньшей степенью вероятности отдаст Чэнь Юй замуж за тебя. Не поднимай этот вопрос снова.

— Но... — встревожился Чэнь Цин, — кузина страдает от обид внутри поместья, а старейшая госпожа не поддерживает ее. Почему этот вопрос не может быть решен? Кроме того, Чэнь Цин верит кузине Чэнь Юй, по отношению ко мне у... у нее тоже есть некоторые чувства.

— Молодой мастер Чэнь, такого рода вещи нельзя говорить небрежно! — бабушка Чжао больше не могла на это смотреть. — Даже если вы в конечном итоге блестяще сдадите экзамен, это было бы под большим вопросом, но как вы можете настолько вредить репутации старшей молодой госпоже нашего поместья?

Основательница тихо фыркнула и сказала:

— Люди семьи Чэнь все такие.

Лицо Чэнь Цина стало ярко-красным от услышанного. Он и сам понимал, что сказал что-то не так, но ему всегда плохо давалось общение. Как он мог победить основательницу и бабушку Чжао в словесной войне?

Чувствуя себя подавленным, он услышал, как основательница сказала:

— В любом случае кто сказал тебе, что я не могу поддержать Чэнь Юй? Кто сказал тебе, что Чэнь Юй страдала от обид? Используя свой статус человека, живущего в одном и том же родном городе, ты говоришь такую ерунду. C таким характером, как ты можешь участвовать в имперском экзамене весной? — чем больше она говорила, тем более эмоциональной становилась. — Вторая внучка этой старой — окружная принцесса. Она также называет нынешнего императора отцом-императором. Кажется, эта старая должна сказать A-Xэн пойти во дворец, чтобы сообщить твое имя. Тебе не нужно будет участвовать в предстоящем экзамене!

— Этого нельзя делать! Старейшая госпожа, этого нельзя делать! — в исступлении вскричал Чэнь Цин. Он встретил вторую молодую госпожу семьи Фэн, окружную принцессу. Он также испытал на себе ее резкие слова, ее высокие стандарты, и как она боролась, не давая даже вздохнуть. Даже его дядя, Фэн Цзинь Юань, не мог победить ее. Если бы она действительно вошла во дворец и сказала его имя, разве не пропали бы впустую десять лет обучения?

В одно мгновение его мысли о женитьбе на Чэнь Юй были отброшены основательницей. Чэнь Цин глубоко поклонился ей и сказал:

— Чэнь Цин — представитель младшего поколения и говорил неправильные вещи. Надеюсь, старейшая госпожа не будет винить меня. То, что вы сказали, абсолютно не должно быть сделано!

— Хм-пф! — основательница увидела, что он испугался и, наконец, вздохнула с облегчением; однако, спросила: — Какое место ты занял на осеннем экзамене?

— Пятое место, старейшая госпожа.

— Пятое... не очень высоко, — основательница неторопливо сказала это. Бабушка Чжао не смогла сдержать ухмылку: пятое место — плохое? Он пятый по всей стране. Но основательница явно только что сказала это. Не став развивать эту тему, она произнесла: — Имперский экзамен проводится только после наступления весны. Ты приехал слишком рано. Может быть, ты собирался встретить Новый год в поместье Фэн?

Чэнь Цин не знал, как ответить на это. Изначально он хотел провести Новый год в поместье Фэн, но, услышав сказанное основательницей, немного смутился. Его тетя уже умерла, а Чэнь Юй теперь просто дочь наложницы. Для него продолжать жить в поместье Фэн не имеет смысла никакого смысла. Но он уже приехал, может быть, ему придется переехать?

К счастью, основательница все еще понимала, что нужно поддержать репутацию Фэн Цзинь Юаня:

— Так как ты уже приехал, я не могу выгнать тебя, но внутренние дворики семьи Фэн все женские. Теперь, когда Цзинь Юань больше не в столице, наличие мужчины, блуждающего по внутренним дворам, действительно против правил.

К этому Чэнь Цин был очень чуток. Он тоже не хотел оставаться во внутреннем дворе, особенно с Хань Ши. Каждый раз, сталкиваясь с ним, эта женщина его поддразнивала, это заставляло его чувствовать себя крайне неудобно.

— Тогда смысл слов старейшей госпожи…

— Как насчет того, чтобы эконом обустроил тебе гостевую комнату во внешнем дворе? Тебе не нужно будет приходить, чтобы отдавать дань уважения. Просто учись должным образом и меньше думай о бесполезных вещах. Вход во внутренний двор без предварительного уведомления запрещен.

— Да, Чэнь Цин запомнил это. Старейшая госпожа, пожалуйста, не волнуйтесь.

— Просто возвращайся и собирай свои вещи. Служанка проводит тебя.

Когда основательница сказала это, она взглянула на одну из служанок рядом с собой, и та немедленно подошла, после чего мило улыбнулась Чэнь Цину:

— Молодой мастер семьи Чэнь, сюда, пожалуйста!

Раньше его называли просто молодым мастером, но сейчас это был молодой мастер очень далекой семьи Чэнь. Чэнь Цин понял, что отношения между семьей Фэн и семьей Чэнь действительно разорваны.

Он не смог добиться руки Чэнь Юй, ему было так горько! Выйдя из двора Изящного Спокойствия с той служанкой, он пнул камушки на земле, чтобы выпустить пар, напугав девушку. Когда она посмотрела на Чэнь Цина, то увидела, что его лицо было настолько красным, что казалось, сейчас лопнет. Его глаза пылали гневом, он казался очень страшным.

Служанка вздрогнула и прибавила шагу, надеяясь быстро выполнить это поручение и доложить основательнице. Она боялась, что молодой мастер семьи Чэнь слишком обижен. И, когда он взорвется, было никому неизвестно.

Если посмотреть на все со стороны Чэнь Цина, его изгнали из двора Изящного Спокойствия, отправив жить во внешний двор. Не прошло и двух часов, как эта новость попала к Фэнь Дай.

Пей'эр отлично устраивала проблемы вместе с Фэнь Дай. Хотя у нее не было слишком большого влияния, у нее все еще имелись информаторы внутри поместья.

Фэнь Дай позеленела от злости, слушая Пэй'эр. Она все еще стояла на коленях перед святыней в храме, но не могла удержаться от оскорблений:

— Этот никчемный идиот! Я хотела, чтобы он ненавидел Фэн Юй Хэн, но он решил не создавать ей проблем, нет. Вместо этого он побежал к бабушке, чтобы поговорить о браке. Конечно, все ученые — идиоты! Ничтожество!

Пей'эр быстро прикрыла рот Фэнь Дай:

— Молодая госпожа, тише. Эта слуга только что видела возвращение слуг старейшей госпожи. Они наблюдают за дверью и совершенно не должны услышать это.

Фэнь Дай, естественно, поняла это и закрыла рот. Она сдержала гнев и молча размышляла о том, как ей исправить положение.

Фэн Юй Хэн мало спала, обрабатывая ноги Сюань Тянь Мина. Отправив его, она прилегла немного поспать, но, как только наступила ночь, проснулась.

Пустой желудок громко урчал, хотелось, чтобы кто-нибудь приготовил ей поесть, но она понимала, что это хлопотно. Для готовки придется разжечь огонь, но к тому времени, как еда приготовится, она станет просто нестерпимо голодной.

Немного подумав, она решила войти в свое пространство и вытащила миску лапши быстрого приготовления.

Оказавшись в этой древней эпохе, она очень редко ела такого рода вещи. Хотя все в ее пространстве не уменьшалось в количестве, привыкнув к здешней пище, она больше не хотела питаться той сплошь напичканной химикатами едой. Но во все времена существовали вещи, которые были очень странными. Ты четко понимаешь, что это нездоровая еда, после которой может и тошнить, но если долго не есть ее, то по ней начинается сильная тоска, как по самому дорогому, что есть на свете. Лапша быстрого приготовления была одной из таких вещей.

Фэн Юй Хэн вскипятила воду и залила ею лапшу. Хотя дверь в операционную наверху была плотно закрыта, запах дезинфицирующего средства все еще витал в воздухе. Возможно, за последние несколько дней она провела слишком много времени в ее пространстве, потому что тот остался в носу и никак не желал выветриваться.

Когда она прикончила миску лапши быстрого приготовления и покинула пространство, снаружи послышались шаги. Она открыла рот и позвала:

— Ван Чуань.

Девушка снаружи быстро толкнула дверь. Она явно не думала, что Фэн Юй Хэн проснется и была явно поражена, сказав:

— Эта слуга думала, что юная госпожа проспит до рассвета. Вы голодны?

Как Фэн Юй Хэн могла быть голодной? Она только отрицательно мотнула головой в ответ:

— Я не голодна. Просто не могу заснуть. Раз уж я встала, есть вопрос, который я должна обсудить с тобой.

Услышав, что ей надо что-то обсудить, она торжественно произнесла:

— Юная госпожа, вы беспокоитесь о том, что делает премьер-министр Фэн? Вы хотите, чтобы эта слуга поехала и взглянула?

— Дело не в этом, — она снова покачала головой, — Сюань Тянь Мин уже послал людей приглядеть за этим. Я хотела, чтобы ты поехала в Сяо Чжоу.

— Навестить молодого мастера? Кроме того, молодая госпожа говорила в прошлый раз что-то о привлечении людей.

Фэн Юй Хэн немного задумалась, а затем продолжила:

— Цзы Жуя нужно навестить. Возьми туда с собой одежду, что сшила наложница-мать Ань. Также захвати с собой банкноты меньшего номинала. Кроме того, вместе с Цин Юй зайди в Зал Сотни Трав: пусть Ван Линь выберет людей, которые справятся с делами, и привези их в Сяо Чжоу.

— Взять с собой столько людей? — Ван Чуань сначала не поняла, но, задумавшись, спросила: — Молодая госпожа хочет открыть в Сяо Чжоу еще один Зал Сотни Трав?

— Дело обстоит именно так, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Я хочу открыть в Сяо Чжоу еще один Зал Сотни Трав. Место расположения магазина определите вы с Цин Юй. Тщательно отнеситесь к закупке целебных трав. Человек, выбранный Ван Линем, останется там в качестве лавочника. Цин Юй также может побыть там немного. Отправь в Зал Сотни Трав тех девочек, и пусть Лэ Ин Тянь занимается пациентами. В любом случае, Зал Сотни Трав в Сяо Чжоу может быть только больше столичного, но никак не меньше.

Ван Чуань не понимала, почему Фэн Юй Хэн вдруг захотела открыть Зал Сотни Трав в Сяо Чжоу, но знала, что ее молодая госпожа всегда действовала в пределах необходимого. Раз она хотела открыть магазин, значит, он должен быть открыт. Поэтому она кивнула и сказала:

— Тогда эта слуга немедленно пойдет и обсудит это с Цин Юй. Если все сложится, мы поедем завтра.

— Можете решить самостоятельно. Будьте более осторожны на дорогах и примите дополнительные меры предосторожности. Покидая столицу, не делайте из этого представление. Третий принц всегда настороженно относился к нам. Если он узнает и спланирует засаду, это будет не очень хорошо. Одна ты легко бы сбежала, но ты не сможешь так поступить из-за остальных, — Фэн Юй Хэн чувствовала себя престарелой мамочкой, но она все еще верила, что необходимо постоянно предупреждать: — Помни, неважно, с чем ты столкнешься, остаться в живых — вот, что самое важное. Любая материальная собственность ничего не стоит по сравнению с жизнью. Даже если миссия не может быть завершена или провалена, до тех пор, пока ты все еще жива, будет шанс завершить ее в другое время. Поэтому я никогда не позволю вам всем покончить с собой. Ты понимаешь это?

Ван Чуань энергично кивнула. То, о чем ежедневно говорила Фэн Юй Хэн, заставляло ее чувствовать себя очень тронутой. Людям вроде нее всегда говорили, что миссия важнее всего. Как только отдается приказ, они немедленно должны приступить к работе. Разве у них было время заботиться о своих жизнях?

Но Фэн Юй Хэн заботилась о них так, как будто была их родственницей. Она лишь хотела, чтобы они продолжали жить. Независимо от того, насколько серьезна была совершенная ошибка, пока человек жил, это было прекрасно.

— Эта служанка благодарит юную госпожу, — она говорила очень тихо, немного подавленная эмоциями.

Фэн Юй Хэн, однако, не ответила. Вместо этого она крикнула в сторону двери:

— Кто снаружи?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 216. Поездка в поместье человека, похожего на божество**

После того как Фэн Юй Xэн задала этот вопpос, первой отреагировала Bан Чуань. Подобно ветру, она мгновенно развернулась и кинулась к двери. Потянув дверь одной рукой, она протянула другую, чтобы схватить человека за воротник.

Человек снаружи задрожал от страха и быстро сказал:

— Cестра Ван Чуань! Это я!

Ван Чуань пригляделась и увидела, что это Цин Шуан. Только тогда она выпустила ее.

Цин Шуан была довольно серьезно напугана, ее лицо побледнело. Hо после того, как Ван Чуань выпустила ее, она, наконец, вздохнула:

— Ты напугала меня до смерти! Сестра Ван Чуань, я боялась, что молодая госпожа проголодается ночью, поэтому специально приготовила суп и принесла его. Mне просто было интересно, стоило ли мне входить или нет, если юная госпожа не проснулась.

Ван Чуань отошла в сторону:

— Я думала, что кто-то подсматривает сквозь щели двери посреди ночи. Входи, юная госпожа проснулась.

Только тогда Цин Шуан вошла в комнату и поставила чашу перед Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа ничего не ела с полудня. Теперь, ночью, было бы лучше не есть слишком много. Просто съешьте немного супа, чтобы наполнить свой желудок.

Фэн Юй Хэн ничего не сказала, только кивнула, и Цин Шуан не стала задерживаться. Поставив еду, она ушла.

Даже после того, как Цин Шуан ушла, Фэн Юй Хэн все еще выглядела задумчивой. Ван Чуань, видя это, не могла не сказать:

— Прошло некоторое время с тех пор, как Цин Шуан вошла в поместье. Это она управляет делами как внутри, так и за пределами поместья, и она никогда не ошибалась. Может, молодая госпожа слишком нервничает?

— На самом деле? — Фэн Юй Хэн криво улыбнулась и покачала головой. — Я надеюсь, что я слишком нервничаю, но взгляни сюда, — она сказала это и указала на тарелку супа на столе.

Ван Чуань была шокирована:

— С супом что-то не так?

— Нет. С супом все в порядке, но, Ван Чуань, мы обе обучены боевым искусствам, и знаем, насколько шокирован будет человек, столкнувшись с твоей силой. Несмотря на ужас, она была в состоянии пронести тарелку супа, не пролив его. Скажи мне, я слишком нервничаю?

Услышав, как Фэн Юй Хэн говорит это, Ван Чуань тоже почувствовала, что что-то не так. Сейчас лицо Цин Шуан побледнело от страха, но ее руки не дрожали. Это было не то, на что способна нормальная служанка.

— Эта слуга пойдет и догонит ее! — Ван Чуань нахмурилась и повернулась, чтобы уйти; однако Фэн Юй Хэн остановила ее.

— Подождем немного. Не стоит спешить. Давай посмотрим на то, чего она надеялась достичь, смешавшись со слугами нашего двора.

Ван Чуань остановилась и немного подумала, но все еще волновалась:

— Я буду следить за молодой госпожой сегодня.

— Тебе все еще нужно подготовиться, чтобы направиться в Сяо Чжоу завтра. Eсли тебе действительно неспокойно, позови Хуан Цюань.

В ту ночь Хуан Цюань сторожила комнату Фэн Юй Хэн, но та не спала.

Фэн Юй Хэн задавалась вопросом: если проблема в Цин Шуань, то в чем она состояла? Кому эта девушка служила? Когда она начала служить тому мастеру? Это случилось до того, как она вошла в поместье или после?

Oна искренне надеялась, что после. В конце концов, люди, которых можно было увидеть здесь, в павильоне Единого Благоденствия, являлись, в основном, людьми семьи Фэн. Она не боялась их. Но она боялась, что это случилось до того, как та вошла в поместье. Это будет означать, что она стала мишенью, когда Цин Юй начала выбирать новых служанок. Разработать такую долгоиграющую боевую стратегию, так много продумать, это действительно заставило ее чувствовать себя польщенной.

На следующий день до полудня Фэн Юй Хэн пришла к основательнице, чтобы отдать дань уважения. В это время Чэнь Юй как раз разливала чай для основательницы.

Увидев ее, основательница подсознательно села немного прямее. Она немного нервничала, но не знала, из-за чего.

Фэн Юй Хэн шагнула вперед и поклонилась:

— Внучка отдает дань уважения бабушке.

— А-Хэн пришла, — основательница посмотрела на нее и хотела улыбнуться, но не смогла, — садись скорее.

— Нет, я не собираюсь садиться, — Фэн Юй Хэн, однако, тонко улыбнулась. — А-Хэн пришла сюда, чтобы отдать дань уважения бабушке и сказать, что после полудня я поеду во дворец, чтобы извиниться перед отцом-императором за свои ошибки.

Со вчерашнего дня сердце основательницы было не на месте. Услышав, что Фэн Юй Хэн войдет сегодня во дворец, ее нервозность стала еще более очевидной:

— Ничего же не случится, когда ты войдешь во дворец, не так ли?

— Бабушка чувствует, что что-то произойдет? — Фэн Юй Хэн недоуменно моргнула.

— Это... — основательница не могла сказать, но было нечто, что заставляло ее паниковать, и что стало бы очевидно всем, если бы они сбросили маски, — Ты не смогла исцелить ноги его высочества августейшего принца будет ли император винить тебя?

Фэн Юй Хэн ответила вопросом на вопрос:

— И что, если меня обвинят? И что, если меня не обвинят? Бабушка беспокоится об А-Хэн или о семье Фэн?

Основательница потеряла дар речи, не зная, как ответить. Вместо этого за нее заговорила бабушка Чжао:

— Старейшая госпожа беспокоится за вторую молодую госпожу. Ведь вы проведете всю жизнь с его высочеством.

Бабушка Чжао избегала серьезных вопросов, говорила на более легкие темы, например, о личном счастье Фэн Юй Хэн. Основательница кивнула:

— Это и есть причина, — подумав еще немного, она добавила: — Как войдешь во дворец и встретишься с его величеством, то должна говорить как можно более искренно и мягко, если это возможно. Если его величество очень заботится о ногах его высочества, не говори слишком категорично. Будет и другая возможность. Тогда, ты сможешь осторожно заняться лечением. Если все же не получится... Если не получится, просто отправь письмо Гуаньчжоу. Попроси божественного доктора Яо проверить, можно ли что-нибудь сделать. В любом случае, А-Хэн, ты должна помнить. Сейчас ты дочь первой жены поместья Фэн. Когда ты купаешься во славе, то и вся усадьба получает выгоду. Когда ты терпишь неудачу, то вся усадьба терпит неудачу!

— А-Хэн понимает, — она больше ничего не сказала. Основательница уже ясно дала понять: семья Фэн не должна рухнуть или пострадать из-за вопроса между ней и девятым принцем.

После того как Фэн Юй Хэн покинула двор Изящного Спокойствия, разум основательницы работал на пределе. Даже утешения Чэнь Юй не помогали.

Только когда Сян Жун пришла отдать дань уважения, основательница внезапно вспомнила предыдущий дворцовый банкет. Седьмой принц послал людей, доставить одежду Сян Жун. Она не знала, о чем думала, когда сказала девочке:

— Через некоторое время, когда твоя вторая сестра уйдет во дворец, ты также покинешь поместье и отправишься в Чистосердечный дворец. Иди и спроси его высочество седьмого принца.

— О чем хочет спросить бабушка? — Сян Жун была поражена.

— Конечно, о том, что случится с твоей второй сестрой во дворце! — основательница тяжело вздохнула. — Она идет во дворец, чтобы признаться и извиниться за свои ошибки. Что если его величество рассердится и накажет ее? Вполне вероятно, что наша усадьба тоже будет наказана. Ты немного знакома с его высочеством седьмым принцем, так что можешь пойти и поспрашивать. После мы сможем немного подготовиться.

Сян Жун была немного обеспокоена. Как она и Сюань Тянь Хуа могли считаться знакомыми? Одежда, которую прислали в прошлый раз, была отправлена по совету ее второй сестры. Сюань Тянь Хуа просто помогал. Основательница хотела, чтобы она посетила Чистосердечный дворец, но она действительно понятия не имела, увидятся ли они.

Видя, что Сян Жун колеблется, Чэнь Юй встревожилась. Взглянув на основательницу, она попыталась прощупать почву:

— Как насчет... Может, съездить Чэнь Юй?

— Зачем это? — основательница искоса взглянула на нее.

— Чэнь Юй тоже знакома с его высочеством! — девушка с надеждой смотрела на основательницу. — Может, Чэнь Юй и третьей сестре следует пойти вместе? Тогда мы сможем узнать все более тщательно.

Основательница тихо фыркнула и махнула рукой:

— Не надо. Одной Сян Жун будет достаточно. Просто послушно сиди дома. Стоит как можно дольше избегать прогулок снаружи.

Эти слова положили конец мечтам Чэнь Юй о любви, и заставили внести такую робкую и сдержанную Сян Жун в ее мысленный список. Ненависть, которую Чэнь Юй чувствовала к Фэн Юй Хэн, слегка сместилась в сторону Сян Жун. Ее взгляд теперь был наполнен ядом.

— Быстро иди, приведи себя в порядок и переоденься. Когда ты придешь, то должна суметь тщательно расспросить об этом. Его высочество седьмой принц всегда был близок с его высочеством девятым принцем. Ты, безусловно, сможешь услышать хоть что-то.

Основательница выпроводила Сян Жун из двора Изящного Спокойствия. Вернувшись домой, она с помощью Ань Ши переоделась, а потом поспешно покинула поместье и направилась к Чистосердечному дворцу.

Сян Жун ушла почти сразу после Фэн Юй Хэн. Она не знала, что именно произойдет, когда Фэн Юй Хэн войдет во дворец на этот раз. Но беспокойство основательницы оказало на нее определенное давление. Она боялась, что что-то случится, но не могла сказать, что именно произойдет.

Карета остановилась перед воротами в Чистосердечный дворец, и Сян Жун вышла наружу. Подняв голову, она посмотрела на табличку со словами "Чистосердечный дворец", выведенными крупными буквами. Сердце ее трепетало.

Этот дворец был местом, о котором она фантазировала, как и о человеке, проживающем в нем. Каждый раз, видя его, она чувствовала себя подавленной, и даже не осмеливалась поднять голову. Этот человек, казалось, купался в весеннем ветру и делал все из благих побуждений. Но он все еще мог заставить ее нервничать.

Например, она уже стояла перед входом во дворец, но ей не хватило смелости сделать еще один шаг вперед. Вот так просто она долго стояла у входа. До тех пор пока ворота дворца не открылись, и не показался слуга, который, видимо, хотел выйти. Увидев ее, он с любопытством пошел вперед и спросил:

— Молодая госпожа, из какой вы семьи? Почему вы стоите перед воротами нашего дворца?

Сян Жун, наконец, восстановила свое душевное равновесие и ответила:

— Я третья молодая госпожа семьи Фэн. Я хочу... Я прошу о встрече с его высочеством Чистосердечным принцем.

— Третья молодая госпожа семьи Фэн? — слуга задумался. — Из семьи премьер-министра Фэн?

— Да.

— Тогда, пожалуйста, подождите немного. Этот скромный пойдет, отчитается. Но примет ли вас его высочество или нет, еще предстоит выяснить, — слуга закончил говорить и побежал обратно.

К счастью, они не заставили ее долго ждать. Очень быстро вышла бабушка и поприветствовала Сян Жун:

— Отдаю дань уважения третьей молодой госпоже. Его высочество сейчас внутри. Третья юная госпожа, следуйте за этой старой служанкой.

— Бабушка слишком скромна, — быстро ответила девочка. — Это Сян Жун должна была спросить, как ваши дела.

Бабушка улыбнулась и, взглянув на Сян Жун, не удержавшись, кивнула. Она слышала, что у семьи Фэн четыре молодых госпожи. Старшая была исключительно красива. Вторая — умна и смела. Третья — нежная и милая. Четвертая же являлась откровенной грубиянкой. Она знала вторую молодую госпожу, и теперь казалось, что третья молодая госпожа действительно нежная и привлекательная. Кроме того, она еще и очень воспитанная.

Это был первый раз, когда Сян Жун вошла в Чистосердечный дворец. Хотя ей действительно хотелось внимательно осмотреться, она так и не смогла заставить себя поднять голову. Девушка могла только следовать за бабушкой и идти дальше, внутрь. Они шли прямо, потом свернули за угол, потом обошли небольшой пруд и прошли через небольшой лес. Наконец, когда они остановились, Сян Жун почувствовала, что если ей скажут одной вернуться тем же путем, она потеряется.

— Третья молодая госпожа, пожалуйста, подождите здесь некоторое время. Его высочество скоро будет здесь, — бабушка оставила Сян Жун в гостевой комнате и наказала слуге позаботиться о чае. После этого она ушла.

Сян Жун, наконец, вздохнула с облегчением. Чашка чая, которую ей дали, была чашкой из белого нефрита, на донце которой была вырезана водяная лилия, смотревшаяся невероятно успокаивающе. Это было похоже на Сюань Тянь Хуа — человека божественного и спокойного.

Но Сян Жун не могла успокоиться. В этот самый момент ее разум наполнился мыслью: я прибыла в дом его высочества седьмого принца.

Однако, что из этого?

Она все еще слышала в голове слова Ань Ши. Знала, что существуют некоторые вещи, которые она не могла даже созерцать. Были дороги, по которым, сделав хоть шаг, она попадет в ад. У нее не хватало смелости и не было этого благословения.

— Зачем пришла третья молодая госпожа? — пока Сян Жун обо всем этом думала, раздался чей-то голос, похожий на весенний ветерок, мгновенно растопивший снежную зиму.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 217. Я отхлестаю бесстыдную тебя кнутом Феникса**

Cян Жун встала и поклонилась, не поднимая головы:

— Сян Жун пpиветствует его высочество Чистосердечного принца. Долгой жизни его высочеству.

Сюань Тянь Xуа пошел вперед и помог ей подняться. Затем он заговорил своим обычным мирным тоном:

— Вставай, нет необходимости в церемониях в собственном доме, — он увидел, что Сян Жун все еще робеет, так что не стал начинать светскую беседу, напрямую спрашивая: — Ты пришла по поводу того, что твоя вторая сестра вошла во дворец?

— Да, — Сян Жун кивнула, наконец-то найдя мужество и оправдание для себя, чтобы поднять голову, — вторая сестра сказала, что собирается во дворец, чтобы признаться и извиниться за свои ошибки. Семья волнуется, и бабушка настояла, чтобы Сян Жун пришла спросить об этом ваше высочество. Сян Жун знает, что это немного неправильно, но это был приказ бабушки, так что... я не осмелилась отказаться.

— Все нормально, — Сюань Тянь Хуа жестом попросил ее сесть, а затем сел на главное место, — это нельзя считать неправильным. Мы с Мин'эром — братья. Ты и A-Хэн — сестры. Прийти сюда, чтобы спросить — это то, что можно сделать, — Сюань Тянь Хуа очень редко называл себя принцем, если только не хотел напомнить окружающим о своем положении. Большую часть времени он говорил так, как в повседневной жизни, тем самым очень быстро успокаивая нервы тех, с кем беседовал.

Сян Жун тоже успокоила его манера разговора. Oна больше не нервничала, но ее беспокойство за Фэн Юй Хэн усилилось:

— Ваше высочество, со второй сестрой все будет в порядке, верно? Eго величество рассердится? Будет ли он наказывать ее? Ваше высочество, в этом вопросе нельзя винить вторую сестру. Травма ног его высочества слишком серьезна, и ее столь долго не лечили. Даже если их нельзя исцелить, то это в пределах разумного! Ваше высочество, вы не могли бы попросить прощения за вторую сестру? Попросите его величество... не наказывать ее! Или, может быть, просто попросите оштрафовать ее на какую-то сумму? — чем больше она говорила, тем труднее ей было понять, что произойдет, если достойный император придет в ярость. Kак это может быть просто денежным штрафом?

Сюань Тянь Хуа рассмеялся, но не сказал, поможет он или нет. Вместо этого он сказал ей:

— Ты должна доверять своей второй сестре.

— А? — Сян Жун была слегка поражена: — Доверять чему? Вторая сестра лично сказала, что ноги его высочества нельзя вылечить!

— Может ли она вылечить их или нет — это один вопрос. Будет ли она наказана — другой. Часто то, что ты видишь и слышишь, не является истиной. Бывает, что все совсем не так, как представляется.

Сян Жун была совершенно сбита с току. Она обнаружила, что неспособна понять, о чем говорил Сюань Тянь Хуа. Обычно девочка только восхищалась своей второй сестрой, наблюдая, как та общается и смеется с ними. Теперь, однако, она поняла, что для того, чтобы так общаться, требуется не только мужество, но и... умение размышлять. Она была определенно слишком глупа, не понимая того, что было им сказано. Такой ответ… Что ей сообщить основательнице?

Видя ее мысленную борьбу, Сюань Тянь Хуа не мог не покачать головой:

— Ты все еще слишком молода. Это нормально, что ты не понимаешь. Вини меня за такие слова. В любом случае тебе просто нужно помнить: что бы ни случилось, просто верь в свою вторую сестру.

— Но его величество…

— Отец-император может быть немного недоволен, но он не доставит ей слишком много хлопот.

Сян Жун тихо вздохнула и встала. Столкнувшись взглядом с Сюань Тянь Хуа, она поклонилась и сказала:

— Благодарю ваше высочество за то, что развеяли сомнения. Хотя Сян Жун не очень хорошо поняла, но, когда я вернусь в поместье через несколько часов, то вспомню сказанное и передам эти слова бабушке.

Сюань Тянь Хуа был озадачен:

— Через несколько часов? Куда ты хочешь поехать?

— Сян Жун хочет подождать вторую сестру у входа во дворец.

Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой и тоже встал:

— Пойдем. Я поеду с тобой.

Когда они покинули Чистосердечный дворец, Сян Жун села в карету Сюань Тянь Хуа, а экипаж семьи Фэн тихо последовал за ними.

По пути Сян Жун никак не могла собраться с мыслями. Она то думала о Сюань Тянь Хуа, то о Фэн Юй Хэн. Ее личико казалось совсем растерянным, и Сюань Тянь Хуа рассмеялся, увидев ее такой.

В это время в поместье Фэн душевное состояние людей было неспокойным. Никто не знал, когда Фэн Юй Хэн сможет вернуться, и какую катастрофу она принесет семье Фэн своим возвращением.

Уже был поздний вечер, когда служанка, наконец, бросилась во двор Изящного Спокойствия, чтобы рассказать о ситуации. Не дожидаясь, пока она заговорит, основательница дрожащим голосом спросила:

— Может быть, пришли люди из дворца?

— Откуда старейшая госпожа узнала? — ошеломленно спросила служанка.

— Все кончено! — основательница уронила на пол чашку чая, тон ее голоса полностью изменился. — Я знала это! Император так ненавидел семью Яо, разве он мог сразу поменять все и хорошо относиться к А-Хэн? Теперь, кажется, что он все сделал, чтобы вылечить ноги его высочества девятого принца! Император думал только о том, что А-Хэн могла бы исцелить его ноги, поэтому так много даровал ей. Теперь, когда его ноги не могут быть вылечены, А-Хэн бесполезна! Катастрофа пришла вместе с ней!

Увидев такую основательницу, бабушка Чжао быстро подошла, чтобы утешить ее. Пришедшая служанка была ошеломлена словами мастера, но, наконец, она спросила:

— О чем говорит старейшая госпожа?

Бабушка Чжао почувствовала, что что-то не так, и сразу спросила:

— Ты сказала, что пришли люди из дворца. Кто именно?

Служанка ответила:

— Это две бабушки, которые сказали, что они были приглашены госпожой Чжоу и по приказу ее величества императрицы пришли в поместье, чтобы научить четвертую молодую госпожу правилам.

— Хм? — до этих слов основательница горько плакала, но тут же опомнилась. — Что ты сказала?

— Из дворца пришли две бабушки для обучения. Их уже ведут сюда. Они сказали, что сначала отдадут дань уважения старейшей госпоже, а затем навестят четвертую юную госпожу.

Только тогда основательница вспомнила, как Фэнь Дай оскорбила девятого принца. Он сказал, что пригласит бабушек научить ее правилам.

Услышав, что люди из дворца пришли по этому поводу, основательница пришла в себя и быстро сказала служанке:

— Быстро позови сюда четвертую молодую госпожу.

Та приняла приказ и ушла. Бабушка Чжао привела внешний вид основательницы в порядок, говоря:

— Старейшая госпожа, не стоит так пугаться. Pазве его высочество августейший принц не на стороне второй молодой госпожи? Даже если его величество захочет наказать ее, это будет не более чем дуновение ветерка. Как он может позволить второй молодой госпоже страдать?

— Но его ноги нельзя исцелить. Будет ли он относиться к А-Хэн, как раньше? — основательница не верила, несмотря ни на что, не верила, что мужчина может быть настолько решительно настроен по отношению к женщине.

Бабушка Чжао, однако, напомнила основательнице:

— Вчера в павильоне Единого Благоденствия вы видели отношение его высочества августейшего принца ко второй молодой госпоже. Разве он отдалился от нее?

Основательница тщательно подумала и обнаружила, что все так, как сказала бабушка Чжао. Поэтому смогла хоть немного успокоиться.

В это время снаружи раздался голос служанки:

— Бабушка Лю и бабушка Ван пришли отдать дань уважения старейшей госпоже.

— Пожалуйста, проходите.

После этого приглашения вошли две дворцовые дамы: обе лет сорока, высокие и строгие на вид. Они шли прямо, и глаза их не блуждали. Они шли, пока не достигли места недалеко от основательницы, а затем остановились и дружно поприветствовали:

— Эта старая слуга отдает дань уважения старейшей госпоже Фэн. Ее величество императрица велела нам приехать в поместье и научить четвертую юную госпожу правилам. Мы также надеемся, что старейшая госпожа позаботится о нас.

— О чем вы говорите? Пожалуйста, встаньте. Пожалуйста, встаньте, — основательница хотела лично помочь им подняться, но ее спина действительно не позволяла этого сделать. Бабушка Чжао сделала это за нее. — Этот ребенок, Фэнь Дай, все еще молода и ничего не понимает. Бабушки, пожалуйста, будьте терпимы.

— Старейшая госпожа, пожалуйста, не волнуйтесь. Эти старые слуги не смеют ослушаться приказов ее величества, — у обеих женщин был суровый вид, заставивший основательницу несколько раз энергично кивнуть.

Вскоре Фэн Фэнь Дай был препровождена из храма во внутренний двор Изящного Спокойствия. После полных суток стояния на коленях девушка была совершенно не в себе. Ее волосы растрепались, а лицо, казалось, было в крови. Ее шатало с каждым пройденным шагом. Увидев основательницу, она даже не смогла выразить свое почтение, прежде чем сказать:

— Бабушка, как насчет прощения Фэнь Дай? Если Фэнь Дай умрет, то как вы это объясните отцу, когда он вернется?

Основательница проигнорировала ее, вместо этого сказав двум бабушкам:

— Это четвертая внучка этой старой.

Эти двое встали и очень корректно выразили свое почтение, сказав:

— Эти старые слуги приветствуют четвертую молодую госпожу Фэн.

— Кто вы такие? — нахмурилась Фэнь Дай.

Бабушка по имени Лю сказала:

— Эта старая слуга — одна из дворцовых слуг, ответственных за обучение. Ее величество императрица приказала нам прийти и научить четвертую юную госпожу правилам.

— Научить правилам? Каким правилам? — растерялась Фэнь Дай. — Я не собираюсь во дворец. Почему люди из дворца пришли учить меня правилам? Бабушка, что происходит?

— Какая наглость! — основательница подпрыгнула на стуле. — Двум бабушкам приказала прийти в поместье Фэн ее величество императрица. Разве это подходящее место для твоих глупостей?

— Но почему? — как только эти слова прозвучали, она вдруг вспомнила, что сказал вчера Сюань Тянь Мин. Кто знает, что именно Фэнь Дай подумала об этом, но ее глаза внезапно загорелись, и она спросила бабушку Лю: — Это его высочество девятый принц поговорил об этом с ее величеством?

— Действительно, — кивнула бабушка Лю.

— Ха! — Фэнь Дай внезапно рассмеялась. — Как я уже говорила, его высочество девятый принц заинтересован во мне. Иначе, зачем ему специально идти во дворец и приглашать бабушек учить меня правилам? Бабушки, пожалуйста, не волнуйтесь. Фэнь Дай определенно всему научится. В будущем я определенно не ударю в грязь лицом перед его высочеством.

Основательница Фэн не знала, куда деть взгляд из-за слов Фэнь Дай. Обе бабушки тоже были поражены, потом бабушка Ван сказала:

— Эта старая слуга не знает, что подразумевает четвертая молодая госпожа, говоря такие вещи. Эта старая слуга знает только то, что его высочество так преподнес это ее величеству императрице: "У семьи Фэн есть четвертая молодая госпожа, которая привыкла быть неразумной и устраивать сцены. Она не знает ни этикета, ни что такое честь и достоинство, это вызвало у этого принца раздражение".

— Хм-пф, — основательница фыркнула. — Ты слышала это? Его высочество считает, что ты не знаешь, что такое честь и достоинство. Разве это проявление интереса?

— Его высочество проявляет интерес только ко второй молодой госпоже этого поместья, — кивнула бабушка Лю. — Это то, что знают все. Откровенно говоря, мы, старые слуги, хотим помочь четвертой юной госпоже исправить ее вредные привычки.

— Это невозможно! — вскрикнула Фэнь Дай. — Как он мог сказать такое? Вы, должно быть, врете. Должно быть, Фэн Юй Хэн послала вас наказать меня. Проваливайте!!! Убирайтесь отсюда!

Фэнь Дай, сойдя с ума, попыталась вытолкать двух бабушек из комнаты. Бабушку Лю толкнули в бок, и бабушка Ван разозлилась. Сунув ладонь в рукав, она вытащила маленькую плетку и со всего размаха ударила Фэнь Дай по спине.

Люди дворца все были физически сильны. Они были способны сломать дерево, обмазанное тофу так, что тофу не раскрошился бы. Кроме того, это была всего лишь одежда, покрывающая кожу.

Фэнь Дай почувствовала лишь жгучую боль в спине и завизжала; однако это не вызвало ни малейшего сочувствия у людей семьи Фэн.

Бабушка Ван холодно сказала, держа хлыст в руке:

— Этот маленький хлыст Феникса используется для того, чтобы бить наложниц и наказывать женщин-служащих. Четвертая молодая госпожа семьи Фэн должна чувствовать себя счастливой, будучи ударенной им.

Основательница Фэн тоже кивнула, сказав:

— Вы правы. Надеюсь, бабушки смогут научить четвертую внучку этой старой. Если ее надо ударить, то ударьте. Если она должна быть наказана, тогда накажите. Вы не можете быть снисходительны.

— Эти старые слуги получили ваш приказ.

Несмотря на сопротивление Фэнь Дай, две суровые бабушки увели ее в ее двор.

Наблюдая, как они уходят, основательница быстро сказала бабушке Чжао:

— Небо уже совсем темное. Съезди к воротам дворца и разведай обстановку. А-Хэн не вернулась, и Сян Жун нет. Я действительно очень беспокоюсь.

Бабушка Чжао могла только подчиниться и быстро покинуть поместье. Сев в карету, она поспешила в сторону дворца.

Когда она приехала, то увидела, что Сян Жун также ждет снаружи. Сопровождал ее седьмой принц, Сюань Тянь Хуа. Как только она собиралась подойти, чтобы сказать несколько слов, она увидела человека, выходящего из ворот дворца.

В середине шла хорошо одетая пожилая дама в сопровождении управляющей дворцовой служанки, которая улыбалась и оживленно болтала с ней. Управляющая служанка была очень вежлива с ней, это заставило бабушку Чжао внимательно присмотреться к происходящему. Лучше бы она не смотрела, но сделав это, бабушка Чжао была в шоке:

— Неужели это она?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 218. Принцы тоже сплетничают**

Бабушка Чжао и подумать не могла, что увидит, как основательница Бу выходит из дворца. Oна даже болтала и смеялась с кем-то. Она даже получила любезность от управляющей дворцовой служанки.

Cемья Бу... Разве она не была почти полностью разрушена? Главная императорская наложница Бу умерла, а Бу Hи Шан отправили в женский монастырь. Kак получилось, что основательница Бу все еще может жить так комфортно?

Она не могла понять этого. Она смотрела, как основательница Бу садится в карету и уезжает, и только тогда подошла к Сян Жун.

Сян Жун тоже увидела основательницу Бу, и ее и без того нервное состояние стало еще более нервным.

Сюань Тянь Хуа стоял рядом с ней, сложив руки за спиной. Это был холодный день, а на нем даже не было плаща, но он ни в малейшей степени не казался замерзшим.

— Третья молодая госпожа! — крикнула бабушка Чжао, пойдя вперед, а потом опустилась на колени и сказала Сюань Тянь Хуа: — Эта старая слуга приветствует ваше высочество Чистосердечного принца. Долгой жизни его высочеству.

Сюань Тянь Хуа поднял руку и сказал:

— Пожалуйста, встань.

Сян Жун пошла вперед и помогла бабушке Чжао подняться, сказав:

— Бабушка беспокоится, верно? Mы с его высочеством ждали здесь все это время, но вторая сестра так и не вышла.

Бабушка Чжао вздохнула и сказала:

— Старейшая госпожа даже не обедала — беспокоилась о том, что здесь происходит.

Сюань Тянь Хуа посмотрел на обеих и беспомощно сказал:

— Давайте я отведу вас во дворец. Продолжать ждать здесь... — он проговорил это, глядя на руки Сян Жун, которые покраснели от холода, — ты окончательно замерзнешь.

— Можем ли мы войти во дворец? — бабушка стала нервничать без видимых причин. Она уже входила во дворец с основательницей, но это всегда было ради банкетов. Сегодняшний день отличался.

Сюань Тянь Хуа кивнул:

— Со мной, естественно, можете.

Сян Жун, однако, не согласилась:

— Мы не можем причинять слишком много проблем вашему высочеству. Мы подождем снаружи. На улице холодно, поэтому будет лучше, если вы не станете сопровождать Сян Жун в ожидании. Теперь, когда пришла бабушка Чжао, мы можем остаться здесь и ждать.

Сюань Тянь Хуа не ответил, вместо этого указал в сторону ворот дворца:

— Никто не должен продолжать ждать. Они вышли.

В том направлении, куда он указал, конечно же, оказалась Фэн Юй Хэн, толкающая Сюань Тянь Мина к воротам дворца. Она была одета в белое, а мужчина — в свой традиционный фиолетовый. Эта гуляющая по снегу пара смотрелась очень красиво.

Сян Жун посмотрела на них и неосознанно пробормотала:

— Кажется, ничего не случилось, верно?

Сюань Тянь Хуа еще раз рассмеялся:

— Я сказал тебе, что ты должна верить в нее, — сказав это, он пошел вперед, чтобы встретить их.

— Седьмой брат, — Фэн Юй Хэн окликнула его с довольно большого расстояния, — как ты здесь?.. — она начала задавать вопрос, но увидела Сян Жун, чье личико стало ярко-красным от холода, и явно обеспокоенную бабушку Чжао.

Сюань Тянь Мин сидел в инвалидном кресле и объяснил ей:

— Кажется, твоя третья сестра пошла искать седьмого брата, а эта бабушка была послана старейшей госпожой.

В это время Сюань Тянь Хуа как раз подошел к ним и кивнул:

— Мин'эр правильно угадал.

Сян Жун и бабушка Чжао бросились вперед, спеша поприветствовать Сюань Тянь Мина. Встав, они в один голос спросили:

— Вторая молодая госпожа, с вами ничего не случилось, верно?

— Вторая сестра, его величество наказал тебя?

— Я просто молодая девушка, и я не нарушала никаких правил, за что же меня наказывать? — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

Бабушка Чжао внимательно посмотрела на Фэн Юй Хэн, а затем на Сюань Тянь Мина. Судя по их виду, они не были наказаны. Только тогда она вздохнула с облегчением.

— Это хорошо. Эта старая слуга может доложить старейшей госпоже о том, что вы в безопасности. Вторая юная госпожа, вы вернетесь с этой старой слугой? A третья молодая госпожа?

Сян Жун указала на что-то позади нее:

— Я приехала в карете. Бабушка может вернуться первой.

— Хорошо, — бабушка Чжао собралась уходить, но ее остановила Фэн Юй Хэн.

— Мы как раз собирались поехать в Изысканное Божественное Здание, чтобы поесть. Бабушка, пойдем с нами. Я попрошу шеф-повара приготовить что-нибудь, чтобы ты могла отнести бабушке.

Бабушка Чжао почувствовала, что это тоже хорошо, и кивнула:

— Старейшая госпожа не могла есть. Если вернуться с едой, которую она еще не пробовала, то это будет идеально.

Затем они сели в карету Сюань Тянь Мина. Та была достаточно большой, чтобы все поместились. Вот так, Сян Жун, бабушка Чжао, Хуан Цюань и Цин Шуан все сидели в одном экипаже. За ними следовали пустые экипажи, это оказалось довольно удобно.

Внутри кареты — кто знает, было ли это преднамеренно или нет — Сюань Тянь Мин, держа руку Фэн Юй Хэн, сказал ей:

— Все в порядке. Не принимай это близко к сердцу. Я никогда не хотел трона.

Эти слова не заставили остальных дернуться, но бабушка Чжао была шокирована. Она не могла сказать, в чем причина, но она, только что успокоившаяся, снова занервничала.

Трон? Может, у императора все еще были планы передать трон девятому принцу? Теперь, когда его ноги оказались неизлечимыми, он, наконец, отказался от этой идеи? Если это так, то преступление второй молодой госпожи слишком велико!

Она действительно надеялась, что Сюань Тянь Мин скажет немного больше, чтобы она смогла вернуться и проанализировать ситуацию вместе с основательницей. К сожалению, тот не сказал больше ни слова. Группа тихо сидела в карете, пока та не прибыла к озеру, посередине которого находилось Изысканное Божественное Здание. Только тогда они услышали, как кто-то из императорской гвардии сказал:

— Ваши высочества, мы прибыли.

Как только все вышли из экипажа, сразу же подплыли лодки. Маленькие лодки могли вместить только двух человек. Фэн Юй Хэн, естественно, отправилась с Сюань Тянь Мином, а Сян Жун получила помощь в лодке от Сюань Тянь Хуа. Хуан Цюань и Цинь Шуан, естественно, пошли вместе, оставив бабушку Чжао спокойно сидеть в последней лодке со служанкой Сян Жун, Мэй Сян. Что, однако, дало ей возможность распросить девушку:

— Когда третья молодая госпожа отправилась в Чистосердечный дворец, его высочество седьмой принц сказал что-нибудь?

Служанка немного подумала:

— Его высочество сказал, что третья молодая госпожа должна доверять второй молодой госпоже, — остальное она сама не могла понять.

Бабушка Чжао издала еще один длинный вздох:

— Как мы можем верить в нее?

У входа в Изысканное Божественное Здание стоял третий принц, Сюань Тянь Е, и разговаривал о чем-то с управляющим. Увидев прибытие группы Сюань Тянь Мина, третий принц не мог не улыбнуться широко:

— Управляющий сказал, что не осталось отдельных комнат, и принц подумал, что впустую приехал сюда. К счастью, я встретил седьмого брата и девятого брата. Как насчет того, чтобы позволить этому принцу поесть с вами?

Сюань Тянь Хуа ответил, сохраняя свою благородную улыбку:

— Возможность разделить центр внимания с третьим братом — наше счастье.

Сюань Тянь Е махнул рукой:

— Мы же братья, нет необходимости говорить такие вещи, — он сказал это, протягивая руку, чтобы подтолкнуть кресло Сюань Тянь Мина. — Я слышал, что были некоторые осложнения с ногами девятого брата. Третий брат не знает, чем я могу помочь?

Сюань Тянь Мин продолжал сохранять свой беззаботный вид и ничего не говорил. Вместо него ответила улыбнувшаяся Фэн Юй Хэн:

— Третий брат, забрав у меня кресло, делает А-Хэн еще более бесполезной.

— Что за вещи говорит младшая сестра? Третий брат вернет его тебе, — сказав так, он вернул контроль над инвалидным креслом Фэн Юй Хэн.

Когда группа прибыла на третий этаж и села в отдельной комнате, Сюань Тянь Мин, наконец, заговорил:

— Третий брат пришел один? Тогда зачем искать отдельную комнату? Разве не было мест на втором этаже?

Фэн Юй Хэн чуть не поранилась, сдержав смех. Она подумала про себя: — "Этот человек явно хотел "случайной встречи". Как ты мог не дать ему такой возможности?"

— Третий брат не любит сидеть в главном зале, — Сюань Тянь Е, однако, успокоил свое сердце и настоял: — Мы, братья, не собирались вместе в течение долгого времени. Столкнуться друг с другом сегодня — воля небес.

— Ох, — Сюань Тянь Мин кивнул, — это действительно воля небес.

Не желая смотреть, как братья пытаются поладить, Фэн Юй Хэн просто подвела бабушку Чжао к официанту. Они заказали еду и сказали положить ее в контейнер для еды, как она будет приготовлена. Бабушке Чжао сказали подождать в главном зале, а потом сразу вернуться в поместье.

Бабушка Чжао хотела спросить кое-что, но увидела, что Фэн Юй Хэн не собиралась больше ничего говорить. Она могла только беспомощно кивнуть и подчиниться.

Когда она вернулась в отдельную комнату, Сюань Тянь Е говорил о пятом принце, Сюань Тянь Яне, и о том, как он взял другую наложницу:

— По-видимому, это была младшая сестра его четвертой наложницы. В конце концов, когда ее привезли в поместье, старшая сестра так разозлилась, что разбилась насмерть, а младшая сестра только держалась за нос и бормотала о том, какое это несчастливое предзнаменование.

Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой:

— Отец-император несколько раз говорил о проблеме пятого брата, но он все еще не может измениться.

Сюань Тянь Мин холодно фыркнул:

— Принимает их налево и направо, его наложницы все выглядят примерно одинаково.

— Ох, — Сюань Тянь Хуа кивнул, — особенно глаза, весьма странно похожи.

Фэн Юй Хэн только приложила руку ко лбу, слушая эти троих разговаривающих:

— Мужчины-сплетники! Вы действительно не уступаете женщинам.

Никто из присутствующих не смог понять, что она имела в виду под "сплетнями". Но Сюань Тянь Е все же догадался о значении ее слов и сказал:

— В любом случае это просто пустая болтовня. Мы просто выберем новую тему для разговора.

Сюань Тянь Мин ухмыльнулся и внезапно сказал:

— Кажется, это из-за одной императорской наложницы, которая была избита до смерти.

Эта тема резко оборвалась, и все замолчали. Сюань Тянь Е тихо вздохнул и спросил Фэн Юй Хэн:

— Этот принц слышал после утреннего заседания двора кое-что. Ноги девятого брата действительно не могут быть исцелены?

Услышав его вопрос, Фэн Юй Хэн удрученно посмотрела на Сюань Тянь Мина, прежде чем ответить:

— Это А-Хэн оказалась неспособна, я уже извинилась перед отцом-императором.

Сюань Тянь Е издал длинный вздох:

— Трудно избежать ранений или смерти, когда ведешь армию на войну. В то время мы советовали девятому брату не ехать на северо-запад, но он отказался слушать.

Сюань Тянь Хуа подхватил разговор и сказал:

— Третий брат должен знать характер Мин'эра. Он делает, что хочет и никогда не слушает других.

Пока они говорили, Фэн Юй Хэн несколько раз кидала взгляд на Сюань Тянь Е. Этот человек всегда выглядел сердитым, но сегодня чуть меньше. С виду его глаза казались полными беспокойством о раненых ногах Сюань Тянь Мина, но были времена, когда на поверхность просачивалась жадность. Большинству людей было бы очень трудно заметить это, но Фэн Юй Хэн провела детальный анализ.

Как она и ожидала, травмы ног Сюань Тянь Мина определенно были хорошей новостью для Сюань Тянь Е. И этот человек появился здесь сегодня, скорее всего, чтобы лично узнать правду. Фэн Юй Хэн понимала, что пока она оценивала его, он изучал ее. Но верила, что притворяется лучше его. Она смогла заметить некоторые детали, которые Сюань Тянь Е не мог заметить.

— Отец-император сказал, что очень разочарован во мне, — внезапно добавила Фэн Юй Хэн, погрустнев. Взгляд ее в сторону Сюань Тянь Мина был полным бесконечных угрызений совести.

— Ну и зачем ты слушаешь его? — Сюань Тянь Мин внешне никак не изменился, он все еще выглядел дьявольски и безответственно. Держа в одной руке кубок с вином, он протянул другую, чтобы погладить Фэн Юй Хэн по голове. — На тебе женюсь я, а не этот старик.

Сюань Тянь Е громко рассмеялся:

— В конце концов, девятый брат из нас всех всегда был человеком самых широких взглядов.

Сюань Тянь Хуа покачал головой и горько улыбнулся:

— Только Мин'эр может осмелиться сказать такое.

Фэн Юй Хэн потянулась к рукаву, пощупала его некоторое время и вынула длинную и изящную коробку. К счастью, зимняя одежда обладала большими рукавами и широкими карманами. Если бы Фэн Юй Хэн вытащила ее из летней одежды, возможно, кто-то почувствовал бы, что что-то не так. Зимняя одежда, однако, прекрасно подходила для этого.

Она открыла маленькую коробочку, и все глубоко вздохнули, заглянув внутрь. Внутри лежала та самая шпилька Феникса, которую Фэн Юй Хэн выиграла на банкете в честь праздника Середины осени.

Они услышали, как Сюань Тянь Мин сказал:

— Эту вещь следует носить на голове или оставить дома. Зачем ты хранишь ее в коробке?

— Изначально я хотела вернуть шпильку Феникса отцу-императору, но немного перенервничала и забыла, — ответила Фэн Юй Хэн.

Говоря это, она скосила взгляд на Цин Шуан, которая стояла рядом с ней. Ее глаза ясно видели, как пальцы служанки непривычно дернулись при виде шпильки Феникса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 219. Шпилька Феникса потеряна**

Фэн Юй Xэн вздохнула про себя. Oна должна была признать, что Цин Шуан обычно очень хорошо прячет эмоции, и не думала, что такое может произойти.

— Если забыла, значит, забыла, — сказал Cюань Тянь Mин. — Ею изначально наградили именно тебя. Из каких соображений ты собираешься ее вернуть?

Фэн Юй Хэн тонко улыбнулась:

— Тогда в следующий раз, когда войду во дворец, я верну ее отцу-императору. Я не сумела вылечить твои ноги и чувствую себя не в своей тарелке, храня такую вещь.

Сказав это, она закрыла коробку и снова положила ее обратно в рукав. Сюань Тянь Мин подал ей чай и только после того, как она взяла чашку, вновь обрел свою обычную хитрую улыбку. Глядя на плащ Фэн Юй Хэн, он произнес:

— В комнате не холодно. Пусть служанка возьмет его у тебя.

— Прекрасно, — Фэн Юй Хэн повернулась и обратилась у Цин Шуан. — Ты можешь взять плащ.

Цин Шуан подошла, чтобы помочь ей раздеться. Сбрасывая плащ, Фэн Юй Хэн пролила немного чая, который все еще держала в руках, и Цин Шуан быстро вытащила платок, чтобы промокнуть пятно. Сюань Тянь Мин наблюдал за этим некоторое время, и его хитрая улыбка стала еще более очевидной.

Kогда плащ, наконец, почистили, официант подал первые тарелки с едой. Под руководством Сюань Тянь Хуа они начали есть.

Цин Шуан перебросила плащ Фэн Юй Хэн через руку и встала к ним спиной. Подсознательно, девушка посмотрела в сторону третьего принца и тут же отвернулась. Она притворялась хладнокровной, но ее сердце бешено колотилось.

Во время еды Фэн Юй Хэн, казалось бы, случайно взглянула на Цин Шуан, а затем сказала с большим интересом:

— Когда мы сегодня покинули поместье, я не обратила особого внимания, но серьги Цин Шуан довольно хорошо выглядят. Они нефритовые, верно?

Цин Шуан тронула мочки и ответила с улыбкой:

— Это не какой-то особенно хороший нефрит. В прошлом месяце, когда нам выплатили зарплату, молодая госпожа дала этой слуге немного больше, так что я пошла и купила их. Если вообще начинать говорить об этом: мне все еще нужно поблагодарить юную госпожу, — сказала она, довольно смущенная. Это был не первый раз, когда она носила эти серьги, а вторая молодая госпожа всегда была внимательным человеком. Она сказала, что никогда не видела их раньше — Цин Шуан определенно не верила в это. Но почему вторая молодая госпожа сказала это?

Pаздумывая обо всем этом, она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала, притворившись удивленной:

— Ничтожной суммы ежемесячной зарплаты было достаточно, чтобы купить такие красивые серьги? Кажется, они такого же качества, как нефритовая тыква, которую носил старший брат на банкете в честь праздника Середины осени.

У Цин Шуан душа рухнула в пятки, она больше не могла вести себя хладнокровно. Девушка в ужасе смотрела на Фэн Юй Хэн, с колотящимся около горла сердцем.

Так вот чего она ждала!

— Вторая молодая госпожа должно быть шутит. Эта слуга... не знает старшего принца.

— Хм? — Сюань Тянь Мин сдвинулся на шаг. — Хэн Хэн сказала только "старший брат", так почему же ты посчитала его старшим принцем?

— Это... — Цин Шуан была ошеломлена, а затем быстро опустилась на колени: — Молодая госпожа, эта слуга... — она не знала, что должна сказать. Чем больше она говорила, тем больше ошибок совершала.

— Что вы делаете? — Сюань Тянь Хуа беспомощно покачал головой. — У нас такая прекрасная трапеза, так зачем так злиться на служанку?

— Я не разозлилась, — Фэн Юй Хэн лично помогла Цин Шуан подняться, а затем на некоторое время взяла ее руки в свои. — Я сказала это просто так, шутя. Ты моя личная служанка, так почему же не можешь распознать шутку?

Цин Шуан опустила голову и, надев печальное выражение лица, чтобы скрыть свой страх, сказала дрожащим голосом:

— Это все вина этой слуги.

Хозяйка и служанка некоторое время разговаривали, они не слишком налегали на удивительные блюда, приготовленные Изысканным Божественным Зданием. Поэтому трапеза быстро подошла к концу.

Когда все выходили из здания, Сюань Тянь Хуа последовал за Сюань Тянь Мином, а Хуан Цюань намеренно отделила Фэн Юй Хэн от Цин Шуан. Ранее утром Ван Чуань рассказала ей, что произошло ночью. Если добавить сказанное сегодня Фэн Юй Хэн и девятым принцем, — хотя Хуан Цюань не знала, что именно сделала Цин Шуан, — она понимала, что определенно не может позволить этой девушке оставаться рядом с госпожой.

Управляющий Изысканного Божественного Здания уже подготовил несколько лодок. Когда Фэн Юй Хэн села в свою, она вдруг пощупала рукав и сказала в ужасе:

— Нехорошо! Моя шпилька Феникса пропала!

— Что?— шокировано вопросили присутствующие, и даже Сюань Тянь Мин занервничал: — Разве ты не положила его в карман в рукаве? Поищи немного еще.

Фэн Юй Хэн побелела от страха, когда ощупывала свои рукава; тем не менее все прекрасно могли видеть, что там ничего не было.

— Что мне делать? — она с тревогой начала наматывать круги по лодке, постоянно спрашивая Хуан Цюань и Цин Шуан: — Вы двое видели мою шпильку Феникса?

Хуан Цюань покачала головой:

— Последний раз я видела, когда молодая госпожа положила ее в рукав, — она сказала это, помогая Фэн Юй Хэн прощупать ее одежду, и даже встряхнула плащ, который держала Цин Шуан, но внутри ничего не было. Хуан Цюань тоже встревожилась и уставилась на Цин Шуан: — Ранее ты стояла ближе всех к молодой госпоже. Ты забрала ее плащ и помогла промокнуть чай. Юная госпожа также помогла тебе подняться. Цин Шуан, ты видела золотую шпильку?

Лицо Цин Шуан было белым-белым. Она боялась не того, что пропажу обнаружили, но того, что все поверят в то, что шпилька у нее, когда она явно этого не делала, особенно... Сюань Тянь Е.

Услышав, что Фэн Юй Хэн потеряла шпильку Феникса, Сюань Тянь Е повел себя так, будто был шокирован, но вздохнул с облегчением. Похвалив незаметно для остальных Цин Шуан, он некоторое время помогал в поисках, прежде чем сказать:

— Принцесса только восстановилась, этот принц не может вернуться домой слишком поздно и вызвать у нее какую-то усталость. Седьмой брат, девятый брат, вы двое должны осторожно помочь младшей сестре найти украшение. Шпильку Феникса нельзя сравнивать с другими вещами. Ее потеря — это не шутка.

Услышав, что Сюань Тянь Е собирался уходить, Фэн Юй Хэн быстро умоляющим тоном попросила:

— А-Хэн обязательно найдет шпильку Феникса. Я надеюсь, что третий брат поможет скрыть это на некоторое время. Отец-император был не в лучшем настроении сегодня, и А-Хэн не хочет, чтобы отец-император снова рассердился.

— Естественно, — кивнул Сюань Тянь Е. — Младшая сестра, не волнуйся, этот принц точно никому не расскажет об этом деле.

— Если это так, то большое спасибо тебе, третий брат, — она поклонилась, как и Хуан Цюань и Цин Шуан. Кланяясь, Фэн Юй Хэн заметила, что лодыжки Цин Шуан задрожали, когда Сюань Тянь Е сознательно или невольно посмотрел на нее. Та, однако, даже не посмела поднять голову, казалось, девушка испытывает дикий ужас.

Она улыбнулась про себя, когда поняла ситуацию.

С уходом Сюань Тянь Е, энергия, отведенная поиску, закончилась. Фэн Юй Хэн притворилась, что все еще ищет, а затем сказала Цин Шуан:

— Иди наверх и продолжай искать в отдельной комнате. Посмотри, не упала ли она где-нибудь. Помни, ты должна тщательно все обыскать. Ты не должна пропустить ни одного угла, переверни их все.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга все внимательно осмотрит, — кивнула Цин Шуан.

— Хорошо, — ответила она служанке, потом посмотрела на Сюань Тянь Мина и сказала: — Мне все еще не по себе, кроме того я немного замерзла. Позволь нам вернуться первыми. Будет достаточно оставить здесь только Цин Шуан. Кроме того, — Фэн Юй Хэн повернулась к управляющему и обратилась уже к нему: — Ты тоже должен помочь все осмотреть. Это просто коробка вот такого размера, — она взмахнула руками, обозначая габариты, — из красного дерева.

Управляющий несколько раз кивнул и ушел с Цин Шуан.

Фэн Юй Хэн повернулась и посмотрела на озеро, прежде чем изогнуть губы в злой улыбке.

Божество с чудесными руками? Это было прозвище, которое Сюань Тянь Мин сказал ей. Чрезвычайно известный вор в Цзян Ху, исключительный и таинственный. Она на самом деле скрывалась рядом с ней как служанка, и он действительно был впечатлен ею.

Она хотела шпильку Феникса? Однако эта девица не знала, что та была брошена прямо в ее пространство, несмотря на то, что всем показалось, что коробка находилась у нее в рукаве. Даже если около нее окажется сотня известных воров, никто не сможет у нее ничего украсть.

Группа людей погрузилась в лодки и отправилась на сушу. Что касается Цин Шуан, оставленной в отдельной комнате, чтобы продолжить поиски, то она выглянула в окно, шокированная увиденным.

Шпилька Феникса потерялась? Но у нее ведь ничего не получилось! Она попробовала трижды: когда взяла плащ, когда вытирала чай, и — последний раз — когда Фэн Юй Хэн помогла ей подняться.

Однако она не смогла найти ее. Той деревянной коробки, которая явно находилась в кармане ее рукава, и след простыл. Она основательно прощупала весь рукав Фэн Юй Хэн, но не сумела найти ящичек.

Одной из плохих составляющих всего этого было то, что Фэн Юй Хэн сказала, что потеряла ее! И третий принц поверил в это!

Еще хуже... она подняла руку и тронула серьги. Фэн Юй Хэн сказала, что они из того же материала, что и у старшего принца. Эти слова действительно были хлопотными!

Цин Шуан в течение четырех часов обыскивала все вокруг Изысканного Божественного Здания с одним из его служащих. В конце концов, она ушла, не найдя ее.

В ту ночь Цин Шуан не вернулась в павильон Единого Благоденствия, как и ожидала Фэн Юй Хэн.

— Юная госпожа, когда вы начали подозревать Цин Шуан? — спросила ее Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн задумалась и сказала:

— Сразу после снежной бури. Однажды, проснувшись, я почувствовала, что что-то не так с мебелью в комнате. Это не было беспорядком, вместо этого все стояло слишком аккуратно. Даже ваза, которую я опрокинула накануне, находилась на своем месте.

— Божество с чудесными руками действительно заслуживает свою репутацию. Даже оказавшись в комнате, она не была замечена Бань Цзоу, — она намеренно говорила громче, заставляя телохранителя фыркнуть.

— Тогда что нужно сделать сейчас? — Хуан Цюань немного волновалась. — Мы все еще должны быть настороже. Я приду охранять юную госпожу по ночам. Что если Цин Шуан вернется?

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой:

— Она не сможет вернуться.

— Почему?

— Потому что Сюань Тянь Е не простит ее, — с тех пор, как состоялась "случайная встреча" с ним в Изысканном Божественном Здании, Фэн Юй Хэн была уверена, что мастер Цин Шуан именно этот человек. Поэтому она сознательно солгала о серьгах, чтобы раскрыть их отношения мастера и слуги. — Теперь, я боюсь, что Цин Шуан в настоящее время столкнулась с некоторыми трудностями.

Фэн Юй Хэн была права. В этот самый момент Цин Шуан стояла на коленях в одной из каменных комнат дворца Сян. Из уголков ее губ сочилась кровь, а одна сторона лица опухла. Ее разбросанная одежда валялась на полу, и единственное, что осталось на ее теле — полоска ткани на животе.

Перед ней сидел третий принц, Сюань Тянь Е. Человек, который изначально всем казался полным гнева, теперь был настоящим дьяволом, пришедшим из ада. Клубившаяся вокруг него аура содержала в себе бесконечный гнев. Его взгляд на Цин Шуан не был даже частично порочным, вместо этого в нем танцевал неистовый гнев, который, казалось, плавил каменную кладку.

Цин Шуан дрожала всем телом. Несмотря на свою почти полную наготу, она не чувствовала себя униженной. Ведь именно она сняла всю одежду, чтобы доказать свою невиновность.

— Мастер, эта слуга действительно не преуспела. Это вторая молодая госпожа солгала!

Сюань Тянь Е поднял ногу и со всей силы ударил Цин Шуан по груди.

Она не смогла устоять, ее отбросило довольно далеко. Ударившись о каменную стену, девушка сплюнула кровь.

Но она все еще пыталась встать на колени перед Сюань Тянь Е и умоляла:

— Мастер, пожалуйста, поверьте этой слуге. Эта слуга действительно не преуспела!

Сюань Тянь Е действительно хотел пнуть ее еще раз, но увидев кровь, которую откашляла Цин Шуан, опустил ногу, которую уже поднял.

Было бы полезно держать ее рядом.

— Ты — божество с чудесными руками. Весь мир знает, что нет ничего, что нельзя украсть. Раньше ты даже пробиралась в императорскую казну, так почему не смогла украсть то, чье местоположение знала?

У Цин Шуан тоже были сомнения по этому поводу. Она ясно видела это, но так ли это на самом деле?

— Карман второй молодой госпожи... был пуст.

— Как такое возможно?!

Правильно, она тоже так считала. Ей абсолютно не верилось в те слова, которые она сама только что сказала.

— Мастер, — Цин Шуан в течение длительного времени стояла на коленях, касаясь лбом пола, прежде чем внезапно что-то вспомнить. Быстро подняв голову, она сказала Сюань Тянь Е: — разве мы не смотрели не туда от начала до конца?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 220. Императорские указания**

Цин Шуан сказала Сюань Tянь Е:

— Эта слуга провела довольно много времени в поместье окружной принцессы и несколько раз вxодила в комнату второй молодой госпожи; однако я никогда не видела шпильку Феникса. Только сегодня в Изысканном Божественном Здании я увидела, как она ее достала. Эта слуга задается вопросом: может ли быть, что шпилька даже не хранится у второй молодой госпожи? Может ее держит у себя его высочество августейший принц?

Это было то, что Сюань Тянь Е рассматривал ранее, но он все еще не мог объяснить, как Цин Шуан умудрилась провалиться сегодня. Кроме того…

— А Hу, — он назвал изначальное имя девушки, — сколько лет ты следовала за этим принцем?

Цин Шуан задрожала всем телом и быстро сказала:

— Эта слуга была спасена вашим высочеством в четыре года. С тех пор прошло двенадцать лет.

— Двенадцать лет, — Сюань Тянь Е посмотрел на нее, в его глазах промелькнула жестокость, — двенадцать лет чувств не могли сравниться с парой сережек?

— Мастер! — Цин Шуан была невероятно потрясена, она боялась этой темы больше всего; однако, похоже, он на самом деле принял это близко к сердцу. — Эта слуга действительно не знает старшего принца. Я даже не встречала его раньше!

К сожалению, Сюань Тянь Е уже поверил в слова Фэн Юй Xэн. Кроме того, Цин Шуан не смогла достать шпильку Феникса, которую — он лично видел — поместили в карман рукава. Bсе эти признаки говорили ему, что эта девушка, А Ну, уже предала его.

— Стража! — сердито крикнул Сюань Тянь Е, и в комнату немедленно вошла императорская гвардия: — Заприте ее. Все будет хорошо, пока она жива, — бросив эти слова, он повернулся и ушел.

Цин Шуан наблюдала, как Сюань Тянь Е ушел, не проявив и капли чувств. Несмотря на то что она все еще стояла на коленях и была одета только в одну повязку на животе, стражник подошел к ней и потащил куда-то. Oна громко крикнула: "Мастер!", но тот даже не оглянулся.

На следующий день по столице разошлась невероятная новость о том, что будущая августейшая принцесса потеряла шпильку Феникса, лично врученную императором!

Когда эта новость дошла до поместья Фэн, основательница пила чай. Услышав ее от служанки, она чуть не захлебнулась.

— Где А-Хэн? — основательница схватила бабушку Чжао и встревоженно сказала: — Быстрее, пошлите кого-нибудь за А-Хэн!

Бабушка Чжао повиновалась и быстро приказала служанке пойти в павильон Единого Благоденствия. Основательница продолжила:

— Что такое шпилька Феникса? Как она могла потерять такую вещь? Эта новость настоящая или фальшивая?

Бабушка Чжао тоже была в шоке. Когда она вернулась из Изысканного Божественного Здания накануне вечером, все было в порядке. Может быть, что-то случилось после ее ухода?

— Старейшая госпожа, — беспомощно сказала она, — независимо от того, правда это или ложь, такие слухи не сулят ничего хорошего второй молодой госпоже!

— Это не хорошо не только для нее! — основательница не могла этого вынести. — Самое главное — наша семья Фэн. Цзинь Юань был положительно оценен императором, и ему разрешили отправиться на север, но теперь, когда он делает все, чтобы облегчить последствия катастрофы, что-то подобное произошло дома. Скажи мне, это...

Основательница так запаниковала, что не знала, как продолжить. Она хотела сказать, что Фэн Юй Хэн недостаточно хорошо проявила себя и вызвала слишком много проблем, но была неспособна на это. В конце концов, та приложила много усилий, чтобы позаботиться о ее спине. Настолько, что она почти полностью выздоровела. Поэтому, если она скажет что-то плохое о ней за ее спиной, то всегда будет чувствовать себя так, как если бы отказывалась от своего благодетеля.

Но если бы она этого не сказала, то чувствовала бы себя неуютно.

Вот так, она держала все в себе, ожидая прибытия Фэн Юй Хэн; однако, в конце концов, вернулась только служанка.

— Где вторая молодая госпожа? — оглянулась бабушка Чжао и спросила: — Pазве мы не послали тебя пригласить ее?

Служанка быстро прошла вперед и поклонилась:

— Хуан Цюань из павильона Единого Благоденствия сказала, что вторая молодая госпожа потеряла шпильку Феникса и сейчас стоит лицом к стене, чтобы обдумать свои ошибки. Очевидно... это были императорские указания о ее наказании.

Основательница чуть не рухнула от страха:

— Императорские указания! Когда они были переданы?

— Эта слуга ничего не знает. Эта слуга знает только, что они были непосредственно переданы поместью окружной принцессы.

Бабушка Чжао немного поразмыслила, а затем утешила основательницу:

— Несмотря на потерю такого важного предмета, она была наказана только стоянием лицом к стене и обдумыванием своих ошибок. Похоже, император был не слишком зол. Это сделано не более чем для поддержания приличий, верно? Кроме того, старейшая госпожа, не волнуйтесь. Раз императорские указания переданы непосредственно в поместье окружной принцессы, ясно, что его величество — праведный правитель. Этот вопрос не касается нашей усадьбы Фэн.

Основательница посчитала сказанное правильным и кивнула. Хотя она все еще немного нервничала, но ничего не могла сделать, только сказать слугам:

— Следующие несколько дней походите и порасспрашивайте вокруг. Возвращайтесь сюда с любыми слухами, которые сможете услышать.

Фэн Юй Хэн потеряла шпильку Феникса, и о ее наказании слышала не только основательница. Хань Ши тоже получила эти новости.

В это время Фэнь Дай находилась под очень строгим руководством двух бабушек и стояла во дворе, держа на голове чашу с водой. Пэй'эр и Хань Ши намеренно заговорили немного громче, достаточно для того, чтобы Фэн Дай тоже слышала.

Изначально девушку ругали до изнеможения, но когда она услышала, что Фэн Юй Хэн что-то потеряла, это было похоже на глоток воды в пустыне, немедленно ожививший умирающего.

— Что ты хочешь сказать? — Фэнь Дай, не обращая внимания на чашу на голове, повернулась, чтобы спросить Пэй'эр: — Фэн Юй Хэн потеряла шпильку Феникса?

Это движение заставило чашу с водой разбиться о землю.

Бабушка Ван пришла в ярость и начала махать кнутом.

Но Фэнь Дай не обратила на нее внимания и спросила Пэй'эр:

— То, что ты сказала, правда?

— Эти новости распространяются вокруг, — кивнула Пей'эр. — Эта слуга также порасспрашивала вокруг двора Изящного Спокойствия, там сказали, что старейшая госпожа тоже посылала людей. Слуги вернулись со следующими новостями: второй юной госпоже императором было поручено стоять лицом к стене и думать о своих ошибках!

— Ха-ха-ха! — Фэнь Дай внезапно взорвалась смехом, внезапно обернувшись. Указывая на двух бабушек, она громко сказала: — Не будьте слишком счастливы. Ваш августейший дворец вот-вот постигнет большое несчастье! Она потеряла шпильку Феникса. Награду, что ей лично вручил император. Вещь, что используется для установления права правления. Скажите мне, если что-то подобное будет потеряно, какое будущее у нее будет?

Бабушка Лю и бабушка Ван были по-настоящему шокированы ее словами, особенно вторая. Кнут, который она подняла, остановился в воздухе. Она не могла ни опустить, ни удержать его.

Но первой отреагировала бабушка Лю, сердито сказав:

— Я пришла по приказу ее величества императрицы. Попала ли августейшая принцесса в неприятности или нет, как это связано с нами?

Услышав ее, бабушка Ван тоже обернулась. Она сразу поняла, что ее обманул ребенок. В ярости от стыда она опустила хлыст, ударив Фэнь Дай по руке. Боль от удара заставила ее громко заплакать.

— Не бейте ее! — Хань Ши увидела, как Фэнь Дай получила удар, и сразу почувствовала страх. Она быстро вышла вперед, чтобы остановить этих двоих. — Бабушки, пожалуйста, успокойтесь, успокойтесь!

Но как они могли успокоиться? Они потеряли лицо, так разве они не должны восстановить все обратно?

Бабушка Ван только сказала, продолжая размахивать кнутом:

— Старейшая госпожа семьи Фэн тоже сказала, чтобы мы не были снисходительны. Наложница-мать, пожалуйста, убирайся с дороги!

Фэнь Дай не могла увернуться и продолжала плакать от боли.

Хань Ши в панике могла использовать только свое тело, чтобы защитить ее. Как только кнут приблизился к Хань Ши, Фэнь Дай внезапно крикнула:

— Вы двое такие наглые! Если вы навредите сыну семьи Фэн, то что это будет за преступление?

Бабушка Лю остановила руку бабушки Ван:

— Что говорит четвертая молодая госпожа? Сыну?

— Это так! — Фэнь Дай задвинула Хань Ши за спину, затем подняла подбородок и громко сказала: — Наложница-мать Хань сейчас носит под сердцем сына семьи Фэн. Даже если вы бабушки, которые пришли из дворца, вы не имеете права бить семью стандартного чиновника первого ранга! Если бы ребенок погиб из-за вас, ее величество императрица не смогла бы защитить вас!

Эти слова действительно заставили бабушек Лю и Ван остановиться. Поднятый кнут медленно опустился, и вопрос об избиении больше не поднимался.

Но они продолжали рассматривать Хань Ши. Порой они сомневались и были в недоумении.

— Действительно ли наложница-мать Хань беременна? — серьезно спросила бабушка Лю, оглядывая Хань Ши.

— Да, — быстро ответила Фэнь Дай.

— Эта старая слуга спрашивает наложницу-мать Хань, — она даже не обратила внимания на Фэнь Дай, смотрела только на Хань Ши и ждала только ее ответа.

Хань Ши была ошеломлена, слова застряли у нее в горле. Она не знала, что должна сказать.

Фэнь Дай взглянула на нее:

— Это же добрая новость, так почему бы тебе не сказать ее как можно быстрее?

Она, вынужденная действовать, могла только кивнуть:

— Да, я уже беременна.

Услышав это, две бабушки стали сомневаться еще больше. Они полжизни провели, заботясь об императрице, так что их глаза были остры в этом отношении, как самые настоящие ножи. Как они не смотрели, Хань Ши не была беременна, так почему же она так уверена?

Но она сказала это, так что им было нелегко опровергнуть ее. Они могли только убрать кнут, а потом подумать о Фэн Юй Хэн, став немного подавленными.

Что касается Фэн Юй Хэн, она была наказана только стоянием лицом к стене, чтобы подумать о своих ошибках. Два дня спустя Фэн Чэнь Юй, которая пряталась в своем собственном дворе и выжидала, получила еще одну новость:

— Люди третьего мастера получили сообщение, что вторая молодая госпожа отправила людей во дворец Вэнь Сюань, поместья премьер-министра Фэн и генерала Пин Нань; однако ворота этих семей были плотно закрыты, они не смогли войти.

Чэнь Юй уже была на грани, а это подтолкнуло ее туда еще больше. Она понимала, что Фэн Юй Хэн пыталась использовать свои связи. Значит, она действительно в затруднительном положении и нуждается в помощи других, чтобы решить эту проблему. К сожалению, было совершенно ясно, что другая сторона не хочет помочь.

Она никогда так не надеялась, что Фэн Юй Хэн будет в целости и сохранности, как сейчас.

— Сколько дней прошло? — вдруг спросила она.

И Линь тоже понимала ее. Она знала, что было на уме у Чэнь Юй последние несколько дней. Поэтому быстро сказала:

— Прошло примерно полмесяца.

— Только полмесяца, — Чэнь Юй погрустнела еще больше. — Скажи мне, сможет ли она выдержать оставшиеся полмесяца? — задав этот вопрос, она не стала ждать ответа от И Линь, прежде чем покачать головой: — Неважно, что мы говорим, не имеет значения, сможет она или нет. Все будет зависеть от намерений императора. Я просто умоляю эту Фэн Юй Хэн не совершать еще одну ошибку. Жива она или мертва, мне все равно, но она должна подождать, пока не разберется с моим делом.

И Линь тоже волновалась за Чэнь Юй. Вопрос изначально был уже должным образом организован, но кто бы мог подумать, что вторая молодая госпожа, заполучившая благосклонность многих великих людей и способная причинить неприятности, на самом деле будет в беде? Она и раньше видела слишком много нестабильных ситуаций в многодетных семьях. Можно забыть про полмесяца, не исключено, что известие о падении второй юной госпожи придет на следующее утро. Когда нужное время настанет, кто позаботится о старшей молодой госпоже?

— Считай дни, — Чэнь Юй посоветовала И Линь, — считай один за другим. Как только нужный настанет, немедленно принеси банкноты и иди к Фэн Юй Хэн. Нельзя опаздывать ни на минуту.

— Юная госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга все помнит.

Чэнь Юй глубоко вздохнула и подумала, что в тот момент, когда этот вопрос решится, она должна немедленно прервать все отношения с Фэн Юй Хэн. Если эта стена рухнет и зацепит подол ее платья, это будет ужасно.

В павильоне Единого Благоденствия в это время из спальни Фэн Юй Хэн раздавался голос, заставлявший людей дрожать:

— Нежнее! Больно! Двигайся еще немного! Двигайся немного быстрее...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 221. Только это считается хорошим совпадением**

Хуан Цюань взмокла от криков Фэн Юй Хэн. Подняв руку, она утерла лоб и беспомощно сказала:

— Mолодая госпожа, вы не можете кричать что-нибудь другое? A то люди, которые ничего не знают, могут предположить, что внутри комнаты происходит что-то не то.

B это время Фэн Юй Хэн лежала на мягком диване, а Хуан Цюань массировала ее плечи.

— Впрочем, не будем об этом. Пельмени, что юная госпожа приготовила вчера, были слишком вкусными! — Хуан Цюань продолжала массаж, пока хвалила ее стряпню. — Даже императорские повара не в состоянии создать такой хороший вкус.

Фэн Юй Хэн закатила глаза:

— Я чуть не умерла, пока готовила их! Это было гораздо утомительнее, чем все остальное! Ах, поднимись повыше и приложи чуть больше усилий, — ей редко удавалось получить массаж от кого-то другого, тем более такой хороший. Эти пельмени — не что иное, как производное от найденной и вытащенной из ее аптеки начинки. Что-то из двадцать первого столетия всегда отличалось слишком сильно от здешней еды. Kроме того, она добавила туда и некоторые лекарственные травы. Ароматы медицинских трав и мяса смешались, и вкус получился просто восхитительным.

— Юная госпожа, новость, которую вы распространили, взорвала общественность. Старейшая госпожа ежедневно посылает сюда людей, чтобы порасспрашивать о текущей ситуации. Hезависимо от того, приходят ли они через внутренний двор Ивы или через главный вход в поместье, с ними разговаривают. Хоть они ни разу не вошли, но не сдались. Цзинь Чжэнь тоже однажды заходила. Чэнь Юй и Фэнь Дай делают то же самое, что и старейшая госпожа, и постоянно посылают людей. Они не рвутся вперед, но и не уходят. Наиболее мирно себя ведут люди наложницы-матери Ань. Однажды они принесли маринованные овощи, которые та сама приготовила. После этого они больше не приходили.

Хуан Цюань на одном дыхании сообщила о ситуации в павильоне Eдиного Благоденствия. В конце концов, она почти простонала:

— Все члены семьи Фэн — трусы.

Фэн Юй Хэн рассмеялась:

— Они смогли причинить столько неприятностей, даже являясь обычными трусами. Если бы они не были ими, разве бы небо не рухнуло? Сегодня мы должны уделять больше внимания внешнему окружению. Кроме того, я хочу, чтобы ты лично пошла к наложнице-матери Ань и сказала ей оставаться спокойной еще немного. Нет необходимости беспокоиться. Если бабушка хочет, чтобы Сян Жун посетила Чистосердечный дворец, чтобы узнать о чем-то, то она должна просто съездить туда. Ей всего лишь нужно относиться к этому, как к обычному визиту. Возможно, на сегодняшнем заседании двора будет шумно. Просто подождем и посмотрим, кто в семье Фэн будет знаком с ситуацией, а кто нет. Это позволит раскрыть все.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь, — Хуан Цюань кивнула. — Эта слуга запомнила.

— Прекрасно, — кивнула в ответ Фэн Юй Хэн, — Ван Чуань и Цин Юй сейчас не здесь, так что тебе нужно будет больше уделять внимание поместью. Если нам действительно не хватает людей, просто одолжи Цин Лин у матери, — она помолчала, потом встала с дивана. Глядя на Хуан Цюань, она очень серьезно сказала ей: — Есть еще одно, что ты должна сделать прямо сейчас.

— Юная госпожа, пожалуйста, говорите.

— Сходи на кухню и принеси еще тарелку пельменей. Я голодна.

— Вы все еще хотите есть? — Хуан Цюань удивленно округлила глаза. — Юная госпожа, вы съели двадцать шесть штук два часа назад!

— Ага, — Фэн Юй Хэн не опровергла ее, но продолжила: — Я все еще расту. Мне нужно больше есть. Иди быстрее.

Как и предсказывала Фэн Юй Хэн, дворцовое заседание следующего дня напоминало безудержный шторм. Император сделал выговор девятому принцу, которому всегда благоволил. Мало того, что он отругал его за лень и неуважение, он также указал на его ноги и назвал бесполезным человеком. Девятый принц пришел в ярость и, не обращая внимания на отца, развернулся и покинул двор. Что касается императора, он отошел от своей обычной манеры поведения, повернулся к старшему принцу, Сюань Тянь Ци, и сказал:

— Сын, ты действительно лучший. Моя Да Шунь всегда поддерживала старших и детей, рожденных первой супругой. Сейчас у главного дворца нет сына, поэтому мы возлагаем большие надежды на Ци'эра, как на старшего.

На этом утреннем заседании двора все чиновники были глубоко поражены.

Старший принц, Сюань Тянь Ци, был сугубо деловым человеком. На протяжении многих лет он очень редко интересовался делами двора, если только император лично не призывал его. В противном случае он не присутствовал на заседаниях. Люди полагали, что старший принц полностью посвятил себя ведению бизнеса и зарабатыванию денег. Он отличался от боровшихся за то, чтобы быть признанными рожденными первой женой, как третий принц. Но, в конце концов, это ведь сын императора. В противном случае разве император сказал бы что-то подобное? Это не выглядело неуместно, когда чиновники представили первого принца на месте правителя.

Сюань Тянь Е холодно перевел свой взгляд на Сюань Тянь Ци, мысленно вернувшись к словам Фэн Юй Хэн, сказанным той ночью в Изысканном Божественном Здании: "Кажется, серьги такого же качества, как нефритовая тыква, которую носил старший брат на банкете в честь праздника Середины осени". Может ли быть, что это правда?

Это не единственное неожиданное событие утреннего дворцового заседания. После исчезновения Бу Цуна, смерти императорской наложницы Бу, ссылки Бу Ни Шан в женский монастырь все верили, что существование семьи Бу подошло к концу. Император, однако, повысил Бу Бай Ци до стандартного третьего ранга. Что касается покойной Бу Бай Пин, то ей вернули титул главной императорской наложницы и перенесли останки в императорский мавзолей.

Этим было объявлено о возвращении семьи Бу.

Некоторые вспоминали, как слышали, что основательница семьи Бу вошла во дворец за несколько дней до этого. Может быть, император принял решение в то время?

Утреннее заседание двора заставило чиновников думать над целой массой вопросов; однако никто не заметил дьявольскую улыбку на лице императора, когда он стоял рядом с троном дракона.

— Мин'эр был прав: возиться с чиновниками время от времени довольно занятно, — сказал император, а потом спросил Чжан Юаня, который стоял рядом с ним: — Скажи нам, мы так отчитали Мин'эра, она разозлится?

Чжан Юань, естественно, понимал, кого император имел в виду под емким "она". Поэтому быстро сказал:

— Императорская наложница Юнь никогда не обращала внимания на происходящее при дворе. Более того, эту идею подал девятый принц. Его высочество, должно быть, рассказал ей об этом раньше.

Император кивнул, но все же издал длинный вздох:

— Мы действительно надеемся, что она рассердится и покинет дворец Зимней Луны, чтобы прийти и расплатиться с нами. Тогда бы мы смогли увидеть ее еще раз. Иногда мы чувствуем, что даже какой-нибудь спор был бы лучше, чем это.

Внутри дворца Зимней Луны Сюань Тянь Хуа находился в зале рядом со смотровой лунной площадкой и играл песню под названием "Беззаботное желание", чтобы помочь императорской наложнице Юнь расслабиться. Сюань Тянь Мин сидел в мягком кресле и ел грушу.

Вскоре после дворцовая служанка вышла вперед и прошептала несколько слов Сюань Тянь Мину, который быстро спросил:

— Двор распустили так быстро? Я думал, что старик будет разглагольствовать еще какое-то время.

"Беззаботное желание" Сюань Тянь Хуа достигла кульминации, очередной аккорд, взятый цитрой, внезапно взлетел вверх, звук был чистым и успокаивающим.

Императорская наложница Юнь открыла глаза и посмотрела на двух братьев, прежде чем тихо сказать:

— Эта так долго не видела свою невестку!

Сюань Тянь Мин откусил еще кусочек от груши и ответил:

— Разве она сейчас не прячется в своем поместье, делая вид, что ее ругают? Пельмени, которые доставили вчера вечером, были вкусными?

— Действительно, они были очень вкусными, — кивнула императорская наложница Юнь.

— Она сама их приготовила.

Императорская наложница Юнь небрежно подобрала небольшое зеркало, которое лежало рядом с ней:

— У этой девушки всегда есть что-то новое и свежее. Как это зеркало, оно по-настоящему отражает человека. В первый раз, когда эта увидела это, я была очарована.

Руки Сюань Тянь Хуа продолжали двигаться, а песня достигла еще одной высокой точки. В то же время он сказал:

— Императорская наложница-мать, разве найдутся люди, способные сказать иначе?

Императорская наложница Юнь хихикнула:

— Хуа'эр действительно знает, как заставить смеяться императорскую наложницу-мать. Но, если продолжать разговор о пельменях, у вас обоих была возможность их съесть, верно? Вкус действительно намного лучше, чем у тех, что готовят повара во дворце. Этот императорский дворец действительно становится все менее и менее идеальным. Тут даже не могут правильно приготовить пищу, — ее эмоциональные слова казались небрежными, но если бы их сказала другая наложница, даже ста жизней не хватило бы, чтобы расплатиться за них.

Сюань Тянь Мин поднял уголки губ в хитрой улыбке:

— Что ж, этот неудобный трон — не то, чего я хочу; однако, если я получу его, ты сможешь жить лучшей жизнью.

— Мне не нужно, чтобы ты беспокоился обо мне, — улыбка императорской наложницы Юнь была еще более хитрой, — когда-нибудь этот старик умрет, и этой больше не нужно будет оставаться в этом дворце. Когда придет время, я буду жить свободно и счастливо. Кто захочет продолжать страдать с тобой?

Сюань Тянь Хуа сыграл очередной аккорд и рассмеялся:

— Это тоже хорошо.

— Ни на кого нельзя положиться. Вы двое, просто позаботьтесь о себе. Ни один из сыновей этого старика не позволяет другим чувствовать себя спокойно. Вам, двоим братьям, нужно быть осторожнее. Не позволяйте другим строить заговоры против вас.

— Не беспокойся о таких вещах, — утешил ее Сюань Тянь Мин. — Если нет никаких проблем, то просто посмотрись в зеркало. Взгляни, чтобы увидеть, появились ли на твоем лице какие-нибудь морщинки.

Императорская наложница Юнь закатила глаза, но выражение ее лица погрустнело:

— Твои ноги и лицо, эта все еще чувствует себя неловко, глядя на них.

Наконец, "Беззаботное желание" подошла к концу, и после финальной трели струны инструмента замерли. Сюань Тянь Хуа посмотрел на мать с сыном и сказал:

— Мин'эр только вчера сказал, что эта маска выглядит довольно хорошо.

— В любом случае не так хорошо, как лицо, которому эта дала рождение, — императорская наложница Юнь была очень довольна продуктом, который создала. — Точно, — она, наконец, вспомнила важный вопрос, — шпилька Феникса была надежно спрятана?

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Вещи, о которых позаботилась Хэн Хэн, никто не может найти.

— Я тоже думаю, что это странно. Ее не смогло найти божество с чудесными руками, где именно младшая сестра спрятала шпильку? — спросил его Сюань Тянь Хуа. — В тот день она явно положила шкатулку в рукав у нас на глазах. Как получилось, что божественный вор сделал три попытки, но не смог заполучить ее?

На этот раз Сюань Тянь Мин улыбнулся еще более дьявольски. Казалось, они говорили о чем-то, чем он очень гордился, он даже поднял голову немного выше. Но открыв рот, сказал:

— Я тоже не знаю. Когда дело дойдет до чего-то, связанного с ней, я буду задавать меньше вопросов.

Императорская наложница Юнь была слегка ошеломлена:

— Как ты можешь задавать меньше вопросов? Разве ты не заинтересован в этой девушке?

— Я не спрашиваю именно потому, что мне интересно, — ответ Сюань Тянь Мина пришелся весьма кстати. — Когда я впервые встретил ее в горах на северо-западе, у нее в руках находились странные вещи. В то время я был тяжело ранен. Она сказала, что это лекарство, и это действительно оказалось лекарством. Она позволила мне использовать его, и я не волновался и использовал его. Я не спрашивал. Пока я помню, что она не причинит мне вреда, все в порядке.

Рука Сюань Тянь Хуа слегка задела инструмент, заставляя одну из струн слегка завибрировать. Казалось, будто что-то щелкнуло в его голове, соединенное воедино, но это было не слишком серьезно, так что он сразу успокоился.

— Люди, которые не задают вопросов, могут считаться хорошо совпадающими. Мин'эр, тебе действительно повезло.

Императорская наложница Юнь внезапно потянулась, зевая, а затем встала. Придерживая свое длинное платье, она вышла наружу:

— Но мой бедный кот. Семья Бу, раз уж вы, ребята, хотите поиграть, то задержитесь ненадолго. В противном случае эта будет постоянно чувствовать, что ссылка Бу Ни Шан в женский монастырь — слишком хороша для нее.

Закончив говорить, она уже вышла на смотровую площадку.

Мин и Хуа посмотрели друг на друга и горько усмехнулись. Эта императорская наложница-мать жила еще более небрежно, чем они оба.

Во дворе Изящного Спокойствия поместья Фэн бабушка Чжао беседовала с основательницей:

— Из дворца пришли новости, что у девятого принца нет надежды стать императором из-за своих ног. Он также потерял благосклонность императора, как и наша вторая молодая госпожа. Я слышала, что даже императорская дочь У Ян избегает второй молодой госпожи. В тот день, когда эта старая слуга пошла, чтобы забрать вторую молодую госпожу из дворца, разве я не сказала, что видела выходящую оттуда основательницу семьи Бу? Несомненно, лорда Бу семьи Бу повысили до стандартного третьего ранга, а главной императорской наложнице Бу был повторно присвоен ее титул. Если подумать, то в то время семья Бу оскорбила императорскую наложницу Юнь. Теперь, когда девятый принц потерял свое влияние, императора больше не волнует эта женщина. Похоже, он собирается дать компенсацию семье Бу.

Слова бабушки Чжао заставляли основательницу все больше и больше паниковать. Когда она хотела задать еще несколько вопросов, в комнату быстро вошла и поклонилась слуга, сказав:

— Старейшая госпожа, пришли из дворца. Две бабушки, занимавшиеся с четвертой молодой госпожой, были отозваны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 222. Способ забеременеть**

Kогда основательница услышала, что двуx бабушек вызвали обратно, ранее ее частично похолодевшее сердце стало полностью холодным.

Бабушка Чжао махнула рукой и отпустила служанку. Только тогда она с тревогой спросила основательницу:

— Должны ли мы послать письмо мастеру? Раз произошло нечто столь крупное, нам нужно получить указания. Также нужно рассказать мастеру о ситуации в столице.

Oсновательница глубоко вздохнула и кивнула:

— Иди, напиши письмо. Около Цзинь Юаня определенно есть кто-то, кто будет держать его в курсе остального, но он не будет знать о домашних вопросах. У меня действительно нет никаких идей, — она сказала это, размышляя. Спустя долгое время она произнесла: — Иди, посмотри, сколько осталось пластырей и таблеток, которые прислала A-Xэн!

Бабушка Чжао повиновалась и ушла. Bернувшись, она сказала основательнице:

— Осталось еще десять медицинских пластырей и пять таблеток.

— Так мало?

— Это все, что осталось.

— Забудем об этом, — основательница махнула рукой, — это все мы сохраним. После того как они будут израсходованы, приведи доктора посмотреть на мою спину. В будущем, если павильон Eдиного Благоденствия пришлет какие-либо лекарства, не принимай их.

Бабушка Чжао слегка вздохнула и кивнула:

— Как жаль! Ведь для спины старейшей госпожи было бы гораздо лучше, если бы ее лечила вторая молодая госпожа.

— Здесь нечего жалеть, — уголки губ основательницы опустились, — это связано с безопасностью поместья Фэн. На этом критическом этапе мы не должны допускать никаких ошибок.

— Да, эта старая слуга запомнила.

Надо сказать, что то, что Фэн Юй Хэн оказалась в беде, заставило основательницу весьма сильно горевать. А вот Фэн Фэнь Дай доставило громадное удовольствие.

Когда две бабушки ушли, Фэнь Дай наконец-то смогла поспать. Она спала с полудня одного дня до полудня следующего. Проснувшись, она не стала ни причесываться, ни умываться. а вместо этого бросилась прямо в комнату Хань Ши и схватила ее за руку со словами:

— Наложница-мать, это твой шанс!

— Какой шанс? — Хань Ши была поражен тем, что говорила ее дочь.

— Шанс вернуться! — Фэнь Дай не смогла скрыть свою радость, когда начала объяснять Хань Ши: — Фэн Юй Хэн пала и никогда не сможет подняться. Чэнь Юй ни на что не годится. С этого дня отец может полагаться только на меня, как на дочь поместья Фэн.

— Есть еще третья молодая госпожа и Ань Ши, — напомнил ей Хань Ши.

— Чего бояться с характером Ань Ши? — глаза Фэнь Дай загорелись. — У нее нет никакого желания стремиться к благосклонности, но даже если бы она это сделала, она не смогла бы победить тебя. Просто роди ребенка и беспокойся только о том, чтобы это оказался здоровый сын. Не думай ни о чем другом. Это поместье Фэн рано или поздно будет принадлежать нам.

Фэнь Дай выплюнула эти слова, а затем ветром унеслась из комнаты, оставив позади Хань Ши, чувствующую горечь.

Роди ребенка? Где был этот ребенок?

Она не была ни так оптимистична, ни так невежественна как Фэнь Дай. Той всего лишь десять лет, поэтому существовала целая масса вещей, которые она не понимала. Этот ребенок считал, что если Фэн Цзинь Юань остался на ночь в ее комнате, то это будет означать ее беременность, и то, что этот ребенок определенно будет мальчиком. Да где в мире могла бы произойти столь приятная вещь?

— А Цзюй, — она спросила служанку рядом с ней, — скажи мне, если я тайком приведу в поместье доктора, возникнут ли какие-нибудь проблемы?

А Цзюй испугалась и несколько раз покачала головой:

— Наложница-мать, не стоит этого делать! В эти дни поместье уже в состоянии боевой готовности из— за дела второй молодой госпожи. Если ты пригласишь врача в такое время, то все будет хорошо только в том случае, если ты беременна, но что если…

Хань Ши была потрясена. Правильно, все будет хорошо только в том случае, если беременность подтвердится, но что если нет? Разве Фэнь Дай не задушит ее насмерть?

— Тогда что я должна делать? — у нее закончились идеи. Встав, она стала расхаживать по комнате.

А Цзюй немного подумала и придумала следующий план:

— Актеры ведь все еще в поместье, не так ли? Наложница-мать, как насчет того, чтобы скопировать то, что четвертая молодая госпожа сделала в прошлый раз? Пусть кто-нибудь из них выйдет и вызовет врача. Пусть скажет, что одного из актеров нужно осмотреть.

— Это хорошая идея, — глаза Хань Ши загорелись. — Мы пойдем туда прямо сейчас.

А Цзюй быстро схватила плащ и последовала за Хань Ши. Но когда они пришли в гостевой двор, то увидели, как люди из труппы пакуют свои вещи.

Она была поражена и быстро вошла в комнату, чтобы спросить привлекательного босса:

— Босс Юэ, что ты делаешь?

Красивый артист, которого звали босс Юэ, упаковывал свою одежду для выступления. Увидев Хань Ши, он быстро пошел вперед, чтобы пожаловаться:

— Наложница-мать, наконец, пришла. Если бы вы не пришли, этот скромный уже бы уехал, — кто знает, было ли это из-за его работы или из-за чего-то еще, но глаза босса Юэ не отрывались от лица Хань Ши, почти физически оглаживая его.

Хань Ши изначально очень нравилось это. При нормальных обстоятельствах она бы покраснела и вернула ему теплые слова. Однако сегодня все было по-другому. Женщина не могла беспокоиться ни о чем другом, пока в ее разуме билась та мысль. Она быстро взглянула на него, и тот понял ее намерения. Повысив голос, Хань Ши сказала присутствующим:

— Наложнице-матери есть, что обсудить с руководителем вашей труппы. Пусть сейчас все разойдутся.

Люди посмотрели на босса и увидели, как он кивнул. Только тогда они перехватили вещи поудобнее и покинули комнату. А Цзюй быстро пошла и закрыла дверь, а Хань Ши сказала боссу Юэ:

— Давай в первую очередь говорим о важных вещах. Я пришла сегодня с просьбой к тебе.

— О? — мужчина был поражен. — Разве этот скромный может как-то помочь наложнице-матери Хань?

Хань Ши сделала несколько шагов вперед, наклонилась к нему и, понизив голос, сказала:

— Не мог бы ты от имени труппы вызвать врача в поместье для меня?

— Врача? — босс Юэ испугался на мгновение, а затем покачал головой: — При нормальных обстоятельствах, это было бы возможно, но не сейчас. Сегодня старейшая госпожа поместья прислала к нам слугу, сообщившего, что нам нужно собрать вещи и покинуть поместье. Деньги уже выплачены.

— Что? — Хань Ши нахмурилась. Люди, которых она пригласила, были отосланы основательницей без единого слова? Хотя женщина понимала, что ее статус наложницы даже ниже положения служанки, и у основательницы не было никакой необходимости сообщать ей, прежде чем сделать это, она все еще чувствовала, что потеряла немного в глазах босса Юэ.

— На этот раз, боюсь, я не смогу помочь наложнице-матери, — босс Юэ сложил ладони вместе, сожалея; однако выразил свое беспокойство, спросив: — Вы плохо себя чувствуете? Зимой дни холодны, может быть, вы простудились? — сказав это, он подошел и тронул Хань Ши за рукав, затем покачал головой: — Ваша одежда слишком тонкая, а это место довольно далеко от вашего двора. Почему вы не надели что-нибудь еще?

А Цзюй почувствовала, что босс Юэ перешел границы допустимого, поэтому очень невежливо посмотрела на него. Отведя взгляд, она неожиданно обнаружила, что Хань Ши не возмутили его действия. Мало того, казалось, ей это понравилось. Ее лицо покраснело и, глядя на него, она мягко сказала:

— Ты действительно знаешь, как любить людей.

А Цзюй напряглась и опустила голову. Выговор, который она хотела сделать боссу Юэ, так и остался неозвученным.

— Женщинам суждено быть любимыми, — взгляд босса Юэ снова начал порхать по ее лицу.

К счастью, Хань Ши все же обладала способностями чувствовать ситуацию и знала, зачем пришла. Под его взглядом она с большим трудом удержалась и спросила:

— Ты можешь помочь мне что-нибудь придумать? Мне действительно нужно к врачу.

Босс Юэ немного задумался и сказал:

— Не то чтобы нет никакого способа. Как тебе это: у меня слишком много вещей, которые нужно перенести? Посмотрим, согласится ли поместье Фэн выделить нам еще несколько человек.

— Это действительно хорошая идея! — Хань Ши расцвела, полезла в рукав и вытащила купюру: — Я дам тебе это ради приглашения врача. Остальное можно использовать, чтобы выпить с остальными чай.

Босс Юэ даже не взглянул, сколько там было, сразу положил купюру прямо себе в район талии. Затем он поднял руку и нежно похлопал Хань Ши по плечу, прежде чем выйти.

Увидев, как он уходит, А Цзюй вздохнула с облегчением и быстро сказала Хань Ши:

— Наложница-мать, эта слуга постоянно чувствует, что босс Юэ нечестный человек. Наложница-мать Хань, было бы лучше избегать встреч с ним.

Хань Ши уставилась на А Цзюй:

— Что ты понимаешь? Сейчас, кроме него, кто еще может мне помочь? В любом случае он покинет поместье. После того, как этот вопрос будет решен, никто не будет ничего знать. О чем ты беспокоишься?

А Цзюй тоже думала, что это так. Хань Ши жила в резиденции, а босс Юэ был не более чем уличным артистом. После этого дня они больше никогда не встретятся, так что не о чем беспокоиться.

Поэтому она больше ничего не сказала, только кивнула и села с Хань Ши ждать новостей.

Босс Юэ тоже вернулся в комнату, чтобы подождать с ними. Во время ожидания они некоторое время разговаривали, и каждое слово сопровождалось любовными взглядами, которые заставляли щеки А Цзюй гореть.

Примерно через два часа вернулся человек, которого послали за доктором. В комнату вошел человек явно старше сорока с деревянным футляром. Он обладал ученой внешностью, так что было понятно, что это доктор, которого тайно ввезли в поместье. Поэтому она, быстро посмотрев на босса Юэ, прошла мимо экрана во внутреннюю комнату.

Босс Юэ вернул взгляд и отослал из комнаты других людей. Остались только доктор и А Цзюй. Даже он вышел во двор, чтобы подождать.

Только тогда А Цзюй привела доктора к кровати во внутренней комнате. Затем Хань Ши сказала:

— Сегодня я попросила доктора прийти в поместье, чтобы узнать, беременна ли я.

Доктор кивнул, сел на стул рядом с кроватью и спокойно и уверенно произнес:

— Этот скромный практиковал в течение двадцати лет, и видел слишком много вещей. Будучи приглашенным в поместье Фэн сегодня, этот знал, что существует некая дама, которой требуется тайный осмотр. Госпожа, не беспокойтесь. Хотя то, что этот скромный говорит о вашей беременности, не имеет значения, этот может гарантировать, что когда я покину эту комнату, об этом вопросе никто не узнает. Несмотря ни на что, наружу не просочится ни единого слова.

Хань Ши была очень довольна этим доктором и кивнула, сказав:

— Пока доктор может это сделать, я не буду плохо с ним обращаться.

Доктор тоже кивнул, не сказав больше ни слова. Достав шелковый платок, он положил его на запястье Хань Ши. С торжественным выражением лица он проверил ее пульс.

Нервозность Хань Ши достигла предела. Хотя она понимала, что, вполне вероятно, она не беременна, у нее в сердце все еще были осколки надежды.

К сожалению, после того, как доктор некоторое время еще проверял ее пульс, он покачал головой и сказал ей:

— Госпожа, вы не беременны.

Сердце Хань Ши немедленно застыло. А Цзюй запаниковала и начала бесконечно просить доктора:

— Проверь еще. Проверь еще разок.

Доктор беспомощно снова проверил, а затем снова покачал головой:

— Этот скромный практикует в течение двадцати лет. Как я мог ошибиться при проверке на беременность? Вы не беременны, — подумав еще немного, он спросил: — Госпожа, когда у вас наступили последние месячные?

— Шестого числа, — ответила Хань Ши.

— Шестого... — он задумался на некоторое время, прежде чем сказать: — Тогда эти несколько дней будут лучшим временем для зачатия. Госпожа должна кое-что подготовить.

— Забудем об этом, — Хань Ши махнула рукой. Фэн Цзинь Юань уже покинул столицу, так какая разница, были ли это лучшие дни или нет? — А Цзюй, заплати доктору.

Несчастная А Цзюй вытащила из рукава два серебряных слитка и протянула их врачу. При этом она посоветовала ему:

— Доктор должен помнить свое обещание. Покинув эту комнату, ты не должен говорить об этом с другими людьми.

Доктор взял деньги и кивнул:

— Это естественно, — он встал, поклонился Хань Ши, развернулся и ушел.

Хань Ши подавленно сидела на кровати. А Цзюй утешала ее:

— Наложница-мать еще молода. В будущем еще будет много шансов. Мы можем еще немного подумать над этим вопросом, поэтому, когда мастер... — девушка говорила до тех пор, пока больше не могла продолжать. Проводя дни рядом с Хань Ши, она знала, что та не боится, что не сможет забеременеть от мастера. Женщина боялась, что четвертая молодая госпожа узнает и сойдет с ума!

Хань Ши уткнулась головой в колени и заплакала. Она смутно услышала звук чьего-то движения и предположила, что это была А Цзюй; однако в это время ей на плечо внезапно легла чья-то рука, и мужской голос заговорил ей прямо на ухо:

— Если наложница-мать хочет ребенка, то этот скромный знает хороший способ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 223. Смерть приближается**

У Сян Жун весь день кружилась гoлова, она была вся оцепеневшая. Чем больше проxодило времени, тем более неудобно она себя чувствовала.

Не желая укутываться в большой плащ, молодая девушка осталась в постели под своим одеялом.

Aнь Ши сидела рядом и время от времени касалась ее лба. Немного волнуясь, она сказала:

— Все горячее и горячее. Думаю, что все равно было бы лучше, если бы твоя бабушка знала и привела врача.

Сян Жун, однако, схватила Ань Ши за руку и покачала головой:

— Нет необходимости. Вызов врача так поздно вовлек бы слишком много людей, а это не очень хорошо. Просто небольшая температура. Будет лучше просто пропотеть немного.

Ань Ши тоже понимала, что было бы нехорошо устраивать беспорядки так поздно ночью. Кроме того, Сян Жун — всего лишь дочь наложницы, так что основательница никогда особо не любила ее. Поэтому она могла только сказать Мэй Сян:

— Иди и положи еще немного угля.

Мэй Сян ушла за углем, а Сян Жун спросила, цепляясь за Ань Ши:

— Я никак не могу перестать беспокоиться о второй сестре. Наложница-мать, со второй сестрой все будет в порядке?

Ань Ши тоже волновалась, но попыталась успокоить Сян Жун:

— Pазве Xуан Цюань не приходила раньше? Она сказала, что все будет хорошо, так что все так и будет. Насколько осторожна твоя вторая сестра? Как она могла оказаться в такой ужасной ситуации? Кроме того, разве нет девятого принца? Он не позволит твоей второй сестре страдать.

Услышав о девятом принце Сян Жун снова начала думать. Открыв рот, она хотела сказать несколько слов, но как только слова были готовы сорваться с ее губ, девочка не смогла их произнести.

Ань Ши была ее матерью, так как она не могла понять чувств своей дочери? Она не могла не посоветовать:

— В прошлый раз это твоя бабушка отдала тебе приказ, поэтому ты смогла поехать в Чистосердечный дворец. На этот раз она ничего не сказала, так что можешь не думать об этом.

Сян Жун опустила голову, и ее личико слегка покраснело. Она немного горестно сказала:

— Наложница-мать, я и не думала.

— Независимо от того, думала ты об этом или нет, ты должна быть предельно осторожна, — вздохнула Ань Ши. — Не вини свою наложницу-мать за жестокость. Возможно, в прошлом я не могла так сказать, но взгляни на свою вторую сестру сейчас. Тогда она купалась во славе, но что с ней стало теперь, когда она не смогла исцелить ноги девятого принца?

— Наложница-мать только что сказала, что она была в порядке, — недовольно нахмурилась Сян Жун. — Ты сказала, что девятый принц не позволит второй сестре страдать.

— Но какова реальность? — Ань Ши была немного расстроена. — Страдает ли она или нет — это одно, но слухи и клевета — это другое. Ты видела, какова ситуация в нашем поместье? Ты видела, сколько людей было отправлено ко входу в павильон Eдиного Благоденствия? Они явно не видят в ней члена семьи. Они видят в ней не что иное, как паршивую овцу! Сейчас я скажу что-то, что не должна говорить: не смотри, что твоя бабушка обычно хорошо относится к твоей второй сестре. Когда случится что-то не то, она первая покинет корабль. Она без колебаний примет то же решение, что и три года назад. Сян Жун, если ты будешь упорно следовать за Чистосердечным принцем, тебя ждет тот же результат.

Сян Жун и так было холодно, но теперь, когда она услышала слова Ань Ши, ей стало еще более некомфортно. Но, увы, чем больше окружающие говорят не думать о человеке или вещи, тем больше ты будешь об этом думать. В начале Сян Жун только восхищалась Сюань Тянь Хуа; однако после слов Ань Ши это стало немного упрямством.

В ту ночь девочка очень плохо спала. Время от времени ее знобило, потом она потела, и странные сны не прекращались. Сначала это был Сюань Тянь Хуа, затем Ань Ши, продолжающая предупреждать ее.

Она проснулась и подумала, что уже середина ночи, но Мэй Сян, которая следила за ней, сказала:

— Третья молодая госпожа спала всего час. Почему вы проснулись?

— Прошел всего один час? — шокировано переспросила Сян Жун: она думала, что солнце вот-вот взойдет.

Не в силах заснуть, девочка решила одеться и встать. Мэй Сян быстро закутала ее в плащ, опасаясь, что она снова простудится.

— Мэй Сян, как ты думаешь, вторая сестра уже спит? — Сян Жун сидела перед жаровней, пребывая в расстроенных чувствах.

— Эта слуга не знает, но наложница-мать Ань определенно уснула, — покачала головой Мэй Сян. — Предполагаю, что вторая молодая госпожа тоже уснула.

— Как насчет... пойти, посмотреть? — как только эти слова прозвучали, Сян Жун немедленно начала развивать эту идею: — Правильно, мы просто пойдем и посмотрим. Мэй Сян, я заболела. В этом поместье только вторая сестра — врач, поэтому то, что я собираюсь найти ее, можно объяснить. Думаю, вторая сестра должна осмотреть меня.

Мэй Сян замахала от страха руками:

— Молодая госпожа, не нужно этого делать! Абсолютно не нужно! Вы уже были больны, а на улице холодно и скользко. Что если вы простудитесь или поскользнетесь? Если вы хотите увидеть вторую молодую госпожу, мы можем пойти, когда взойдет солнце, так подойдет? Эта слуга определенно будет следить за временем для юной госпожи. Как только небо посветлеет, я сразу же разбужу вас.

Но Сян Жун уже приняла решение и не собиралась слушать служанку. Видя, что Мэй Сян не согласилась, она решила не обращать на нее внимания. Переодевшись, она сразу вышла за дверь.

Мэй Сян ничего не могла поделать. Погнавшись за Сян Жун, она сказала:

— Молодая госпожа, если вы хотите выйти, то должны сказать об этом наложнице-матери Ань!

Сян Жун внезапно повернулась и посмотрела на Мэй Сян, сказав:

— Я третья молодая госпожа поместья. Ты — служанка, которая заботится обо мне. Если ты не можешь следовать за своим мастером, то какая мне польза держать тебя? — Сян Жун очень редко использовала такой тон, когда говорила, но это заставило Мэй Сян замереть от удивления. — Быстро идем. Если твои крики разбудят наложницу-мать Ань, я первым делом с утра вышлю тебя из поместья. Если это время придет, то я покажу тебе, чего стоят мои слова, как третьей молодой госпожи, и чего стоят слова наложницы-матери Ань.

Мэй Сян больше не смела сказать ни слова. Все было так, как сказала Сян Жун. Молодая госпожа, даже молодая госпожа, рожденная наложницей, имела в поместье гораздо более высокое положение, чем наложница-мать. Она была служанкой третьей молодой госпожи, так что должна делить с ней радости и горе. Даже если не говорить о посещении второй молодой госпожи: если бы третья молодая госпожа решила совершить поджог, то она должна была достать необходимые инструменты!

Дойдя в своих размышлениях до этого, Мэй Сян успокоилась и послушно последовала за Сян Жун из внутреннего двора.

Девушки направились прямо к павильону Единого Благоденствия. Они прошли весь путь до самого большого рукотворного озера в поместье Фэн, и прежде чем пересекли мостик, губы Сян Жун уже посинели от холода.

Она вздрогнула и обняла себя. Повернувшись, она сказала Мэй Сян:

— Я слишком поторопилась, когда уходила и забыла пальто. Быстро беги назад и принеси его. Я до смерти замерзла.

Мэй Сян забыла об этом. Несмотря на то что она тоже замерзла, ей все еще было намного лучше, чем больной Сян Жун. Услышав эти слова, она, наконец, заметила, что ее молодая госпожа даже не надела пальто.

Девушка топнула ногой, виня себя:

— Это все ошибка служанки. Это служанка была небрежна. Юная госпожа, подождите немного. Эта слуга немедленно вернется, — закончив говорить, Мэй Сян повернулась и побежала обратно.

Сян Жун стояла в одиночестве рядом с мостом. Холодный ветер заставил ее стучать зубами. Лихорадочный озноб отличался от обычного замерзания. У нее было такое чувство, что все ее тело холодное, включая внутренние органы.

Скоро Сян Жун больше не могла стоять. Она могла только сесть и прислониться к мосту. Обняв тело руками, девочка задрожала и свернулась клубочком, надеясь, что Мэй Сян быстро вернется. Но они уже прошли так далеко, разве она могла быстро вернуться?

Она не знала, как долго сидела рядом с мостом, когда вдруг услышала звук шагов. Те были торопливы, а дыхание шедшего человека казалось измученным.

Сян Жун думала, что это Мэй Сян. От счастья девочка открыла глаза и встряхнулась, громко сказав:

— Мэй Сян, поторопись. Если ты быстро не вернешься, я замерзну до смерти!

Но как только эти слова прозвучали, она почувствовала изумление. Почему на тропинке никого не было?

Сев задом наперед, она стала смотреть на дорогу, которую уже прошла. Так она сможет увидеть возвращение Мэй Сян.

Но и эта дорога была пуста. Не было даже птиц.

Но она же явно только что услышала звук шагов!

Черной-черной ночью молодая девушка стояла совершенно одна. Позади нее находился мост, по обеим сторонам лежало озеро, а перед ней — пустынная дорога, на которой никого не было. Чем больше она думала, тем больше боялась. Наконец, она начала жалеть, что вышла.

Сян Жун очень хотелось вернуться, просто побежать назад по тропинке, которая вела в ее внутренний двор. К сожалению, ее ноги ослабели от страха, она не могла даже встать, не говоря уже о том, чтобы бежать.

Внезапно она снова услышала шаги. На этот раз Сян Жун ясно услышала, что некто шел не оттуда, куда ушла Мэй Сян. Вместо этого звук доносился из-за спины.

На этот раз шаги стали медленнее, как будто человек крался.

Но чем медленнее к ней приближались, тем страшнее ей было. Ее сердце билось почти у самого горла.

Когда некто уже был в трех шагах, Сян Жун стиснула зубы и неизвестно где нашла капельку храбрости. Девочка вдруг встала и одновременно развернулась. Повернувшись лицом к тому, кто подошел к ней сзади, она встретилась с чужими глазами.

— Ты…

— Почему это ты?

Оглядев ее, Сян Жун отошла от шока. Она больше не боялась. Ведь понять, что это живой человек, гораздо лучше, чем строить какие-то дикие предположения.

Но эта женщина…

— Наложница-мать Хань, почему ты здесь? — спросила она, а потом оценила внешний вид Хань Ши, стоявшей в трех шагах от нее: спутанные волосы, висевшая на одной из прядей заколка, — казалось, та вот-вот упадет на землю, — широко раскрытый воротник. В холодную зимнюю ночь женщина обнажила большой участок белоснежной кожи. Что еще более важно, на шее красовалось несколько красных отметин. Хань Ши хотела прикрыть их одеждой, но не только не смогла сделать это, но после нескольких безуспешных попыток расстегнула нижнюю пряжку.

Сян Жун ошеломило увиденное. Хоть и юная, она все же не была совсем уж невежественной. Внешний вид Хань Ши казался слишком очевидным. Если она не встречалась с любовником, то что еще это могло быть?

Но ее отца не было в поместье!

Эта Хань Ши…

— Тре-третья молодая госпожа, — голос Хань Ши дрожал. Она никогда бы не подумала, что столкнется с Сян Жун в таком месте и в такое время. Женщина считала, что наткнулась на охрану, но не думала, что это окажется третья молодая госпожа семьи Фэн.

Обе были напуганы до смерти. Вот так они стояли и смотрели друг на друга, совершенно не зная, что сказать.

В голове Хань Ши быстро закрутились шестеренки, мгновенно ей на ум пришли сотни вариантов возможных исходов. Какой из них не заканчивался смертной казнью?

Она стояла на краю обрыва. Это совершенно точно не могло стать известным кому-либо. Ей не хотелось умирать. Она все еще должна была родить сына для семьи Фэн, позволить Фэнь Дай стать дочерью первой жены. Как она могла так закончить?

Когда женщина подумала об этом, ее глаза, смотревшие на Сян Жун, загорелись опасным огнем.

Сян Жун увидела, что взгляд Хань Ши изменился, почувствовала ее жестокое убийственное желание.

В голове тревожно заорало: Хань Ши хотела убить ее!

Сян Жун в страхе отступала шаг за шагом. А потом вскрикнув, развернулась, чтобы убежать.

Но желание Хань Ши убить ее достигло своего пика, разве она могла позволить ей скрыться?

Вот так одна убегала, а другая — гналась. В конце концов, маленький ребенок никогда не сможет удрать от взрослого. Всего в несколько шагов Хань Ши догнала ее и крепко схватила за воротник.

Сян Жун хотела закричать, но воротник душил ее, не давая дышать. И теперь Хань Ши силком тащила за собой ее, не имеющую возможности дать отпор, к берегу озера.

В конце концов, оказавшись с ней лицом к лицу, Сян Жун услышала, как Хань Ши сказала ей:

— Третья молодая госпожа, если вы не умрете сегодня, я не смогу жить. Не держите на меня обиды. Если хотите винить кого-нибудь — вините себя за то, что видели то, чего не должны были видеть.

Сян Жун отчаянно затрясла головой. Она действительно хотела сказать Хань Ши, что будет держать рот на замке и никто ничего не узнает.

Но она была беспомощна — воротник душил ее слишком сильно. Она могла только открыть рот, но так и не смогла произнести ни звука.

После она увидела, как Хань Ши сорвалась с катушек и толкнула ее в середину озера. Приземлившись в воду, девочка подумала про себя: — "Если бы я не ленилась во время тренировок со второй сестрой, умерла бы я сегодня?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 224. Невольное признание**

— Tретья молодая гоcпожа! Третья молодая госпожа, где вы? — Мэй Сян вернулась с пальто, но нигде не могла найти Сян Жун. Служанка помнила, что та стояла рядом с мостом, когда она уxодила, так почему ее не было там, когда она вернулась?

Мэй Сян стояла на маленьком мостике и смотрела вниз, но все еще не могла найти ее, несмотря на то, что осмотрелась везде.

Она подумала, что Сян Жун, возможно, слишком замерзла и больше не могла ждать, поэтому вернулась первой. Что они пошли разными путями и не встретились, поэтому она быстро побежала назад.

Но когда она вернулась в комнату, то обнаружила, что Сян Жун там не было!

Мэй Сян запаниковала, но не решилась никому сказать. Eй оставалось только вернуться и продолжить поиски, но она в очередной раз ничего не нашла.

Молодая служанка устала и запыхалась, но продолжала напряженно думать. Она решила направиться к павильону Единого Благоденствия. Дойдя до лунных врат во дворе Ивы и увидев служанку, несущую вахту, она быстро спросила:

— Ты видела, как третья молодая госпожа шла сюда?

Служанка была должным образом проинструктирована, поэтому относилась к людям Aнь Ши довольно вежливо. Услышав ее вопрос, она покачала головой и ответила:

— Нет. Никто не приходил сегодня вечером. Зачем ты пришла искать третью юную госпожу посреди ночи?

— Это нехорошо, — Мэй Сян в панике топнула ногой. — Мне нужно вернуться, чтобы сказать наложнице-матери Ань. Третья молодая госпожа пропала! — сказав это, она развернулась и убежала.

Ань Ши спала, поэтому проснувшись, подумала, не спит ли она до сих пор. С изумлением она увидела плачущую Мэй Сян и не могла не спросить:

— Сейчас середина ночи. Почему ты пришла сюда плакать вместо того, чтобы присматривать за третьей юной госпожой?

Мэй Сян слишком сильно плакала и почти не могла говорить. Ей пришлось положиться на личную служанку Ань Ши — Пин'эр, которая и передала сообщение:

— Мэй Сян сказала, что третья молодая госпожа пропала.

— Что? — Ань Ши была шокирована. Услышав это, она мгновенно встала с кровати. Одеваясь, она спросила Мэй Сян: — Что произошло, говори быстрее!

Мэй Сян детально рассказала обо всем, что произошло. B конце концов, трое покинули двор и пошли к озеру.

— Эта слуга не смела кричать слишком громко, боясь, что другие услышат. Возможно, я была недостаточно внимательна. Наложница-мать, давай еще раз посмотрим!

Ань Ши раздирали надвое гнев и паника. Она дала Мэй Сян пощечину, а затем сердито сказала:

— Даже не можешь позаботиться о своей юной госпоже! Какой смысл держать такую слугу, как ты?

Мэй Сян знала, что была неправа и не спорила. Она только сказала:

— Пока третья молодая госпожа в порядке, Мэй Сян примет наказание наложницы-матери.

Пин'эр тоже утешила Ань Ши:

— Наложница-мать, не паникуй. Сейчас важнее найти третью юную госпожу. Давайте поспешим!

Трое побежали в сторону небольшого моста, но разве посреди ночи там мог быть кто-нибудь?

Чем больше Ань Ши искала, тем больше отчаивалась. В конце концов, она села рядом с озером. Глядя на зеркальную воду, женщина почувствовала внезапное желание прыгнуть. Если бы Пин'эр вдруг не заметила, что что-то не так, и не схватила бы ее, возможно, она прыгнула бы в воду.

В это время не далеко раздался крик Мэй Сян:

— Быстрее, идите, посмотрите!

Они обе вздрогнули и быстро помчались в том направлении. Прибежав, они увидели, как Мэй Сян указывает на место рядом с озером. Ее лицо было белым от страха, когда она дрожащим голосом сказала:

— Взгляните на эту скалу. Разве не похоже, что ее кто-то сломал?

Услышав ее, Ань Ши и Пин'эр тоже обратили внимание на камень. Конечно же, половина скалы была отломана. Осколки скалы представляли собой шокирующее зрелище.

— Пин'эр, — Ань Ши внезапно решилась. Несмотря на легкую дрожь, она уже не была так потрясена, как раньше, — иди, сообщи старейшей госпоже и скажи... третья молодая госпожа упала в воду. Мы просим старейшую госпожу прийти, помочь ей.

— Слушаюсь, — Пин'эр повиновалась и побежала в сторону двора Изящного Спокойствия.

Новость о том, что третья молодая госпожа упала в воду, очень быстро распространилась по поместью. Помимо домоправителя Xэ Чжуна и различных слуг, первой прибыла Чэнь Юй.

Она подошла к берегу озера и взглянула на Ань Ши, затем перевела взгляд на воду. Вздрогнув, она уставилась на водяную гладь, а затем тихо спросила И Линь:

— Скажи мне, насколько глубоко это озеро?

— Эта слуга однажды спросила домоправителя: он сказал, что его глубина девять чи (1), — ответила И Линь.

— Девять чи, — губы Чэнь Юй расплылись в улыбке, — вода, глубиной в девять чи, если бы Сян Жун с ее маленьким телом упала туда, она бы определенно утонула, не так ли?

И Линь была поражена. У нее сложилось впечатление, что третья молодая госпожа мало говорит и никак не конфликтует со старшей молодой госпожой. Почему старшая молодая госпожа сказала такое?

Со своей стороны Хэ Чжун уже послал слуг — хороших пловцов — в озеро, чтобы начать поиски.

Искусственное озеро усадьбы Фэн имело сточное отверстие на дне, поэтому вода не застаивалась. Несмотря на то что стояла холодная зима, вода не замерзла, но была холодной, и те, которые прыгнули в нее, задыхались. Независимо от того, насколько хорошо они плавали, они изо всех сил пытались справиться с ледяной водой.

Когда основательница прибыла, она увидела слуг, постоянно плавающих в озере. Те, кто плавали лучше всех, исследовали дно.

— Семье Фэн нужны такие слуги, — кивнула основательница.

Хэ Чжуну не хватило уверенности в себе, и он утер выступивший пот. Он подумал про себя: если бы не наложница-мать Ань, пообещавшая значительно вознаграждение, кто бы вообще кого-то искал?

К сожалению, поиск и спасение посреди ночи в древнюю эпоху были довольно сложными. Они могли полагаться только на лунный свет. Что они могли там найти? Люди долго искали в воде, но ничего не нашли.

Некоторые люди не выдержали холода и поднялись на берег, чтобы сделать глоток вина. Немного отдохнув, они тут же прыгнули обратно. Увидев это, основательница тоже запаниковала.

— Ань Ши, подойди сюда, — основательница сидела на мягком стуле, и ей было неудобно двигаться, так что она могла только подозвать женщину к себе, — я должна спросить тебя, почему Сян Жун выбежала посреди ночи? Почему ты не присмотрела за ней?

Ань Ши сходила с ума от беспокойства, так откуда у нее могла появиться энергия, чтобы говорить с основательницей о таких вещах? У нее тоже было не очень хорошее настроение, поэтому она только ответила:

— Она не могла уснуть и хотела увидеть вторую молодую госпожу, — сказав это, она хотела вернуться к озеру.

Основательница сердито крикнула:

— Стой, где стоишь!

Ань Ши испуганно застыла на месте.

— Одна за другой, насколько вы все смелы? Ты действительно осмелилась сделать такое лицо? Ань Ши, ты сошла с ума?

Ань Ши внезапно обернулась, чтобы посмотреть на основательницу с таким гневом во взгляде, которого та никогда у нее не видела. Это заставило пожилую женщину задрожать от страха:

— Что ты делаешь?

— Старейшая госпожа, — заговорила Ань Ши. Озадаченная, она спросила ее: — ваша внучка упала в воду, и вам все равно, жива она или мертва. В такое время почему вы беспокоитесь только о том, совершила ли эта наложница ошибку или нет? Даже если третья молодая госпожа — дочь наложницы, она все равно ваша внучка. Вы совсем о ней не заботитесь?

— Как я могу не беспокоиться? — основательница задрожала от гнева. — Разве мы все не ищем ее? Как бы я ни беспокоилась, я не могу сама прыгнуть в воду! Это она выбежала посреди ночи вместо того, чтобы спать. Все поместье ходит ходуном, а ты все еще задаешь мне вопросы?

— Эта наложница не задает вопросы старейшей госпоже. Эта наложница просто жалеет третью юную госпожу, — родиться в такой семье — это действительно разочарование.

— Наложница-мать, мы что-то нашли! — прежде чем основательница смогла снова заговорить, Мэй Сян внезапно крикнула: — Наложница-мать, быстрее, подойдите и посмотрите. Это ботинок третьей юной госпожи!

Ань Ши поспешно подбежала туда и увидела в руке Мэй Сян ботинок, с которого стекала вода. Это был розовый парчовый башмак, который она лично сделала для Сян Жун в этом году.

Изначально она все еще надеялась, что Сян Жун не упала в воду. Теперь, увидев ботинок, Ань Ши потеряла последнюю надежду.

У женщины все внутри оборвалось, ее ноги подкосились, и она упала на землю.

Пин'эр поспешно бросилась к ней в страхе, но в это время другой слуга, находившийся в воде, крикнул:

— Взгляните, этот платок принадлежит третьей молодой госпоже?

Все повернулись к озеру, чтобы посмотреть. Мэй Сян была хорошо знакома с вещами Сян Жун, так что сразу узнала носовой платок. Это был именно тот, который Сян Жун взяла с собой сегодня вечером.

— Моя дочь, — Ань Ши не выдержала — сломалась и громко зарыдала.

Слуги постепенно начали выбираться на сушу. В любом случае им что-нибудь да обломится, кроме того, они достигли пределов своей выносливости.

— Быстрее, принесите одеяла, — быстро приказала Чэнь Юй, заставив всех испытать к ней благодарность.

Один из слуг, более выносливый, чем все остальные, все еще мог еле-еле ответить на некоторые вопросы своего мастера и сказал основательнице:

— Я боюсь, что она, возможно, опустилась слишком глубоко, а озеро слишком велико. Кроме того, сейчас ночь и слишком темно, поэтому мы действительно не можем найти ее.

— Это действительно довольно трудно, — основательница кивнула, а затем посмотрела на рухнувшую Ань Ши и вспомнила, как та сказала, что Сян Жун была ее внучкой. Она не могла не вздохнуть: — Вы, ребята, передохните немного. Через некоторое время поищите еще раз.

Основательница приказала, что могли сказать слуги? Они могли только кивнуть и беспомощно собраться вместе, чтобы отогреться.

В это время во дворе Хань Ши Фэнь Дай стояла рядом с кроватью Хань Ши и сильно трясла ее:

— Быстро вставай! Что-то случилось с Сян Жун. Все пошли посмотреть, так как ты можешь продолжать спать?

А Цзюй осторожно сказала Фэнь Дай:

— Наложница-мать очень крепко спит в последние несколько дней и чувствует себя ленивее, чем обычно.

Фэнь Дай не понимала, что означают эти слова, и не задумалась над ними. Вместо этого она продолжила трясти Хань Ши и начала кричать еще громче:

— Вставай! Быстро вставай!

Эти последние слова были выкрикнуты прямо в ухо Хань Ши. Женщина, которая "крепко спала", больше не могла притворяться и "проснулась":

— Четвертая молодая госпожа? Почему ты здесь? — сказав это, она взглянула в окно. — Солнце взошло?

— Солнце взошло на мою ногу! — Фэнь Дай сердито закатила глаза. — Я долго звала тебя, так почему ты не просыпалась?

Хань Ши потянулась и беспомощно сказала:

— Разве не ты всегда говорила, что я беременна? Беременным требуется больше сна. Это нормальное поведение.

— Разве это так? — Фэнь Дай не понимала этого.

— Когда я носила тебя, я была такой же, — кивнула Хань Ши.

Глаза Фэнь Дай загорелись:

— Тогда, если ты так говоришь, ты и правда?..

— Я не врач, — Хань Ши немного подумала, а затем сказала: — Через несколько дней, когда мой пульс стабилизируется, мы сможем пригласить доктора, чтобы посмотреть. Сейчас еще слишком рано, так что это может быть неточно.

— Верно, верно, верно, — закивала Фэнь Дай. — Нет необходимости беспокоиться, если это будет сделано немного позже. Точность важнее всего. Хорошо, тогда ложись. Я отправлюсь туда одна.

— Ох, тогда будь осторожна. На берегу озера опасно. Не подходи слишком близко.

— А? — было бы хорошо, если бы Хань Ши промолчала, но, сказав это, она заставила Фэнь Дай почувствовать, что что-то не так. — Озеро? Как ты узнала, что я собираюсь на озеро?

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Чи — китайская мера длины, равная 32 см (в древности 24-27 см).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 225. Наша Сян Жун тоже обладает поддержкой**

Вопрос Фэнь Дай заставил Xань Ши оцепенеть. Она сказала это небрежно и не думала, что невольно сделала признание, произнеся то, что не должна была раскрывать ни в коем случае.

Видя, что взгляд Фэнь Дай наполняется все большим сомнением, A Цзюй быстро вмешалась и сказала:

— Эта слуга слышала об этом. Возможно, эта слуга бормотала об этом, прежде чем пришла четвертая молодая госпожа, и наложница-мать Хань услышала это.

Хань Ши несколько раз кивнула:

— Верно, я слышала сквозь сон, как кто-то что-то говорил о третьей молодой госпоже, упавшей в воду. Сначала я думала, что это сон. И только что ты сказала, что что-то случилось, поэтому у меня все и перемешалось, — она сказала это, склонив голову набок: — Аx, из-за моей сонливости все смешалось, и я продолжила говорить ерунду. Разве может кто-то упасть в воду посреди ночи?

Фэнь Дай почувствовала, что это объяснение сносно, и больше не сомневалась в ней. Она даже объяснила Хань Ши:

— Сян Жун действительно упала в воду. Я не уверена в том, что именно произошло. Сейчас ты должна отдыхать. Я первой пойду и посмотрю, — сказав это, она посоветовала А Цзюй: — Tы должна хорошо заботиться о наложнице-матери.

А Цзюй кивнула и проводила Фэнь Дай из комнаты.

Только тогда Хань Ши облегченно выдохнула, похлопывая себя по груди:

— Это напугало меня до смерти.

А Цзюй тоже была бледна:

— Эта слуга был той, кто действительно испугалась до смерти! Наложнице-матери нужно уделять больше внимания тому, что она говорит, особенно перед четвертой молодой госпожой. Вы абсолютно не должны провалиться!

Хань Ши виновато сказала:

— Я знаю. Только что я немного испугалась. Этого больше не повторится, — подумав еще немного, она решила сесть. — Помоги мне одеться. Давай тоже пойдем и посмотрим.

— Разве четвертая молодая госпожа не сказала вам не ходить? — А Цзюй была ошеломлена.

— Если не пойду, то как я могу быть спокойна? — Хань Ши начала одеваться.

— Почему вы не будете спокойны? — озадаченно спросила А Цзюй. Третья молодая госпожа не имела никаких отношений с наложницей-матерью, она это знала.

Хань Ши нахмурилась. Kогда она столкнула Сян Жун в воду, рядом с ней не было А Цзюй — она отправила ее обратно во внутренний двор гораздо раньше. Она не планировала никому рассказывать об этом, поэтому смогла найти другое оправдание:

— Забеременела я или нет, пока неясно. Все остальные в поместье ушли туда, так что определенно будет плохо, если я не пойду. Если старейшая госпожа обвинит меня, мне придется принять это.

А Цзюй слушала и чувствовала, что это так, поэтому больше ничего не спрашивала. Она только напомнила ей:

— Независимо от того, что там случилось, наложница-мать не должна слишком беспокоиться. Эта служанка слышала, что если во время беременности состояние матери не будет спокойным, это может повлиять на будущего молодого мастера.

Хань Ши согласилась с этим и несколько раз кивнула:

— Ты права.

— Ах, — А Цзюй, вздохнув, убрала одежду Хань Ши, — наложница, это дело действительно слишком рискованное, но... — сомнение начало закрадываться в сердце служанки, — только что вы упомянули озеро. Что вы имели в виду?

Хань Ши нахмурилась и разнервничалась:

— Да, возвращаясь, я проходила мимо той области. Mне показалось, что я слышала какой-то звук, но тогда я очень нервничала. Как я могла беспокоиться о чем-то другом? Услышав движение, я быстро убежала. Только сейчас, когда четвертая молодая госпожа сказала это, я подсознательно вспомнила об этом.

— Ох, — А Цзюй все еще чувствовала, что ее объяснение было немного вынужденным, но раз Хань Ши сказала это, то ей не стоит сомневаться в своем мастере, — тогда давайте быстрее пойдем. Эта слуга действительно слышала, что третья молодая госпожа упала в озеро. Прямо сейчас все слуги поместья ищут ее. У этой слуги не было возможности сказать об этом наложнице-матери, прежде чем ворвалась четвертая молодая госпожа.

Хань Ши слегка вздохнула и больше ничего не сказала. Взяв А Цзюй, она направилась к озеру.

Когда они прибыли, поиски под водой опять возобновились.

Ань Ши была на грани обморока из-за непрекращающихся слез. Но когда Хань Ши увидела такой исход, ее сердце на некоторое время упало в живот.

Будет лучше, если ее не удастся найти. Пусть эта девочка останется в воде лет на десять, так, чтобы от нее ничего не осталось.

Лицо основательницы было мрачным, когда она сидела на стуле. Видя, что Хань Ши только что прибыла, она не могла не отругать ее:

— Ты прибыла последней. В поместье такое случилось, но у тебя хватает ума, чтобы спать?

Хань Ши быстро вышла вперед, чтобы поклониться основательнице, а затем с горем сказала:

— Этой наложнице было нехорошо в последние несколько дней. Вот почему я встала немного медленнее. Свекровь, пожалуйста, не вините меня.

Фэнь Дай не хотела, чтобы основательница спорила с Хань Ши, поэтому она быстро перехватила инициативу, скорбно говоря:

— Я слышала, что третья сестра хотела посетить павильон Единого Благоденствия? Она действительно высокомерна. Мы не смогли даже днем войти в павильон Единого Благоденствия, но третья сестра на самом деле побежала туда посреди ночи. Эти сестры действительно близки. Но почему вторая сестра не пришла? Кстати говоря, последней должна быть вторая сестра.

Услышав о павильоне Единого Благоденствия, основательница вспомнила кое-что и быстро спросила:

— Вы спрашивали у людей в павильоне Единого Благоденствия?

Хэ Чжун вышел вперед, поклонился и ответил:

— Этот слуга уже послал туда человека, и служанка, несущая вахту, сказала, что не видела третью молодую госпожу.

Чэнь Юй вытерла слезы, а затем снова зарыдала:

— Носовой платок и туфли третьей сестры были найдены в озере. Она даже не добралась до павильона Единого Благоденствия, прежде чем…

— Старейшая госпожа! — вдруг крикнула Ань Ши и подползла к ногам основательницы. Плача, она умоляла: — Старейшая госпожа, я умоляю вас найти людей за пределами поместья, которые умеют плавать! Эта наложница слышала, что у правительства есть солдаты, которые хорошо умеют искать людей. Старейшая госпожа, прошу вас, попросите губернатора о помощи!

Основательница с обеспокоенным выражением лица спросила бабушку Чжао:

— Сколько сейчас времени?

— Уже три часа после полуночи, — ответила та.

Чэнь Юй снова шмыгнула носом:

— Наложница-мать, даже если бы мы пошли просить о помощи, было бы слишком поздно! В такой глубокой воде, третья сестра…

— Если она жива, я должна увидеть ее. Если мертва — я должна увидеть ее труп! — Ань Ши стиснула зубы и решительно сказала: — Даже если это просто труп, я должна вернуть ее!

— Вздор! — основательница ненавидела слышать такие вещи. Глядя на Ань Ши, она была похожа на мегеру. Эта женщина действительно посмела говорить с одной из молодых госпож поместья? — Ань Ши, ты должна помнить свое положение! Может быть, мне нужно опустошить озеро ради дочери наложницы? Правительство не управляется семьей Фэн. Посмотри, сколько сейчас времени. Цзинь Юаня нет в поместье, а ситуация в павильоне Единого Благоденствия не ясна. Кто из нас может обратиться за помощью к губернатору?

Ань Ши с большим трудом посмотрела на основательницу. Она, бабушка, действительно могла говорить такие вещи? Это не только невероятно разочаровывало, Ань Ши начала задаваться вопросом, не оставила ли эта старуха свои мозги у себя в комнате?

— Старшая молодая госпожа и четвертая молодая госпожа обе здесь. Старейшая госпожа, не заставляйте молодых госпож поместья становиться такими черствыми, — статус ее собственной дочери был неясен, и Ань Ши вдруг поднялась на ноги. Если Сян Жун больше нет в живых, ей тоже не хотелось жить. Она сейчас не боялась самой смерти, так как она могла бояться старухи? Она больше не плакала и не вставала на колени. Она встала с помощью неуверенно бросившихся к ней Пин'эр и Мэй Сян и сказала: — Так как старейшая госпожа не собирается спасать свою внучку, эта наложница будет умолять кого-то другого. На семью Фэн положиться нельзя, но есть еще Чистосердечный дворец! Старейшая госпожа, должно быть, забыла, что третья юная госпожа и Чистосердечный принц очень близки. Перед банкетом в честь окружной принцессы Цзи Ан его высочество Чистосердечный принц подарил ей комплект одежды. После этого третья молодая госпожа упала в воду на банкете, и ее спас именно его высочество. Эта наложница помнит, как слуги говорили, что после того, как он спас третью юную госпожу, он оставил ее на своей лодке и заботился о ней. Он даже лично завернул ее в плащ. Кроме того, в прошлый раз, когда ради того, чтобы узнать о второй молодой госпоже, вошедшей во дворец, третья молодая госпожа была отправлена в Чистосердечный дворец, ворота были открыты для нее. Я никогда не слышала, чтобы девушек пускали в этот дворец. Что ж, если старейшая госпожа забыла об этом, то эта наложница помнит все. Я пойду в Чистосердечный дворец просить помощи у его высочества седьмого принца. Однажды он спас третью юную госпожу из воды, может, спасет еще раз.

Ань Ши ушла вместе со своими служанками после того, как закончила говорить.

Основательница быстро среагировала и подсознательно крикнула:

— Подожди немного, — она была напугана Ань Ши.

Вот именно! Как она могла забыть об этих отношениях? Независимо от того, были ли у Чистосердечного принца такие мысли или нет, но он действительно выразил свою добрую волю по отношению к Сян Жун. Нынешняя ситуация была не очень ясной, поэтому она не могла слишком отвлекаться. Если она действительно задержит спасение Сян Жун и Чистосердечный принц начнет расследование, то семья Фэн не сможет защититься.

У основательницы в голове бродили такие мысли, но Чэнь Юй и Фэнь Дай молча стояли в стороне.

Хотя им было все равно, умерла Сян Жун или нет, слова основательницы действительно заставили их почувствовать разочарование. Все они дочери наложниц. Может быть, для основательницы дочери наложниц были такими же, как собаки и кошки? Если они упадут в воду, она даже не приложит все усилия, чтобы найти их?

Выражения их лиц стали странными. Бабушка Чжао заметила это первой и сразу поняла, что основательница говорила слишком резко. Она быстро сказала:

— Старейшая госпожа, быстро отправьте кого-нибудь в офис губернатора, чтобы позвать на помощь!

— Это действительно хорошая идея, — основательница кивнула и собиралась отправить туда людей из поместья. Но прежде чем она успела это сказать, эконом Хэ Чжун уставился куда-то, открыв рот, абсолютно шокированный.

Рядом с ним стоял стражник, который тоже посмотрел в том направлении. Он был первым, кто сказал:

— Разве это не... вторая и третья молодые госпожи?

Услышав про третью молодую госпожу, все мгновенно повернулись в ту сторону. Конечно же, они увидели, как Сян Жун шла рука об руку с Фэн Юй Хэн со стороны павильона Единого Благоденствия.

Третья молодая госпожа перед ними была в туфлях на ногах и с платком в руке. Кроме того, что ее лицо было немного бледным, все остальное было в порядке.

Все были потрясены, и Ань Ши стала первой, кто метнулся к ним. Она бежала, пока не достигла Сян Жун, но не осмелилась позвать ее — только смотрела на нее, не отрываясь.

Сян Жун улыбнулась. Взяв Ань Ши за руку, она спросила:

— Что случилось с наложницей-матерью? Ты не узнаешь Сян Жун?

Ань Ши взяла себя в руки и посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн, немного поняв ситуацию. Рука Сян Жун была ледяной. Независимо от того, как она смотрела на дочь, девочка не казалась здоровой.

Несмотря на волнение, она понимала, что не может спросить слишком многое прямо сейчас, поэтому она сказала:

— Третья молодая госпожа доставила наложнице-матери много беспокойства. Куда ты отправилась?

Сян Жун, держа Ань Ши за руку, пошла вместе с Фэн Юй Хэн ко всем остальным. Остановившись, она сказала:

— Сегодня меня немного лихорадило, и мне стало плохо ночью, поэтому я хотела навестить вторую сестру, чтобы она взглянула. Добравшись до озера, я поняла, что забыла свое пальто, и служанка вернулся за ним. Стоя у озера одна, я была неосторожна и упала в воду. К счастью, меня нашла и спасла служанка второй сестры — Хуан Цюань. Именно благодаря этому я смогла выжить.

Основательница, которая все время находилась на грани, наконец, успокоилась. Независимо сказанного, пока Сян Жун жива, все хорошо. Изначально она совсем не заботилась об этой внучке, но услышав слова Ань Ши, она начала беспокоиться о ней.

— Хорошо, что ты в порядке, — основательница сделала доброе выражение на лице и посмотрела на Сян Жун, — я думала, что ты утонула. Это заставило бабушку сильно волноваться. Хорошо, что ты в порядке.

Когда основательница заговорила, выражение лица Хань Ши отразило панику и напряжение, которое мельком умудрилась увидеть Фэнь Дай.

Молодая девушка слегка нахмурилась и осторожно пошла вперед. Отодвинув Хань Ши к себе за спину, она перевела взгляд на Фэн Юй Хэн и сказала с сомнением:

— Третья сестра пошла в павильон Единого Благоденствия? Но почему, когда мы послали людей спросить, слуги сказали, что не видели третью сестру? Кроме того, почему Хуан Цюань пришла в нашу усадьбу Фэн посреди ночи?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 226. Ждите, чтобы увидеть что-то по-настоящему живое**

Bопpос Фэнь Дай был тем, что интересовало и основательницу. Почему Хуан Цюань пришла в поместье Фэн посреди ночи?

Но Фэн Юй Хэн в изумлении посмотрела на Фэнь Дай и ответила:

— Что ты имеешь в виду, говоря "наша" усадьба Фэн? Я дочь семьи Фэн от первой жены. Это должно быть наше поместье Фэн. Кроме того, неужели мне, дочери первой жены, для того, чтобы отправить кого-то патрулировать ночью, нужно спрашивать разрешения у четвертой сестры?

— Tы... — Фэнь Дай потеряла дар речи.

Правильно, Фэн Юй Хэн была дочерью первой жены семьи Фэн. Что бы она ни делала, какое отношение к этому имела дочь наложницы?

— К счастью, я отправила Хуан Цюань патрулировать, иначе, чтобы мы делали, если бы с третьей сестрой случилось что-то серьезное? — она сказала это, глядя на основательницу, а затем продолжила: — Хотя A-Хэн провела весь день в поместье, размышляя о своиx ошибках, слуги поместья все еще могут выходить. Вчера, когда Хуан Цюань посетила августейший дворец, она случайно увидела там его высочество Чистосердечного принца. Его высочество даже спросил, как третья сестра. А-Хэн хотела сказать, что если что-то действительно случилось бы с третьей сестрой, боюсь, его высочество Чистосердечный принц придет и попросит бабушку объяснить ситуацию.

Основательница задрожала, по-настоящему ужаснувшись.

Фэнь Дай никогда не была той, кто легко отпускал людей с тем, что они говорили. В прошлый раз она не смогла одержать победу, но, немного подумав, выпалила еще несколько вопросов:

— Pазве вторая сестра не была наказана размышлением о своих ошибках? Как получилось, что ты пришла сюда?

Фэн Юй Хэн сказала без колебаний:

— Размышления требуют спокойного состояния ума. А вы устроили такой шум здесь посреди ночи, как я должна размышлять? — сказав это, она обратила свой взор в сторону Хань Ши. Хотя Фэнь Дай стояла между ними, Хань Ши все же перехватила этот взгляд. Он так напугал ее, что у нее волосы встали дыбом. После пары вдохов она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала: — Почему цвет лица наложницы-матери Хань хуже, чем у третьей сестры?

— Я... я... — Хань Ши не смогла ответить из-за нервозности.

Вместо этого первой отреагировала Фэнь Дай:

— Моя наложница-мать не здорова, поэтому ее цвет лица, естественно, будет плохим.

— Что? — Фэн Юй Хэн сделала еще пару шагов вперед. — Я доктор. Как насчет того, чтобы я осмотрела ее?

Хань Ши задрожала и подсознательно отступила. Фэнь Дай тоже забеспокоилась и быстро сказала:

— Нет необходимости, нет необходимости. Вторая сестра — дочь первой жены, а наложница — не более чем наложница. Мы не можем позволить второй сестре лично осматривать ее.

Она больше не настаивала и остановилась, сказав:

— Четвертая сестра, то, что ты помнишь, что я дочь первой жены, хорошо. Даже если бы я не была ею, я все равно твоя старшая сестра. Точно так же, третья сестра — твоя старшая сестра. Если неуважительные слова младшей сестры по отношению к старшей станут достоянием общественности, я боюсь, что младшей сестре будет трудно обсуждать брак в будущем. Надеюсь, ты понимаешь это рассуждение.

— Фэнь Дай просто молода. А-Хэн, не пугай ее, — внезапно сказала сидящая на мягком стуле основательница. Это был первый раз, когда она заговорила за Фэнь Дай.

Фэнь Дай молча праздновала победу. Редко основательница поддерживала ее так, как в этот раз, поэтому молодая девушка была немного тронута. Ухмыляясь, она быстро бросилась к ней и сказала подобострастным голосом:

— Бабушка, Фэнь Дай не хотела, чтобы вторая сестра рассердилась.

Основательница, однако, никак не собиралась успокаивать ее. На самом деле она даже не смотрела на нее. Вместо этого она обратила свой взгляд на Cян Жун и сказала:

— Хорошо, что ты в порядке. Теперь, когда твоего отца нет в столице, если с тобой что-то случится, какое объяснение я должна буду дать Цзинь Юаню? — говоря это, основательница вытирала слезы.

Сян Жун посмотрела на нее с каменным спокойствием, потом поклонилась и сказала:

— Бабушка волновалась. Это все ошибка Сян Жун.

Фэн Юй Хэн быстро последовала ее примеру и сказала:

— Последние несколько дней, я размышляла о своих ошибках, так что не приходила лечить спину бабушки. Медицинские пластыри должны быть почти израсходованы, верно? А-Хэн пришлет кого-нибудь завтра, чтобы доставить бабушке еще.

Основательница отреагировала и покачала головой:

— Нет необходимости, нет необходимости. Нет необходимости продолжать их посылать. Мне уже лучше. Просто немного отдохну, и все будет хорошо. Врач со стороны прописал медицинский суп, и я обнаружила, что он довольно хорош, так что я больше не буду беспокоить А-Хэн.

Фэн Юй Хэн подняла брови и слегка улыбнулась. Конечно, у основательницы все еще были те же проблемы, что и три года назад. Как только она узнавала о каких-либо помехах, она спешила разорвать отношения. Три года назад она выгнала бывшую первую жену и ее детей. Теперь она снова собиралась разорвать с ней отношения.

— Это замечательно. Недавно А-Хэн не смогла постоять за себя и позаботиться о бабушке. С врачом со стороны, помогающим заботиться о вас, бабушка сможет избежать последствий, если что-нибудь случится, — произнеся это, она не стала ждать реакции основательницы и обратилась к Ань Ши: — Наложница-мать должна хорошо заботиться о третьей сестре. Не волнуйся, даже без А-Хэн, все еще есть его высочество Чистосердечный принц. Если у третьей сестры будут проблемы, она может пойти к нему, — сказав это, она повернулась, чтобы посмотреть на Чэнь Юй и спросила уже у нее: — Хм-м! Какой сегодня день?

Чэнь Юй была поражена, ее сердце пустилось вскачь.

Фэн Юй Хэн продолжила говорить:

— Осталось не так много дней. Я не очень часто прихожу сюда, поэтому надеюсь, что старшая сестра сможет помочь А-Хэн позаботиться о младших сестрах. Не позволяй ничему плохому случиться с ними.

Чэнь Юй яростно прикусила нижнюю губу, это угроза была подавляющей. Но когда она посмотрела на лицо Фэн Юй Хэн, то ясно говорило: "Я угрожаю тебе, но что ты можешь сделать?"

Она ничего не могла ей противопоставить, поэтому кивнула:

— Вторая сестра, не волнуйся. Я обязательно буду заботиться о своих младших сестрах.

— Это хорошо, — улыбнулась Фэн Юй Хэн и больше ничего не сказала. Поклонившись основательнице, она поддержала Сян Жун и произнесла: — Вторая сестра проводит тебя обратно. По пути я обследую тебя.

Сян Жун кивнула и поклонилась основательнице вместе с Ань Ши. Вслед за Фэн Юй Хэн, она повернулась и ушла.

Когда оставшиеся люди увидели, как они уходят, то облегченно вздохнули.

Основательница огляделась. В конце концов, ее взгляд остановился на Цзинь Чжэнь, и она тихо фыркнула:

— Бесполезная! — затем она махнула рукой и вернулась во двор Изящного Спокойствия на своем стуле.

Цзинь Чжэнь почувствовал себя обиженной и злой. Свирепо глядя на Хань Ши, она схватила Мань Си и ушла.

Остальные оставались около озера недолго, один за другим вернувшись в свои дворы. Только слуги остались. Один из самых смелых спросил домоправителя Хэ Чжуна:

— Наложница-мать Ань сказала, что каждому человеку будет вручено по пятьдесят таэлей. Ее слово все еще в силе?

Тот немного задумался, а затем сказал:

— Слова наложницы-матери Ань все еще должны быть в силе. Однако сегодня уже слишком поздно. На сегодня все свободны. Когда мастера проснутся завтра, последует награда.

Только тогда слуги успокоились и вернулись.

Фэн Юй Хэн вернулась с Сян Жун и Ань Ши в их маленький внутренний двор. Распустив остальных слуг, она вошла в комнату только с Хуан Цюань.

Войдя в комнату, Ань Ши быстро спросила Сян Жун:

— Ты действительно упала в озеро, верно? Ты ведь не была действительно небрежна и не сама упала, не так ли?

Услышав ее вопрос, ужас, который Сян Жун с усилием подавляла раньше, снова накрыл ее. Ее личико стало еще бледнее, а руки задрожали.

Видя это, как могла Ань Ши не понять. Усадив ее на кровать, она посмотрела на Фэн Юй Хэн и упала на колени:

— Эта наложница благодарит вторую молодую госпожу за спасение жизни дочери.

Фэн Юй Хэн быстро пошла, чтобы помочь ей подняться:

— Что ты делаешь? Встань.

Но не только Ань Ши не встала, Сян Жун тоже опустилась на колени, говоря дрожащим голосом:

— Если бы не скрытый страж второй сестры, который находился на берегу озера, Сян Жун уже стала бы водяным призраком.

Фэн Юй Хэн ничего не могла сделать. Она могла только наблюдать, как эти двое заканчивают благодарить, прежде чем помочь им.

Ань Ши спросила Сян Жун:

— Ты видела, кто это сделал?

— Это была наложница-мать Хань, — кивнула Сян Жун, а затем продолжила рассказ о том, что произошло. Это так разозлило Ань Ши, что она почти бросилась к Хань Ши, чтобы избить ее.

К счастью, ее остановила Фэн Юй Хэн, сказавшая:

— Слушайте. Причина, по которой я не позволила Сян Жун говорить об отвратительной Хань Ши, в том, что сестра еще молода. Если бы Хань Ши все отрицала, мы бы ничего не могли сделать. Во-вторых... — холодно фыркнула она, — если Хань Ши действительно родит ребенка для Цзинь Юаня, здесь стало бы очень оживленно. Даже если мы хотим, чтобы она жила, Фэн Цзинь Юань определенно не простит ее.

После событий той ночи в течение многих дней Хань Ши была на грани. Видя, что люди Сян Жун, казалось, не предпринимают никаких действий, она, наконец, немного расслабилась.

Что касается двора, появились еще новости о том, что император проводил свои дни со старшим принцем, Сюань Тянь Ци. Он также стал относиться к другим принцам гораздо холоднее. Даже к девятому сыну, Сюань Тянь Мину, которому он всегда отдавал предпочтение, теперь отношение было весьма прохладным.

Ограничение свободы с Фэн Юй Хэн было снято, но прибыл еще один императорский приказ. Графской принцессе Цзи Ан не разрешалось входить во дворец без вызова.

Каждый этот вопрос каким-то образом смог успешно добраться до поместья Фэн и попасть к основательнице, как и ко всем остальным мастерам.

Все начинали паниковать, но не знали, что делать. Фэн Цзинь Юаня не было в столице, и никто из семьи Фэн не мог принять какое-либо решение. Даже основательница была парализована. Она ничего не могла сделать, только спокойно наблюдать.

Недавняя ненависть Фэн Чэнь Юй к Сян Жун уже достигла уровня, которого никогда не достигала раньше. Сюань Тянь Хуа, человек, к чьему завоеванию она приложила столько усилий, теперь стал поддержкой Сян Жун. Несмотря ни на что, девушка не могла понять, почему все стало таким.

И Линь посмотрела на куклу, которую Чэнь Юй истыкала булавками. Она не могла не почувствовать волну паники, омывшую ее:

— Старшая молодая госпожа, вы совершенно не должны отдавать всю свою энергию борьбе с третьей молодой госпожой! — служанка ничего не могла поделать, поэтому решила забрать куклу с именем Сян Жун. — Месячные молодой госпожи пришли вчера. Мы почти закончили, так что не стоит совершать еще одну ошибку. Вы понимаете это?

Выражение лица Чэнь Юй слегка поблекло, и ее рука дотронулась до нижней части живота. Это был первый раз, когда она не чувствовала раздражения от болезненных месячных.

И Линь права. Она перетерпит еще несколько дней и сможет найти Фэн Юй Хэн. Когда этот вопрос разрешится, ей больше не нужно будет обращать внимание на угрозы этой девицы.

— Деньги подготовлены?

— Да, — И Линь кивнула, — молодая госпожа, не волнуйтесь. С нашей стороны все полностью готово.

Как только эти двое заговорили, снаружи раздался голос служанки:

— Старшая молодая госпожа, этой слуге есть что сообщить.

И Линь открыла дверь, и внутрь вошла служанка. Стоя перед Фэн Чэнь Юй, она сказала:

— Молодая госпожа, двор Изящного Спокойствия послал сообщение: вас приглашают туда завтра после полудня.

Чэнь Юй нахмурилась и спросила ее:

— Только меня одну?

Служанка покачала головой:

— Они не сказали, но думаю, что нет. Эта слуга слышала от передавшей сообщение, что это банкет по случаю дня рождения юного внука императора из дворца Юань. Прибыло приглашение для всех молодых госпож нашей усадьбы.

— Банкет по случаю дня рождения юного внука императора... — Чэнь Юй долго размышляла, прежде чем ее глаза загорелись, и она вдруг спросила: — А как насчет принцев? Они собираются посетить его?

— Эта слуга ничего не знает.

И Линь почувствовала, как ее сердце сжалось, и быстро вытолкала слугу. Закрыв дверь, она искренне посоветовала Чэнь Юй:

— Молодая госпожа, вам не стоит думать о его высочестве седьмом принце! Это очень нехорошо.

Кто сказал, что я думала о его высочестве седьмом принце? — Чэнь Юй была удручена. — Почему я не могла думать о его высочестве третьем принце?

— Можете, — И Линь кивнула. — Думать о третьем принце — это хорошо.

Чэнь Юй разгневалась и уже было собиралась вспыхнуть, но услышала, как снаружи раздался голос другой служанки, говорящий:

— Молодая госпожа, пришли из дворца Золотых Солнечных Бликов (1), чтобы доставить вам что-то.

Чэнь Юй со служанкой были потрясены. И Линь не знала, как реагировать и спросила в замешательстве:

— Светлейший принц?

Чэнь Юй, однако, успела среагировать, но была напугана еще сильнее служанки:

— От его высочества старшего принца?

...................\_\_\_\_\_

1. Иероглиф перед дворцом и принцем 景 (Цзин) означает свет, блеск; светлый, блестящий; ясный. В определенном сочетании иероглифов может переводиться как "источать золотистый свет". Так что я выбрала для дворца вариант "Золотых Солнечных Бликов", а вот титул самого принца решила перевести как "светлейший" (можно провести аналогию с нашими светлейшими князьями, например).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 227. Единственная**

Чэнь Юй никoгда бы не подумала, что старший принц, Сюань Тянь Ци, пошлет ей что-нибудь. После долгого ступора И Линь могла только напомнить ей:

— Mолодая госпожа, независимо от сказанного, все равно лучше пригласить иx.

Только тогда она мысленно взяла себя в руки и спросила служанку снаружи:

— Что за человек пришел с посланным?

— Это евнух, — ответила служанка.

— Bпусти его, — кивнула Чэнь Юй.

Вскоре после этого в комнату вошел молодой евнух с коробкой в руках. Встав перед Чэнь Юй, он очень вежливо поклонился, а затем сказал:

— Этот слуга пришел по приказу его высочества Светлейшего принца, чтобы передать старшей молодой госпоже Фэн набор хрустальных украшений для прически. Мы надеемся, что старшая молодая госпожа Фэн любезно примет его.

Чэнь Юй была чрезвычайно удивлена:

— Набор хрустальных украшений для прически?

Молодой евнух, казалось, был очень доволен реакцией Чэнь Юй, и сказал с улыбкой:

— Этот набор хрустальных украшений для прически — сокровище, которое его высочество Светлейший принц приобрел у мастера Жун Суи. Его высочество сказал, что только старшая молодая госпожа семьи Фэн достойна носить его.

Эти комплименты почти заставили Чэнь Юй воспарить в небеса. Oна ведь родилась очень красивой, и ее улыбка заставила даже евнуха, который пришел доставить подарок, почувствовать, что репутация старшей молодой госпожи Фэн действительно заслужена.

— Старшая молодая госпожа, пожалуйста, примите ее, — сказав это, евнух протянул вперед коробку.

Чэнь Юй взволнованно взяла коробку и толкнула И Линь, которая стояла рядом:

— На улице холодно. Быстро достань деньги и принеси чаю евнуху.

И Линь была счастлива достать большой серебряный слиток и вручить его евнуху. Молодой евнух не стал отказываться и сразу же убрал его в карман, после чего сказал Чэнь Юй:

— Его высочество также сказал, что надеется, что старшая молодая госпожа Фэн примет приглашение на банкет в честь дня рождения юного внука императора.

Чэнь Юй улыбнулась и ответила:

— Естественно, не могли бы вы сказать его высочеству, что Чэнь Юй очень нравится этот подарок, и поблагодарить его за милость.

— Этот слуга запомнил это. Если у старшей молодой госпожи не будет других приказов, эта слуга уйдет.

— Пожалуйста, смотрите под ноги, — Чэнь Юй поклонилась и кинула взгляд на И Линь, чтобы та его проводила.

Kогда И Линь вернулась, она открыла коробку и была ошеломлена тем, что лежало внутри.

Полный набор украшений из белого полупрозрачного и сверкающего хрусталя. Это походило на сокровище, которому не место в этом мире. Он был так прекрасен, что люди теряли дар речи при виде его.

Девушки смотрели на этот набор украшений для прически минут пять, если не больше. Чэнь Юй, наконец, немного оправилась от потрясения, вздохнула и сказала:

— Когда августейший принц прислал Фэн Юй Хэн подарки на помолвку, там было много хрустальных украшений. Я так завидовала, что чуть не плакала кровавыми слезами. Но я не думала, что настанет день, когда принц подарит целый набор таких украшений для прически. И Линь, скажи мне, можно ли считать, что времена изменились?

И Линь потрясенно рассматривала набор украшений; однако она была не так сбита с толку, как та, кто их получила. Она пришла в себя немного быстрее, чем Чэнь Юй:

— Молодая госпожа, это послано старшим принцем!

Чэнь Юй, однако, казалось, не понимала, что служанка имела в виду. Все еще смотря на украшения перед собой, она сказала:

— Хотя белый хрусталь не так редок, как розовый кварц, который получила Фэн Юй Хэн, это полный набор украшений для прически! Если бы я носила такие вещи, то, возможно, была бы единственной в мире обладательницей такого сокровища.

Услышав эти слова, И Линь стала еще больше бояться:

— Юная госпожа, даже если вы единственная в мире с такими украшениями, вы не должны носить его!

— Почему? — Чэнь Юй сердито взглянула на нее. — Это было передано мне. Почему я не могу его надеть?

— Юная госпожа, подумайте об этом. Его высочество старший принц никогда не имел ни малейшего отношения к нашему поместью Фэн. Эта слуга служит здесь столько лет, но я даже не знала о Светлейшем принце. Так почему же он вдруг послал вам такой подарок?

— Разве ты не слышала, что сказал евнух? Это потому, что старший принц чувствовал, что только я, твоя юная госпожа, достойна этого набора украшений.

— Это всего лишь комплименты! — И Линь так запаниковала, что затопала ногами. Ее молодая госпожа казалась совершенно ослепленной украшениями. Почему даже такой ее совет не проигнорировали?

Чэнь Юй действительно была ослеплена. То время, когда августейший дворец прислал Фэн Юй Хэн ее помолвочные дары, было чем-то, что все еще мучило ее разум. Тогда она все еще была дочерью первой жены, а Фэн Юй Хэн только что вернулась в поместье. Нелюбимая дочь наложницы показала огромную силу. Она всегда считала это позором своей жизни. Теперь, когда девушка получила этот набор украшений, — хотя его было недостаточно для полного исцеления — это позволило бы ей немного восстановить репутацию.

Но…

— Если бы это послал его высочество седьмой принц, как бы это было здорово! — тихо сказала она, выглядя при этом чрезвычайно удрученной.

— Молодая госпожа, вы все время должны помнить слова третьего мастера! — снова запаниковала И Линь.

— Я знаю, — Чэнь Юй обрела безмятежный вид и закрыла деревянную коробку. — Иди, поспрашивай и посмотри, не послал ли старший принц подарки еще в какие-либо дворы.

И Линь увидела, что ее юная госпожа наконец-то вернула хотя бы частично контроль над своими эмоциями, и немного успокоилась:

— Тогда эта слуга пойдет.

Увидев, как служанка выходит из комнаты, Чэнь Юй взяла в руки деревянную коробку. Казалось, что ее сердце было полностью поглощено этими хрустальными украшениями. Ее разум полнился мыслями о том, как она будет выглядеть, когда покажется в этом наборе перед всеми остальными. Как ослепительно это было бы!

Через час И Линь вернулась с новостями для Чэнь Юй, которые заставили ее тщеславие раздуться еще сильнее:

— Старший принц послал подарок только в этот двор. Третья и четвертая молодые госпожи ничего не получили. Что касается павильона Единого Благоденствия... Эта слуга не смогла узнать.

— Все нормально, — Чэнь Юй не заботили вопросы павильона Единого Благоденствия, — в любом случае у Фэн Юй Хэн есть масса хороших вещей, так что я не буду с ней соревноваться. Иди, приготовь обед. После еды мы можем навестить бабушку.

В тот день после полудня дети семьи Фэн все пришли во двор Изящного Спокойствия, включая Фэн Юй Хэн.

Основательница была сама доброта, когда сказала им:

— Хотя это всего лишь банкет на день рождения внука императора, его нельзя игнорировать. Император очень любит этого ребенка. Думаю, будут присутствовать все престижные чиновники столицы. Боюсь, что не будет и недостатка в количестве принцев, которые его поздравят. Вы не должны ударить в грязь лицом, ради всей семьи Фэн.

Четверо ответили в унисон:

— Внучка будет подчиняться предупреждениям бабушки.

— Прекрасно, — основательница удовлетворенно кивнула, — подарки для молодого внука императора будут приготовлены для вас поместьем. В общей сложности их будет четыре, слуги отправят их в ваши дворы. В приглашении сказано, что праздник завтра вечером. Будет хорошо, если вы не опоздаете.

Фэнь Дай улыбнулась и поспешила высказаться:

— Бабушка, не волнуйтесь! Мы не опоздаем, — сказав это, она глянула на Фэн Юй Хэн: — Вторая сестра много дней провела взаперти и, наконец, может покинуть поместье. Ты должна воспользоваться этим шансом, чтобы насладиться свежим воздухом. Кто знает, когда ты снова окажешься в заключении?

Основательница слегка вздохнула, чтобы сделать Фэнь Дай замечание, но все же это не было явной бранью, как когда-то.

Фэн Юй Хэн заметила изменения в поведении основательницы и внутренне усмехнулась. Потом она сказала:

— Четвертая сестра, не волнуйся. В следующий раз, когда вторая сестра по неосторожности будет наказана его величеством, я уж точно не одна буду этим наслаждаться. Я определенно не забуду взять с собой всех моих сестер. Если меня запрут, то мы все будем заперты вместе. Только так мы достигнем сестринской гармонии.

— Кто захочет быть с тобой в гармонии? — Фэнь Дай сверкнула глазами. — Если ты наказана, зачем тащить нас с собой?

— Как я могу не взять вас с собой? — Фэн Юй Хэн улыбнулась и посмотрела на Фэнь Дай. — Бабушка говорила раньше, что мы все члены семьи Фэн. Будь то счастье или печаль, мы все переживаем вместе. Вспомни пять сокровищ, которые получила вторая сестра. Разве я не отдала по платку младшим сестрам? Почему, когда происходит что-то хорошее, младшая сестра разделяет это со старшей сестрой, но когда случается что-то плохое, ты так нетерпима?

— Ты... — Фэнь Дай потеряла дар речи. Ей очень хотелось смело сказать: «Тогда я верну тебе свой платок», но она не желала этого делать. Когда она выйдет замуж, семья мужа должна была бы относиться к ней немного лучше, если у нее имелся бы платок, сшитый из одного из пяти сокровищ.

Думая об этом, Фэнь Дай отвернулась и больше не издавала ни звука.

Основательница наблюдала за ссорами молодого поколения и несколько раз вздохнула про себя. Во-первых, она задавалась вопросом, какой грех был совершен семьей Фэн, что им так не хватало гармонии. Во-вторых, ни Фэнь Дай, ни Чэнь Ю не были способны победить Фэн Юй Хэн, неважно, сколько они пытались. Они проигрывали, даже когда дело доходило до остроумных битв. Действительно, такие неумехи.

— Хватит! — она сердито махнула рукой. — Спорите и препираетесь! Старшая сестра не выглядит как старшая, а младшая — как младшая. У тебя нет порядочности!

Фэнь Дай чувствовала, что отношение основательницы к ней в последнее время было довольно хорошим, поэтому горестно сказала:

— Это вторая сестра вела себя неразумно.

Основательница фактически поддержала Фэнь Дай. Глядя на Фэн Юй Хэн, она сказала:

— Твоя четвертая сестра еще молода. Почему ты на нее злишься?

— A-Хэн тоже только тринадцать, — ответила Фэн Юй Хэн, улыбнувшись и наивно хлопнув глазами.

Основательница была унижена и не хотела больше ничего говорить, поэтому отправила их обратно.

После того, как они вышли из двора Изящного Спокойствия, они все направились по собственным домам. Чэнь Юй, однако, задержалась на некоторое время. Увидев, что все уже далеко, она отправилась вслед за Фэн Юй Хэн.

Наконец, догнав ее, она поспешно сказала:

— Вторая сестра, день, о котором мы договорились, почти наступил.

— Я помню, — Фэн Юй Хэн обнадеживающе улыбнулась, — когда менструальный цикл старшей сестры завершится, просто найди меня. И не забудь принести деньги.

У Чэнь Юй дернулись уголки губ, она подумала про себя: — "Тебя интересуют только деньги, не так ли?", — но все равно кивнула:

— Не волнуйся. Я уже все подготовила.

На обратном пути в павильон Единого Благоденствия Хуан Цюань немного недовольно спросила ее:

— Юная госпожа действительно позаботится о болезни Чэнь Юй? Если бы мы об этом позаботились, разве бы не потратили впустую наше время?

Фэн Юй Хэн использовала ответ, который дала Ван Чуань, чтобы ответить Хуан Цюань:

— Как я могу позволить ей так легко получать прибыль! Она совершила грех, поэтому ей нужно столкнуться с последствиями. У твоей юной госпожи нет сердца Бодхисатвы. Я помню все свои обиды.

На следующий день, почти вечером, когда молодые госпожи семьи Фэн собирались покинуть поместье, снова пошел снег. Хуан Цюань сопровождала Фэн Юй Хэн из поместья, говоря ей:

— Есть новости со стороны старшего принца. Вчера он послал Фэн Чэнь Юй набор украшений для прически. По словам евнуха, который доставил подарок, Чэнь Юй была очень довольна.

— Как она может быть недовольна? — Фэн Юй Хэн улыбнулась. — Старшему принцу уже двадцать лет, у него масса приятных вещей. Любой его подарок будет достоин аплодисментов. Вещи, которые Фэн Чэнь Юй видела в течение своей жизни, посылались семьей Чэнь. Несмотря на то что семья Чэнь ведет дела с императорской семьей, как они могут сравниться с его высочеством старшим принцем, который имеет дело со многими странами?

— Юная госпожа, как вы думаете, третьего принца одурачат? — Хуан Цюань немного волновалась. — Этот человек всегда во всем сомневается. Эта служанка немного волнуется.

Фэн Юй Хэн слегка нахмурилась и беспомощно покачала головой:

— Я тоже беспокоюсь. Если Сюань Тянь Е было бы так легко одурачить, боюсь, что его величеству и Сюань Тянь Мину не понадобилось бы следить за ним все эти годы.

Они разговаривали об этом, выходя из комнаты. Выйдя через главный вход поместья окружной принцессы, она села прямо в карету. В очень простую, не ту, дорогую, подаренную ей императором. Если сравнить, то даже экипажи, в которых сидели три молодых госпожи поместья Фэн, были немного лучше.

Молодые госпожи семьи Фэн сидели в своих каретах и направлялись во дворец Юань. Хуан Цюань сказала Фэн Юй Хэн:

— Фэн Чэнь Юй сегодня одета очень просто, а голову покрывает бамбуковая шляпа. Я не знаю, это чтобы скрыться от снега или по какой-то другой причине.

— Что за необходимость прикрываться от такого легкого снега? Скорее всего, эта девица скрывает подарок его высочества старшего принца. Раз она в бамбуковой шляпе, то это, скорее всего, аксессуары для волос, — Фэн Юй Хэн слегка приподняла занавеску и выглянула в окно. Позади нее следовали три других кареты семьи Фэн. Это было красивой сценой — лошади, скачущие по снегу.

Опустив занавеску, она собиралась вздремнуть в экипаже; однако вдруг нахмурилась.

— Молодая госпожа, что такое? — Хуан Цюань была поражена.

Фэн Юй Хэн поднесла к губам указательный палец правой руки, приказывая ей замолчать. Она тихо сказала:

— Слушай.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 228. С нетерпением жду банкета**

Xуан Цюань замерла, а затем увидела, как Фэн Юй Хэн указывает вниз. Только тогда она успокоила дыxание, чтобы внимательно слушать.

Просто послушать было достаточно — они смогли заметить слабый писк. Внизу кареты, в которой они находились, раздавался какой-то очень тихий звук. Если бы они не практиковали боевые искусства и не обладали гораздо более тонким, чем у нормальных людей, слухом, они несмотря ни на что не услышали бы это.

— Это не человек, — заговорила Фэн Юй Хэн. — Должно быть, какое-то другое живое существо, — сказав это, она наклонилась и начала ощупывать пространство под своим сидением.

Перепуганная Хуан Цюань быстро попыталась остановить ее:

— Mолодая госпожа, будьте осторожны!

Hо она была слишком медленной. Фэн Юй Хэн запустила руку вниз и вытащила тыкву.

Довольно большую тыкву. Даже длиннее ее предплечья. Хуан Цюань была поражена ее габаритами:

— Что это? Почему под нашими сидениями такая большая тыква?

— Я тоже не знаю, но в этой тыкве что-то есть, Фэн Юй Хэн покачала головой и потрясла овощ. Конечно, движение внутри стало еще интенсивнее.

Хуан Цюань забрала тыкву и немного потрясла ее, почти сразу изменившись в лице:

— Это змея. Юная госпожа, внутри змея.

— Уверена?

— Oднажды эту слугу укусила змея. С тех пор я очень чувствительна к ним и сейчас могу гарантировать, что внутри змея, — Хуан Цюань слегка нахмурилась, сказав это. Она явно испытывала страх перед тем, что находилось в тыкве.

Фэн Юй Хэн тоже чувствовала, что содержимое овоща было чем-то мягким, но не могла так быстро и решительно сказать, что внутри змея. Но она не боялась их. Дело не в том, что она не остерегалась змеиного яда, но она ведь изучала медицину, поэтому ее такие вещи, в отличие от других людей, не травмировали бы.

— Должны ли мы открыть ее, чтобы посмотреть? — спросила ее Хуан Цюань, а затем сказала: — Змея слишком активно двигается. Боюсь, она выскользнет, как только мы сделаем это.

Фэн Юй Хэн задумалась, а затем залезла в рукав. Из своего пространства она вытащила анестезирующую иглу.

— Тогда давай сделаем так, чтобы у нее не было возможности бороться, — она говорила это, уже двигаясь. Ткнув иглой прямо в отверстие, она медленно ввела анестетик. Введя все содержимое, она снова потрясла тыкву. На этот раз, однако, они услышали лишь стук о стенки тыквы. Мягкое тельце больше не двигалось.

Хуан Цюань уставилась прямо на иглу. Ее молодая госпожа носила с собой такую длинную острую штуку? Куда она ее положила? Она не боялась, что проткнет ею сама себя?

Фэн Юй Хэн, естественно, знала, о чем думает служанка, но не хотела объяснять. Взмахом руки она вернула иглу в свое пространство, из-за чего Хуан Цюань снова уставилась на нее в практически священном трепете.

— Давай посмотрим, что это за змея, — сказала она, открывая тыкву. Вывалив содержимое, они увидели пресмыкающееся. Она была зеленой с треугольной головой.

Эта змея была не очень длинной — не длиннее предплечья Фэн Юй Хэн. Сама — зеленая, а глаза — кроваво-красные с вертикальными, чем-то напоминающими кошачьи, зрачками. Кончик хвоста тоже был красным, а на треугольной голове имелись мелкие чешуйки на самом верху.

— Зеленая древесная гадюка, — узнала пресмыкающееся Фэн Юй Хэн. Когда она была с военными, то делала вивисекцию этому типу змей.

Хуан Цюань боялась змей. Когда она увидела ее у Фэн Юй Хэн в руках, то окаменела всем телом. Но этот вопрос был слишком странным, чтобы оставить его без внимания:

— Кто мог положить такую вещь в наш экипаж? — она задала этот вопрос и подсознательно повернулась, чтобы посмотреть на возницу.

Фэн Юй Хэн, однако, остановила ее:

— Нет необходимости смотреть на него. Это было бы слишком очевидно — поместить такую вещь в свой собственный экипаж. Дело не в нем.

— Тогда кто еще это может быть? — Хуан Цюань действительно не могла понять, и была крайне зла.

Фэн Юй Хэн положила гадюку обратно в тыкву, закрыла ее и поставила на бедро:

— Только посмотри на меня. Pазве я не потрясающе выгляжу с этой большой тыквой?

— Юная госпожа! — Хуан Цюань чувствовала себя беспомощной. — Как вы можете шутить в такое время?

— A что еще делать, как не шутить? Мы выйдем из кареты, чтобы сразиться с преступником? — она похлопала тыкву по боку. — Хуан Цюань, подумай сама. Что за человек мог поместить что-то в мою карету так, чтобы никто об этом не узнал?

Хуан Цюань немного задумалась, а потом выдала:

— Кто-то с нашей стороны?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Думай в другом направлении. Если бы эта тыква была нашей и ее поместили бы в карету, то как кто-то смог бы забрать ее?

На этот раз Хуан Цюань поняла:

— Молодая госпожа хочет сказать... Вор? Цин Шуан? Это сделала Цин Шуан?

— Божество с чудесными руками, только кто-то вроде нее мог сделать это так чисто, — когда она это сказала, ее глаза превратились в узкие щелочки. Раз Цин Шуан взялась за работу, то это означало, что Сюань Тянь Е выпустил ее. Ее план — подставить другую сторону — не достиг желаемого результата. Это не было хорошим знаком.

— За последние пять лет доходившие до нас сплетни из Цзян Ху всегда говорили одно: божество с чудесными руками — лучший вор в мире. Если она бралась за работу, то не было ничего, что она не могла украсть. Но я не могла и подумать, что такого человека примет его высочество третий принц. Я не думала, что ей удастся войти в павильон Единого Благоденствия, — сокрушалась Хуан Цюань. Подумав еще немного, она радостно сказала: — Разве нет такой поговорки: требуется постоянная бдительность, чтобы отразить зло? Такой сильный человек попробовал свои силы с молодой госпожой и провалился, не означает ли это, что молодая госпожа — сильнейшая?

Фэн Юй Хэн криво улыбнулась. Как ее можно считать могущественной? Она лично испытала способности Цин Шуан. Если бы не пространство в левой руке, то у нее не было бы возможности защитить себя. Возможно, шпильку Феникса уже забрали бы более сотни раз.

— Как молодая госпожа планирует действовать дальше? — Хуан Цюань посмотрела на тыкву на ее бедре. — Вы возьмете эту большую тыкву во дворец Юань?

— А что, есть причина, по которой я не могу этого сделать? — подняла она брови. — Ты слышала поговорку: чем ядовитее змея, тем лучше для медицины? Раз его высочество третий принц предоставил нам главный ингредиент, эта окружная принцесса была бы слишком невежливой, если бы не пригласила его выпить медицинское вино, сделанное из зеленой древесной гадюки! — Фэн Юй Хэн скривила губы в улыбке. — Я действительно начинаю с нетерпением ждать этого банкета!

Наконец, четыре кареты остановились перед входом во дворец Юань. Когда она подняла занавес и вышла, то увидела старшего принца, Сюань Тянь Ци, идущего к другому экипажу. Обладая отличными манерами, он остановился в трех шагах от нужного, сложил ладони и сказал:

— Этот принц преклоняется перед старшей молодой госпожой Фэн. Я надеюсь, что старшая юная госпожа Фэн окажет мне честь и выйдет из кареты с моей помощью.

Хуан Цюань наклонилась к Фэн Юй Хэн и тихо сказала:

— Его высочество старший принц действительно ведет себя соответственно статусу.

Занавес кареты Чэнь Юй только что подняли, но Сюань Тянь Ци взял на себя инициативу и вытянул свою руку вперед. Чэнь Юй, которая собиралась выйти из кареты, замерла на мгновение, но все же приняла его помощь. Это действие заставило дам и молодых госпож, толпившихся на входе, хватануть ртом холодный воздух.

Когда у старшей молодой госпожи семьи Фэн сложились такие отношения с его высочеством старшим принцем?

Не глядя в этом направлении, Фэн Юй Хэн привела Хуан Цюань к воротам дворца. Она только услышала, как Фэнь Дай, которая вышла из кареты, начала кричать:

— Старшая сестра, пожалуйста, веди себя порядочно.

Сюань Тянь Ци ответил:

— Этот принц открыто и почетно пригласил старшую молодую госпожу, и она обязана принять наше приглашение. Как это связано с порядочностью? Юная госпожа, будьте добры, запомните: у этого принца прекрасный характер, но это не значит, что людям позволено делать безответственные замечания.

Фэнь Дай замолчала, и Хуан Цюань засмеялась:

— Четвертая молодая госпожа семьи Фэн действительно не знает высоты небес.

В это время один из слуг дворца Юань пришел, чтобы проводить их. Вот так двое просто прошли внутрь и смогли привлечь довольно много взглядов, которые, в большинстве своем, останавливались на большой тыкве, свисавшей с бедра Фэн Юй Хэн.

— Божественная старшая сестра! — внезапно раздался детский крик, и Фэн Юй Хэн увидела, как по дороге к ней мчится круглая фрикаделька и ныряет прямо в ее объятия. — Божественная старшая сестра, почему ты приехала только сейчас? Тянь Юй до смерти скучал по тебе!

Она потянулась, чтобы ущипнуть Сюань Тянь Юя за щеки:

— Ты стал еще толще!

Хуан Цюань улыбнулась и сказала:

— Отдаю дань уважения вашему молодому высочеству, — затем, как по волшебству, девушка вытащила что-то из рукава своего плаща. — Это подарок, подготовленный вашей божественной старшей сестрой для вас. Быстро взгляните, чтобы увидеть, понравится ли вам он, — сказав это, она передала предмет Сюань Тянь Юю и не забыла добавить: — Подарок, подготовленный семьей Фэн, уже передан слугам поместья.

Маленькая фрикаделька открыл подарок и сказал, надувшись:

— Подарок, подготовленный семьей, я не буду смотреть. Это, в основном, бесполезные вещи. Меня интересует только подарок, подготовленный божественной старшей сестрой.

Подарок Фэн Юй Хэн находился в деревянной коробке в оберточной бумаге, которую она нашла в своем пространстве. Он выглядел очень красиво.

Когда Сюань Тянь Юй, наконец, открыл коробку, то был ошеломлен тем, что лежало внутри:

— Что это за вещи?

— Возьми и попробуй их на вкус, — Фэн Юй Хэн с улыбкой смотрела на маленького ребенка. — Отщипни по чуть-чуть от каждой.

На самом деле она просто вскрыла все закуски, имевшиеся в ее пространстве, и сложила их в коробку. Получился такой вот ящичек — этакие "лоскутные" закуски.

Сюань Тянь Юй раньше ел только шоколад Фэн Юй Хэн. Что касается других вещей, таких как чипсы, сахарная вата или вяленая говядина, он никогда их даже не видел.

Ребенок только немного попробовал, прежде чем начать вести себя так, как будто нашел сокровище. Отчаянно обнимая коробку, он не желал ничего более, как продолжать есть.

— Ты действительно богиня, — вздохнул мальчик, — такие вкусные вещи должны существовать только на небесах, не так ли?

— Если ты так говоришь, то это так и есть, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и потрепала его за щеки. — Пойдем, проведи старшую сестру к месту проведения банкета.

— Ладно, — Сюань Тянь Юй держал Фэн Юй Хэн за руку и пошел вперед, но очень быстро обратил свое внимание на большую тыкву. И спросил с любопытством: — Что там внутри?

— Старшая сестра приготовила подарок твоему третьему дяде, — улыбнулась она в ответ.

— О, — в конце концов, мальчик — еще ребенок, поэтому с ним можно легко справиться. Услышав, что это не для него, он не стал спрашивать дальше. Вместо этого он вцепился в коробку с закусками и по-детски улыбнулся.

Банкет во дворце Юань устроили в зале Фэй Юн. Когда они пришли, большинство гостей уже заняли свои места. Фэн Юй Хэн огляделась и увидела, что третий принц, Сюань Тянь Е, четвертый принц, Сюань Тянь И, и пятый принц, Сюань Тянь Янь, сидели недалеко от основного места. Она отказалась от приглашения Сюань Тянь Юя, села в неприметном месте и сказала ему:

— Быстро возвращайся к своему отцу-принцу и императорской супруге-матери. Сегодня ты здесь в главной роли. Все пришли отпраздновать твой день рождения. Тебе нужно вести банкет, поэтому ты не можешь положиться на меня и позволить людям смеяться над тобой.

Сюань Тянь Юй понимал это, поэтому, ведя себя, как взрослый, посоветовал ей:

— Тогда позаботься о себе. Я приду навестить тебя позже, — сказав это, он убежал.

В это время прибыл старший принц Сюань Тянь Ци и его люди. Рядом с ним шла Фэн Чэнь Юй.

Все встали, чтобы поприветствовать его, и Сюань Тянь Ци сказал:

— Сегодня мой племянник играет ведущую роль. Нет необходимости быть слишком вежливыми с этим принцем, — произнеся это, он посмотрел на Чэнь Юй и продолжил: — Мы уже прибыли в главный зал. Старшая молодая госпожа Фэн, как насчет того, чтобы снять бамбуковую шляпу?

Чэнь Юй поклонилась ему:

— Чэнь Юй наказана ее величеством императрицей и должна наносить черные румяна всякий раз, когда покидает поместье. Надеюсь, ваше высочество Светлейший принц не будет возражать.

— Неважно, — Сюань Тянь Ци махнул рукой, — изящество старшей молодой госпожи Фэн не может быть скрыто обычными румянами.

— Большое спасибо, ваше высочество, — сказав это, Чэнь Юй изящно подняла руку и медленно сняла бамбуковую шляпу с головы.

Как только та покинула ее голову, полный набор хрустальных украшений в прическе стал виден всем. Неудивительно, что некоторые молодые госпожи даже вскрикнули от потрясения.

Тщеславие Чэнь Юй стало непомерным. Все унижения, перенесенные ею от рук Фэн Юй Хэн за последние полгода, казалось, стерлись с лица земли. Девушка снова упивалась тем восхитительным чувством, которое наполняло ее, когда она была дочерью первой жены семьи Фэн.

Однако она не знала, что в ее сторону был обращен чей-то странный взгляд…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 229. Восстановление репутации**

Полный набор украшений из белого xрусталя вызвал гораздо более сильную реакцию, чем Чэнь Юй себе представляла. Mало того, что эти молодые госпожи вскрикнули, некоторые даже заплакали! Совершенно не заботясь о своем макияже, они рыдали в три ручья. Эта сцена заставила ее вспомнить, как Фэнь Дай плакала и кричала, когда августейший дворец привез в семью Фэн пять сокровищ.

Чэнь Юй быстро подумала, развернулась, чтобы посмотреть на Фэнь Дай, и сказала:

— Почему четвертая сестра стоит так далеко? Быстро иди к старшей сестре.

Фэнь Дай действительно находилась далеко. Во-первых, рядом с Чэнь Юй был старший принц. Во-вторых, она всегда ненавидела ее, поэтому не хотела стоять с ней.

Именно потому, что стояла позади, она не понимала, почему плачут дамы и молодые госпожи. Даже если Чэнь Юй красива, она не должна быть настолько впечатляющей, чтобы заставить плакать так много людей, не так ли?

Tеперь, когда Чэнь Юй ее позвала, Фэнь Дай, наконец, пригляделась. Oдного взгляда оказалось достаточно, чтобы ошеломить ее.

Видя выражение лица Фэнь Дай, Чэнь Юй расцвела улыбкой. С тех пор как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, она лишилась репутации не только вне поместья, но и перед другими членами семьи. А Фэн Фэнь Дай вообще снова и снова доставляла ей неприятности. Она даже пыталась коварно навредить ей. Разве Чэнь Юй могла чувствовать себя спокойно?

Сегодня она специально надела бамбуковую шляпу и не снимала ее, пока не добралась до главного зала. И именно полученного результата ей и хотелось.

Пока одна из сестер радовалась, а другая страдала от психического срыва, Сюань Тянь Ци уже покинул Чэнь Юй и направился к местам для принцев. Сян Жун не хотела больше оставаться у входа и пошла туда, где сидела Фэн Юй Хэн, но она тоже была удивлена набором хрустальных украшений на голове Чэнь Юй:

— Откуда у старшей сестры такие красивые украшения? Они от семьи Чэнь?

Фэн Юй Хэн не ответила на ее вопрос. Вместо этого она, размышляя, оглядела Чэнь Юй, прежде чем вслух оценить:

— Хрусталь прекрасен, но в паре с черным лицом теряет слишком многое.

Сян Жун не могла не посмотреть на Фэн Юй Хэн. Eе вторая сестра так и не нарядилась. У нее имелась масса прекрасных вещей, больше, чем у старшей сестры, но она никогда не видела, чтобы та их носила.

— По правде говоря, если бы вторая сестра носила те вещи, которыми одарил тебя его высочество августейший принц, то ты определенно была бы намного красивее, чем старшая сестра, — озвучив это, она вспомнила новость, которая пришла из дворца, вспомнила текущую ситуацию в павильоне Единого Благоденствия и почувствовала, что неправильно выразилась, поэтому быстро замолчала.

Фэн Юй Хэн, однако, утешила ее:

— Все в порядке. Победитель еще не определен.

В это время Чэнь Юй закончила хвастаться у входа и пошла в их направлении.

Фэнь Дай тоже последовала за ней, не отрываясь, смотря прямо на хрустальные украшения Чэнь Юй. Она была как зачарованная.

Молодые госпожи, которые ранее ненавидели Чэнь Юй, теперь приблизились к ней. Они совершенно забыли глубоко укоренившееся представление о различии между дочерьми первой жены и дочерьми наложниц. Чэнь Юй теперь была дочерью наложницы, но она все еще находилась в центре внимания толпы.

Фэн Юй Хэн утащила Сян Жун подальше, освобождая пространство вокруг Чэнь Юй. Молодые госпожи, казалось, не видели Фэн Юй Хэн, а некоторые даже отодвинули стулья с презрением на лицах.

Тщеславие Чэнь Юй уже достигло своего верхнего предела. Она чувствовала, что даже когда она носила титул дочери первой жены, и ей не нужно было наносить черные румяна, ее не ставили на такой пьедестал. И все это вызвали украшения из хрусталя в ее прическе, подаренные его высочеством старшим принцем. Она специально подготовила комплект светлой одежды для них. Это подавило память о том, как она надела красное ради Сюань Тянь Хуа.

Молодые госпожи, окружающие ее, бесконечно говорили о том, насколько красивы аксессуары. Было несколько человек, которые потянулись к ним, но всех их остановила И Линь.

Чэнь Юй обратила свой взор в сторону старшего принца, и, так случилось, что и он посмотрел в ее сторону. Их взгляды встретились, заставив Чэнь Юй покраснеть и опустить голову.

Хотя она опустила голову, ее разум начал обдумывать ситуацию.

Увидев старшего принца мгновение назад, она, казалось, почувствовала еще один взгляд, направленный в ее сторону. В начале она думала, что это третий принц, Сюань Тянь Е. В конце концов, среди всех принцев, Сюань Тянь Е был единственным, кто общался с ней. Но оглядевшись, обнаружила, что тот, казалось, говорил что-то четвертому принцу. Девушка была знакома с тем, как выглядели эти принцы, но тот, кто смотрел на нее, был тем, кого она не знала вообще.

Сердце Чэнь Юй забилось, она не могла сказать, счастлива ли она или взволнована. Kак будто что-то внезапно изменилось, и все принцы выразили свою добрую волю к ней, заставив ее почувствовать себя ошеломленной их благосклонностью.

Фэн Юй Хэн лукаво улыбнулась, наблюдая за ней, а затем обратила внимание на группу принцев. В отличие от Чэнь Юй, Фэн Юй Хэн узнала того, кто смотрел на нее.

Пятый принц, Сюань Тянь Янь, был принцем, который принял бесчисленное множество наложниц. Казалось, ему тоже немного понравился набор хрустальных украшений Чэнь Юй.

Она наблюдала за всем тем, что происходило перед ней так, как будто смотрела пьесу. Решив взять со стола чашку чая, она уже протянула за ней руку, но… Кто же знал, что ее заберет кто-то другой, как только она потянется за ней?

Фэн Юй Хэн ошеломленно повернулась, чтобы посмотреть на человека, который взял ее. Это была девочка лет четырнадцати-пятнадцати на вид и, похоже, не незнакомая ей. Кажется, она видела ее на каком-то из банкетов раньше.

Рядом с этой девушкой сидели другие девочки того же возраста. В это время они смотрели на Фэн Юй Хэн с лицами, наполненными радостными улыбками.

Фэн Юй Хэн проигнорировала их. В любом случае на столе стояло много чайных чашек. Если одну забрали, она могла взять другую.

Но она не думала, что чья-то рука выхватит чашку, на которую она нацелилась, как только она почти дотронется до нее.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что это было интересно. Всякий раз, когда она собиралась забрать чашку со стола, кто-то другой выхватывал ее. Вот так, у нее вырвали из рук целых шесть чашек.

Повернув голову и посмотрев на этих забавляющихся девочек, она спросила, озадаченная:

— Вы коллекционируете эти вещи?

Этот вопрос ошеломил их. Первая девушка, которая урвала чашку, ответила:

— Мы просто хотим пить.

Фэн Юй Хэн округлила губы и кивнула, но ее взгляд вернулся к чашкам в их руках, и она покачала головой. С сожалением она сказала:

— Выросшая в горах, я видела много грубых деревенских девушек. Вернувшись в столицу, я слышала, что все молодые госпожи дворянских семей получили надлежащее образование. Но я не думала, что поняла все неправильно.

— Что вы имеете в виду? — услышав слова Фэн Юй Хэн, та молодая госпожа сразу же раздраженно начала кричать: — Вы говорите, что нам не хватает образования?

— А разве нет? — Фэн Юй Хэн растопырила пальцы. — Я все еще могу понять, что вы испытываете жажду, выхватывая чашки чая у других. Но взгляните на себя. Каждая из вас держит по две. Как же сильно вы хотите пить, чтобы держать по чашке в каждой руке и, чередуя, пить из каждой! Я боюсь, что даже мужчины не так смелы, когда пьют вино, верно?

Группа девиц покраснела от ее слов. Они ясно слышали у себя дома о том, как августейший принц потерял власть, и даже его будущая принцесса была наказана. Они больше не вели себя так уважительно, как в прошлом. Человек с наибольшим влиянием сейчас — Светлейший принц. Почему они продолжают обращать внимание на Фэн Юй Хэн, как в прошлом? Кроме того, из девяти принцев, седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, и девятый принц, Сюань Тянь Мин, считались самыми любимыми молодыми господами столицы. Хотя последний повредил ноги и испортил лицо, он все еще смог перевести эту любовь в жалость.

Короче говоря, в глазах этих девушек, Фэн Юй Хэн была виновна в падении их божества.

— Все именно так, как вы сказали. Эти сестры коллекционируют чашки, — эта молодая госпожа не хотела смягчаться и продолжила: — чайные чашки дворца Юань довольно хороши. Мы планируем взять по одной, чтобы поиграть.

— О-о, — понимающе протянула Фэн Юй Хэн, — тогда позаботьтесь об этом. Не забудьте рассказать об этом жителям дворца, когда будете уходить. Не заставляйте их думать, что они что-то потеряли. Было бы нехорошо, если бы их начали искать, — она сказала это, махнув служанке, которая проходила мимо: — Иди сюда.

Служанки дворца Юань были очень вежливы и учтивы по отношению к Фэн Юй Хэн, поэтому та сразу же поклонилась ей:

— Эта слуга приветствует окружную принцессу. Могу я спросить, что приказывает окружная принцесса?

Фэн Юй Хэн указала на людей рядом с ней и намеренно повысила голос:

— Они заинтересованы в чайных чашках дворца Юань и хотят забрать их домой. Иди, помоги их завернуть. Не дай им разбиться, иначе они будут опечалены.

— Но… Это же обычные чайные чашки, — обомлела служанка. — Хотя они довольно красивы, это... не стоит того, чтобы их собирать, не так ли?

Группа девушек сильно покраснела из-за разговора между ними. Затем они увидели, что люди вокруг оглядывались, слыша их разговор, поэтому не могли не опустить головы. В этот момент только два слова заполнили их умы: потеря репутации!

К сожалению, для них все еще не закончилось. Хозяин вечернего банкета, второй принц, Сюань Тянь Лин, вышел из бокового зала, держа за руку свою принцессу. Как и некоторые, он просто случайно услышал содержание этого разговора и громко рассмеялся:

— Кто же знал, что чайные чашки моего дворца так понравятся другим. Слуги! Подготовьте еще несколько наборов для молодых госпож, — сказав это, он незаметно подмигнул Фэн Юй Хэн, а затем добавил: — Если этот принц не ошибается, то вы должны быть возлюбленными дочерьми лордов Чжао, Чжоу, Ци, Чжэнь и Сунь? Не нужно быть скромными с этим принцем. Что бы вы ни увидели, пожалуйста, говорите. Этот принц не будет скупиться на материальные блага. Юные госпожи, просто не забудьте сказать своим отцам, чтобы они доложили этому принцу после завтрашнего заседания двора о том, что вы о них думаете.

Услышав это, лица молодых госпож побледнели. Если бы споры этих девушек дошли до их отцов при дворе, разве это не стало бы массовой шуткой?

Но когда они посмотрели на второго принца, то обнаружили, что он уже ведет свою принцессу к основным сидениям. Даже если бы они хотели опровергнуть сказанное, у них не было возможности. Они не могли не скукожиться.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и заговорила так, словно беседовала о чем-то повседневном и не стоящем внимания:

— Независимо от того, сколько силы он потерял, он все еще сын императора. Независимо от того, как не любима я, другие до сих пор называют меня окружной принцессой. Молодые госпожи, если вы не понимаете даже этого, я боюсь, что вы действительно доставите своим отцам много неприятностей.

После того как она сказала это, служанка вернулась с другой чашкой чая. Даже напиток в чашке отличался от того, что пили все остальные.

— Этот чай был специально приготовлен его высочеством Тянь Юем, — девушка улыбнулась Фэн Юй Хэн и поставила чашку прямо перед ней.

В это время хозяин уже сидел на своем месте, поэтому гости покинули свои группки и вернулись.

Около Чэнь Юй, наконец, стало поспокойнее, но все еще были некоторые молодые госпожи, которые не хотели уходить. Их глаза были прикованы к хрустальным украшениям, они не могли уйти, несмотря ни на что.

Второй принц, Сюань Тянь Лин, оглядел зал и громко сказал:

— Мой маленький сын слишком молод, так что не должно было быть ничего более хлопотного, чем банкет. Но этот малыш очень любит веселые собрания и настоял на том, чтобы этот принц и его императорская супруга-мать пригласили всех сюда повеселиться. Думая о том, какой он все еще ребенок, я пригласил дам и молодых госпож. Этот принц все еще беспокоился, что мои приготовления были неуместны, но только сейчас я услышал, что некоторые молодые госпожи решили взять чайные чашки моего дворца. Это стало облегчением для принца!

Слова принца Юаня были приняты за шутку и заставили многих рассмеяться. Те, кто знал больше, чувствовали, что принц Юань выражал свою добрую волю Фэн Юй Хэн.

— Разве не было сказано, что она впала в немилость?— спросил кто-то из гостей

— Я слышал, что окружная принцесса Цзи Ан однажды спасла жизнь его юному высочеству, — высказался кто-то еще. — Принц Юань просто выражает свою благодарность. Вот и все.

Фэн Юй Хэн держала чашку чая и пила глоток за глотком. Хуан Цюань, однако, мягко подтолкнула ее в этот момент, а затем бросила взгляд в сторону Чэнь Юй.

Когда она оглянулась, то случайно увидела дворцовую служанку, шепчущую что-то на ухо Чэнь Юй.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 230. Эта великая запугает тебя до смерти**

Из-за плеча Чэнь Юй, закрывавшего ей вид на губы служанки, она не была способна понять, что та сказала ее сестре. Hо когда она отвернулась, то случайно встретилась глазами с Сюань Tянь E. Его обычный сердитый взгляд на мгновение остановился на ее лице, а затем сдвинулся к тыкве на бедре.

Фэн Юй Xэн ухмыльнулась уголками губ, и похлопала овощ по круглому боку. Затем подняла чашку чая и предложила мужчине тост.

Сюань Тянь Е не стал избегать этого. Подняв свою чашу, он выпил ее содержимое.

В это время начались певческие и танцевальные выступления. Прекрасные танцоры вышли на представление по обе стороны зала. Их движения были грациозны, а одежда — прекрасна. Время от времени люди обменивались чашками. Так выглядели все банкеты, и в этом тоже не было ничего свежего.

Сюань Тянь Юй — молодая звезда этого банкета, поэтому, естественно, он не мог покинуть главную сцену. Сейчас мальчик играл со своими многочисленными дядями.

Фэн Юй Хэн осмотрела зал, прежде чем, наконец, обратить свой взгляд на то, что расстилалось перед ней.

Сидевшие слева от нее молодые госпожи, ранее потерявшие лицо, уже ушли. Справа расположилась Фэнь Дай, подвинувшаяся к Сян Жун, однако неспособная контролировать себя и продолжавшая смотреть в сторону Чэнь Юй.

Чэнь Юй сказала несколько слов молодым госпожам рядом с собой, прежде чем все разошлись, а сама подошла поближе к ним.

Фэнь Дай не желала находиться слишком близко к ней и хотела отодвинуться подальше, но совершенно не могла отвернуться от хрустальных украшений.

По какой-то необъяснимой причине под горящим взглядом Фэнь Дай, Чэнь Юй подняла руку и сняла белые хрустальные серьги.

— Старшая сестра увидела, что четвертой сестре нравятся эти серьги. Если младшая сестра не против, то можешь взять их.

Это действие заставило не только Фэнь Дай шокированно замереть. Даже Фэн Юй Хэн нахмурилась.

Что это за ситуация такая?

Некоторые из близко сидящих молодых госпож услышали, что сказала Чэнь Юй, и не смогли удержаться от возгласов:

— Вы собираетесь отдать такую ценную вещь?

Чэнь Юй улыбнулась заговорившим и спокойно сказала:

— Это четвертая сестра моей семьи. Я — ее старшая сестра. Даже если у меня есть замечательные вещи, пока они нравятся моей младшей сестре, мне нужно будет отдать их ей. Но этот набор украшений подарен очень благородным человеком, так что было бы нехорошо отдавать его полностью, иначе… — она посмотрела на Фэнь Дай: — Но даже так я готова, как старшая сестра, отдать весь набор украшений младшей сестре.

Oдна из слушающих молодых госпож прослезилась от услышанного и посетовала:

— Иметь такую старшую сестру, как вы, действительно здорово, — затем она встала и пошла сплетничать с молодыми госпожами из других семей.

Фэн Юй Хэн мысленно усмехнулась. Возможно, после окончания банкета по столице пойдут слухи о том, насколько добра старшая молодая госпожа семьи Фэн.

Но она не поверила, что это единственная причина, по которой Фэн Чэнь Юй готова расстаться с этой парой сережек. Причина, по которой эти украшения шокировали людей, должно быть, заключалась в том, что это был полный набор. Если бы не стало пары сережек, эффект бы резко уменьшился. Фэн Юй Хэн чувствовала, что Чэнь Юй не хватило бы интеллекта, чтобы отказаться от них только по этой причине.

Что касается причины, по которой этот предмет попал в руки Фэнь Дай…

Она еще раз прищурилась и посмотрела, как Чэнь Юй надевала серьги на Фэнь Дай, говоря при этом:

— В прошлый раз серьги, которые дала тебе старшая сестра, были довольно красивыми, но их нельзя сравнивать с этими, — после замены сережек, Чэнь Ю оглядела Фэнь Дай и не смогла сдержать слов похвалы: — Четвертая сестра действительно становится все более и более красивой. Через несколько лет, когда ты станешь немного старше, я боюсь, что эта старшая сестра будет подавлена тобой.

Фэн Фэнь Дай изначально считала Чэнь Юй невероятно раздражающей, настолько, что даже не хотела смотреть на нее, но теперь все было по-другому. Она получила серьги, которые желала в самой глубине души, и они были у нее в ушах. Это заставило этого ребенка обнять Чэнь Юй и поцеловать ее пару раз.

У Фэн Юй Хэн не было времени уделять внимание красоте "любви" между сестрами. Вместо этого она посмотрела сквозь изящно двигавшихся танцоров туда, где сидели принцы.

Тех было не так много, однако пятый принц, который обычно не появлялся на банкетах, сегодня был приглашен вторым принцем. В это время он уже перевел свой взгляд с Чэнь Юй на Фэнь Дай. Его глаза смотрели, как приклеенные, на серьги, а сам он наклонился вперед. Kазалось, его глаза практически выпали из глазниц.

Была ли это восточная катастрофа (1)? Она поняла причину, но как Чэнь Юй додумалась до этого?

Когда они трапезничали в Изысканном Божественном Здании, три принца сплетничали о том, как пятый принц принял множество наложниц. Они также говорили о том, что все наложницы очень похожи друг на друга, поэтому она поняла чуть больше.

За последние несколько дней под прикрытием, что называлось "размышления о своих ошибках", она несколько раз встречалась с Сюань Тянь Мином и тщательно расспрашивала его о пятом принце.

Оказалось, что за несколько лет до этого он заинтересовался одной из императорских наложниц императорского гарема. Когда это обнаружилось, император бросил эту наложницу в водяную тюрьму, где она и утонула. Сюань Жань также сослал пятого принца в Гуаньчжоу, чтобы он страдал там многие годы.

После того как пятый принц вернулся в столицу, его характер полностью изменился. Одну за другой он брал наложниц в свой дворец, и все они были похожими на ту самую утонувшую наложницу.

Конечно, одного этого было недостаточно, чтобы убедить старшего принца послать Фэн Чэнь Юй набор хрустальных украшений. Единственная причина, по которой это был именно этот хрустальный набор, заключалась в том, что Сюань Тянь Хуа упомянул, что та наложница, по-видимому, носила белые хрустальные серьги в то время, когда утонула. Что касается других аксессуаров, то у нее их не имелось — белые хрустальные серьги являлись частью приданого, которое дала ей девичья семья, когда она вышла замуж в императорском дворце.

Фэн Юй Хэн сделала себе мысленную пометку тогда и обсудила эту идею с Сюань Тянь Мином. Во-первых, можно было использовать этот подарок, чтобы позволить старшему принцу выразить свое положительное отношение к Чэнь Юй с ее судьбой Феникса. Во-вторых, пятый принц принял так много внешне одинаковых наложниц, она не верила, что полный набор украшений из белого хрусталя не сможет не привлечь его внимание. Если бы пятый принц продолжил обращать внимание, все стало бы еще более оживленным.

Но... Как Фэн Чэнь Юй удалось точно выбрать время, чтобы вручить серьги Фэнь Дай?

Она вспомнила служанку, которая что-то прошептала Чэнь Юй на ухо и не могла не почувствовать почти священный трепет. Неосознанно она повернулась, чтобы посмотреть на третьего принца, Сюань Тянь Е. И увидела, как тот смотрит на нее с легкой улыбкой. Подняв чашу, он снова выпил ее содержимое.

Фэн Юй Хэн заволновалась и начала жалеть, что посоветовала Сюань Тянь Мину и Сюань Тянь Хуа не приходить. Ей не с кем было обсудить эту ситуацию.

Хуан Цюань оставалась рядом с Фэн Юй Хэн и почувствовала, что с ее настроением что-то не так. Она наклонилась и спросила:

— Юная госпожа, что случилось?

Фэн Юй Хэн озабоченно задумалась и не ответила. Наблюдая за тем, как Чэнь Юй и Фэнь Дай ведут себя как хорошие сестры, она чувствовала, что что-то пошло не так.

Она положила руку на большую тыкву. Изначально она думала, что у нее есть преимущество в этом вопросе, но теперь начала боялась, что у нее связаны руки.

— В этом банкетном зале слишком душно. Пойдем, прогуляемся, — Фэн Юй Хэн встала и потащила Хуан Цюань за собой. Двигаясь к выходу, она увидела третьего принца, который тоже встал и вышел. Он скрылся из виду быстрее, чем она.

Девушки прогуливались по саду дворца Юань. Несмотря на лютый холод двенадцатого месяца, в саду цвели зимние сливы (2). Красные цветы на снегу заставляли людей восхищенно удивляться.

Но она была не в настроении наслаждаться цветами. Даже если цветы здесь намного красивее тех, что цветут в садах поместья Фэн.

Хуан Цюань увидела, что госпожа раздражена и сказала:

— Если молодой госпоже не нравится это место, то, как насчет того, чтобы сначала вернуться в поместье?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Если мы вернемся сейчас, разве третий брат не прождет меня напрасно? — она сказала это, ускоряясь и направляясь к центру сада.

Конечно же, в павильоне в центре сада стоял и ждал, сложив руки за спиной, третий принц, Сюань Тянь Е.

Хуан Цюань была поражена. По привычке она встала перед Фэн Юй Хэн, чтобы защитить ее, но ее отстранили:

— Все в порядке. Подожди меня в сторонке. Я поговорю немного с третьим братом.

Хуан Цюань хотела напомнить ей об осторожности, но прежде чем она смогла что-либо сказать, Фэн Юй Хэн уже отошла.

Сюань Тянь Е посмотрел на нее и пару раз хлопнул в ладоши:

— Окружная принцесса смелая.

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Ты третий брат его высочества августейшего принца. А-Хэн также называет тебя третьим братом. Мы все семья, так чего мне бояться?

— Хорошо сказано, — кивнул Сюань Тянь Е. — Почему окружная принцесса не наслаждается песнями и танцами внутри и бродит по саду? — он решил присесть на каменный стул, со спокойным выражением лица глядя на Фэн Юй Хэн.

— Нет ничего более нормального, чем девушка, прогуливающаяся по саду. Почему третий брат поднимает шум из ничего? — она подошла к павильону и сняла тыкву со своего бедра. — Я слишком поспешно вышла. Могу я узнать, третий брат захватил с собой вино?

Сюань Тянь Е тоже вытащил маленький кувшинчик вина и поставил его на стол:

— Немного, но этого достаточно, чтобы мы вдвоем смогли им насладиться.

— А-Хэн — врач и очень искусна в изготовлении вина с помощью лекарств. Я сегодня получила хорошую змею. Я слышала, что если смешать змеиный яд с вином, то можно укрепить организм. Третий брат, хочешь попробовать?

Она подняла брови, всем своим видом говоря не: "хочешь попробовать?", совершенно ясно это было: "у тебя достаточно мужества, чтобы попробовать?"

После своих слов она открыла тыкву, перевернула ее и вытряхнула оттуда зеленую древесную гадюку.

Сюань Тянь Е был слегка шокирован ее движениями. Зеленая змея оказалась прямо между ними на каменном столе. Она не двигалась, как будто спала, но не была мертва.

Он, естественно, понимал, насколько эта гадюка ядовита, но Фэн Юй Хэн взяла ее в руки и начала ласкать. Казалось, что для нее это не змея, а котенок или щенок. Он тупо уставился на происходящее.

— Эта змея — зеленая древесная гадюка, очень ядовитая. Если она укусит человека, то можно забыть о том, чтобы обратиться за медицинской помощью. Боюсь, укушенный даже вскрикнуть не успеет, чтобы попросить о помощи, прежде чем лишится жизни, — она держала змею на коленях и вела себя так, будто рассказывала сказку, но взгляд ее был наполнен ядом, который мог заставить людей почувствовать озноб. — Чем ядовитее змея, тем лучше вино. Я всегда хотела зеленую древесную гадюку, но у меня никогда не было времени ее искать. Не знаю кто, но сегодня некто любезно прислал этот подарок и положил его в мой экипаж. У меня даже не было возможности поблагодарить этого человека.

Улыбаясь, девушка встала. Левой рукой Фэн Юй Хэн держала змею, а правой вытащила из рукава деревянный штифт и кинжал. Осмотревшись, она выбрала большое дерево в саду, взяла первый попавшийся камень и приставила штифт к голове пресмыкающегося. Затем она подняла булыжник и прибила гадюку к дереву за несколько ударов.

Сюань Тянь Е не знал, что именно она хотела сделать, так что Фэн Юй Хэн действительно напугала его. Злобность этой девушки в самом деле заставляла людей чувствовать озноб. Несмотря на то что он был мужчиной, он не мог не нахмуриться, увидев эту сцену.

Но Фэн Юй Хэн не перестала двигаться. Пригвоздив змею к дереву, она взяла кинжал и сделала надрез на голове змеи, а, проткнув ее, не стала вытаскивать его — провела им вниз, к хвосту. Pовный разрез с одинаковой глубиной. В мгновение ока девушка освежевала змею.

— Если найти ремесленника, который занимается шкурами, это можно превратить в очень красивый кошелек, — она улыбнулась и бросила змеиную кожу Сюань Тянь Е, так же легко, как можно было бросить кусок ткани.

Выпотрошенная змея все еще дергалась. Сняв ее с дерева, девушка поднесла раскрытую пасть к горшку с вином и сжала тельце, в результате сумев выжать несколько капель яда.

Затем она положила тело змеи обратно в тыкву и закрыла ее, больше не используя.

— Третий брат хочет попробовать это вино? — она потрясла кувшинчик с вином. — Это очень полезно для тела.

Сюань Тянь Е нахмурил брови, он почувствовал, что девушка перед ним — своего рода упырь. Разве на то, что она сделала, был способен нормальный человек?

Он, человек вдумчивый и постоянно что-то планирующий, столкнувшись с таким человеком, действительно не знал, должен ли он чувствовать страх или уважение.

— Третий брат не осмелится выпить? — Фэн Юй Хэн спросила звонким смеющимся голосом. — И правда. Я приглашаю тебя выпить вина, так что должна сделать первый глоток, — сказав это, она откинула голову назад и вылила немного напитка себе в рот. Затем, когда взгляд Сюань Тянь Е стал паническим, она проворно проглотила получившееся "змеиное" вино.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Восточная катастрофа: отсылка к истории. Имеются в виду 1938-1939 годы, когда Великобритания и Франция заключили с нацистской Германией несколько весьма дружественных деклараций:

— англо-германская декларация о дружбе и ненападении, подписанная 30 сентября 1938 года;

— франко-германская декларация, подписанная 6 декабря 1938 года;

— "Дюссельдорфское соглашение", подписанное 15 марта 1939 года.

В англо-германской декларации заявлялось о том, что подписанное накануне Мюнхенское соглашение, а также англо-германское морское соглашение "символизируют волю обоих народов никогда более не воевать друг с другом" а также будут "обсуждать и консультироваться по вопросам, имеющим жизненное значение для Великобритании и Германии, улаживать все разногласия и таким образом способствовать сохранению европейского мира…"

Согласно франко-германской декларации, оба правительства обязывались приложить все усилия для развития мирных и добрососедских отношений между своими странами. Указывалось, что между Францией и Германией нет никаких территориальных споров и что существующая граница между ними является окончательной. Было решено "поддерживать контакт друг с другом по всем вопросам, касающимся их стран, и совещаться между собой в случае, если бы эти вопросы в своём дальнейшем развитии могли привести к международным осложнениям".

Французский политик Поль Рейно писал позднее, что после переговоров с Риббентропом у Боннэ "сложилось впечатление, что отныне германская политика будет направлена на борьбу с большевизмом. Рейх дал понять о наличии у него стремления к экспансии в восточном направлении…" О чём Боннэ указывал в циркулярной записке французским послам.

"Дюссельдорфское соглашение" предусматривало "безусловную необходимость развития активной и взаимовыгодной экспортной торговли", ликвидацию «нездоровой конкуренции», а также государственную поддержку этих объединений и ряд других условий.

2. Слива мэйхуа (梅花) — зимний цветок, который входит в число "четырех благородных" растений Китая. Её цветение приходится на конец зимы — начало весны. Она символизирует такие качества благородного мужа, как стойкость, достоинство, скромность.

В природе и культуре существует немало видов и сортов слив. Слива мэйхуа звестна под названиями абрикос японский, слива японская, слива китайская. В Японии её называют умэ. В отличие от сакуры слива мэйхуа дает вкусные плоды, которые употребляют в пищу.

Родиной мэйхуа считается район реки Янцзы, откуда она широко распространилась по всей Восточной Азии, включая Японию, Корею, Тайвань, Вьетнам. Произрастает на каменистых склонах гор на высоте от 300 до 2500 метров над уровнем моря. Мэйхуа зацветает раньше других цветов и выдерживает морозы до -50°. Нежные цветы нередко покрывает снег, создавая удивительный контраст. Цветы сливы отличаются разнообразием: есть белые, розовые, красные.

В Китае известно более 230 видов сливы. В качестве съедобного растения она культивируется уже более 3000 лет. Около 2000 лет её разводят в садах и парках. В первые века нашей эры в Китае среди придворных дам распространилась мода украшать себя цветами сливы мэйхуа.

В Китае слива мэйхуа была вестником весны, нередко её цветение совпадало с празднованием китайского Нового года — Праздника весны (春节) чунь-цзе, который отмечается в конце января — начале февраля по лунному календарю.

Источник информации: https://anashina.com/sliva-meihua/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 231. Отличный козырь**

— Tретий брaт, твоя очередь, — Фэн Юй Xэн передала кувшинчик обратно Cюань Тянь Е, — конечно, еcли третий брат не осмелится выпить его, просто вылей. A-Хэн просто xотела дать третьему брату попробовать что-то хорошее, но я не могу слишком сильно настаивать.

Чем больше она говорила, тем больше Сюань Тянь Е чувствовал, что должен выпить. Mолодая девушка уже выпила вино, так что будет, если он этого не сделает?

Стиснув зубы, он взял кувшинчик и сделал глоток, но, проглотив, почувствовал, как сердце пустилось вскачь.

Увидев, как он пьет вино, Фэн Юй Хэн издала еще один смешок:

— Третий брат, не волнуйся. Яд змеи активируется только в крови. Если просто выпить его с вином, то это не будет ядом.

Сюань Тянь Е знал, что она врач, так что хорошо осведомлена в таких вещах. В любом случае он уже выпил его, так что больше не стал задерживаться на этой теме. Hо теперь он еще больше боялся Фэн Юй Хэн.

Двое обернулись, чтобы полюбоваться цветами, и в очередной раз наткнулись взглядами на дерево, где была прибита голова змеи. Сюань Тянь Е вдруг сказал:

— Возможность преподнести полный набор украшений из белого хрусталя действительно редка. Kажется, старший брат проявил интерес.

Фэн Юй Хэн слегка вздохнула:

— Старшей сестре хорошо живется, она, естественно, достойна такой любви. В отличие от меня, которую с детства называли звездой катастрофы. Если бы не моя помолвка с его высочеством августейшим принцем много лет назад, боюсь, я бы осталась в поместье в качестве старой девы.

— Окружная принцесса действительно умеет шутить, — лицо Сюань Тянь Е было невыразительным, а взгляд оставался прикованным к дереву. Только так он мог напомнить себе, с какой девушкой разговаривал. Если бы он действительно принял ее за двенадцатилетнюю девочку, это было бы большой ошибкой.

— Ха, — Фэн Юй Хэн усмехнулась и покачала головой, — я звезда катастрофы, неспособная исцелить ноги его высочества августейшего принца. Я даже потеряла шпильку Феникса, и отец-император... больше не обращается со мной, как раньше.

Услышав о шпильке Феникса, сердце Сюань Тянь Е задрожало.

Божество с чудесными руками сделала три попытки и фактически не смогла достать ее. Где именно была эта штука? Может быть... он прищурился и повернулся, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн. Может быть, она все еще у этой девушки?

— День холодный, а земля промерзла. Окружная принцесса не собирается возвращаться? — его накрыло волной раздражения, и он не хотел продолжать говорить с Фэн Юй Хэн. Он каждый раз чувствовал, что слова этой девушки рыли глубокие ямы для него. Он видел первую, но ему было трудно гарантировать, что в дальнейшем он не наткнется на другую.

— Я побуду тут подольше — оживленность банкета заставляет меня чувствовать себя некомфортно, — Фэн Юй Хэн улыбнулась ему, — третий брат может вернуться первым.

— Хорошо, тогда давай выпьем в другой раз, — Сюань Тянь Е буквально выплюнул эти слова и ушел, делая как можно более широкие шаги. Он всегда чувствовал себя подавленным, когда говорил с Фэн Юй Хэн. Хитрость этой девушки заставляла его не смотреть на нее.

Но прежде чем мужчина смог уйти достаточно далеко, он услышал, как Фэн Юй Хэн пробормотала себе под нос:

— Ха, если в столице так холодно, то кто знает, сколько замерзнет на севере?

Его брови дернулись пару раз, и он ускорился.

Увидев, что он идет дальше, Фэн Юй Хэн вернулась к каменному стулу и села. Затем она крикнула в воздух:

— Выходи, не нужно продолжать прятаться.

Вскоре после этого из-за сада камней раздался звук шагов.

— Когда младшая сестра узнала, что этот принц здесь? — пришедший человек был Светлейшим принцем, Сюань Тянь Ци.

Фэн Юй Хэн повернулась, чтобы посмотреть на него и сказала:

— Я крикнула просто так. Это было всего лишь предположение.

Сюань Тянь Ци пожал плечами и улыбнулся. Говорить с этой принцессой всегда было интересно. Он испытал это несколькими днями ранее, когда Сюань Тянь Мин тайком привел его в павильон Единого Благоденствия.

— Младшая сестра и девятый брат действительно хорошо разыграли эту ситуацию, спихнув этот беспорядок принцу. Ты знаешь, сколько раз божество с чудесными руками приходила во дворец Золотых Солнечных Бликов? Если бы не бдительность скрытой стражи этого принца, боюсь, что мою голову забрали бы бесчисленное количество раз.

— Старший брат — бизнесмен. Если ты даже не можешь защитить себя, то как ты мог осмелиться заняться этим? — Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на Сюань Тянь Ци. — В прошлый раз его высочество девятый принц сказал, что пока старший брат помогает нам довести эту игру до конца, у него, естественно, не будет недостатка в преимуществах.

— О? — Сюань Тянь Ци сел напротив нее и серьезно спросил: — Тогда скажи мне, что именно я получу от этого дела? — причина, по которой он осмелился погрузиться в кризис Сюань Тянь Мина, заключалась в многолетней ненависти к Сюань Тянь Е. Во-вторых, Сюань Тянь Мин сказал, что если он окажет поддержку, то Фэн Юй Хэн преподнесет ему приятный сюрприз. Поэтому он решил принять участие в этой игре — ради получения этого сюрприза. Он даже вел себя очень хорошо с императором. Даже когда ему сказали проявить доброту к Чэнь Юй и прислать ей полный набор хрустальных украшений, он на самом деле сделал это. Теперь пришло время раскрыть ему этот сюрприз.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него с серьезным выражением лица. Спустя долгое время, она, наконец, сказала:

— До тех пор, пока старший брат сможет координировать с нами и отцом-императором свои действия, чтобы подавить личную армию его высочества третьего принца, мы, по крайней мере, сможем оттеснить их с севера на Центральные равнины. До тех пор, пока мы можем контролировать территорию Да Шунь, со всем этим будет проще управиться.

Она прямо не указала, каким будет ее подарок, но внезапно открыла главную цель ее, Сюань Тянь Мина и императора.

Сюань Тянь Ци, естественно, знал, что третий принц собирал личную армию на протяжении многих лет, чтобы захватить трон; однако не понимал, почему они должны были помешать ему собрать людей на севере.

Он высказал свои сомнения, и Фэн Юй Хэн очень честно сказала ему:

— Потому что мы подозреваем, что он, возможно, сотрудничал с Цянь Чжоу. Если мы позволим им заключить союз, боюсь, что позднее будет не так легко с ними справиться.

Было ли это легко сейчас?

Сюань Тянь Ци горько улыбнулся:

— Это тоже непросто! Ты ведь тоже это видела. Полный набор хрустальных украшений, а Фэн Чэнь Юй взяла и подарила сережки из него четвертой молодой госпоже твоей семьи Фэн. Боюсь, пятый брат уже болтает с четвертой молодой госпожой Фэн. Что касается твоей старшей сестры, Фэн Чэнь Юй, хоть она и самая красивая в городе, я вижу, что мозгов ей немного не хватает. Действительно ли у такой девушки судьба Феникса?

— Мы не можем сказать, есть она у нее или нет. После стольких лет разговоров, даже если бы людям сказали не верить этому, они все равно немного подумали бы в случае чего. Что касается хрустальных украшений... — Фэн Юй Хэн почувствовал еще одну волну раздражения. — Всегда будут неожиданные неудачи. Мы тщательно расследуем все, так что старшему брату нет никакой необходимости думать об этом. В любом случае единственный человек, которому отец-император уделяет наибольшее внимание, как кандидату на престол — старший брат. Давай сначала посмотрим, сможет ли его высочество третий принц вытерпеть это. Во-вторых, я просто надеюсь, что он сможет снять охрану с его высочества девятого принца, давая нам время разобраться с его личными войсками, которые уже на севере. Что касается награды старшего брата за это дело…

Она, наконец, достигла ключевого фактора. Глаза Сюань Тянь Ци широко раскрылись, и он наклонился немного ближе.

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Старший принц, Сюань Тянь Ци, больше всего на свете любил заниматься бизнесом, его определенно не заботила политика. Вместо этого он полностью посвятил себя ведению дел. Сказать, что он самый богатый человек в мире, не было бы преувеличением. Самое главное, что он вел дела по всей Да Шунь, а также в четырех соседних странах. Независимо от того, где он находился, его люди были бы там.

С такими людьми было труднее всего иметь дело. Хотя у него не было войск, у него имелись деньги. Иногда это гораздо страшнее, чем солдаты.

— У нас нет денег, — Фэн Юй Хэн говорила правду, — его высочество девятый принц и я не обладаем тем, что старший брат любит больше всего.

— Тогда что у тебя есть? — услышав ее слова, Сюань Тянь Ци не показал разочарования. Вместо этого он стал радостным и любопытным.

Фэн Юй Хэн наклонилась и понизила голос:

— Я слышала, что старшему брату скоро сорок, но у тебя все еще нет детей?

Сюань Тянь Ци был поражен, а его постаревшее лицо покраснело. Он хотел спросить: "Откуда ты знаешь?", но когда подумал об этом, то понял, что с таким женихом, как Сюань Тянь Мин, как эта девушка могла не знать?

— Я врач. Нет нужды старшему брату волноваться о многом раньше меня, — она не заставила его ждать, сказав: — Мой козырь — это мои медицинские способности. Если старший брат поможет нам в этом деле, я вылечу бесплодие старшего брата.

Сюань Тянь Ци со свистом вдохнул холодный воздух.

Для него это искушение было слишком велико!

Он половину своей жизни занимался бизнесом и считал расширение своего дела и богатства величайшей радостью жизни. Но, как и сказала Фэн Юй Хэн, ему почти сорок, но у него не было ни сына, ни дочери. В его дворце, независимо от того, была ли это официальная принцесса или его наложницы, никто не мог родить ребенка. Если у него в этой жизни не имелось наследника, то какой смысл обладать таким богатством? Может ли быть, что оно будет передано в императорскую казну после его смерти?

Сюань Тянь Ци на долгое время задержал дыхание, прежде чем выдохнуть, но потом он почти дрожащим голосом спросил Фэн Юй Хэн:

— Ты действительно в состоянии вылечить это?

— Это можно вылечить, — кивнула она.

Сюань Тянь Ци, даже не думая, хлопнул в ладоши:

— Договорились! — а затем вспомнил о других важных делах: — Хрустальные украшения... Младшая сестра, прости этого принца за прямоту, но были ли наши планы замечены другой стороной?

Фэн Юй Хэн покачала головой и честно сказала:

— Я не знаю, но нам невозможно не попасть под подозрение вообще. Его высочество третий принц изначально очень недоверчив, поэтому мы не можем надеяться, что пьеса, которую мы разыгрывали в течение последних нескольких дней, полностью обманет его. Стоит посмотреть еще немного.

— Очень хорошо, тогда этот принц будет ждать новостей от младшей сестры, — сказав это, он встал и продолжил: — Этот принц вернется первым, — затем, повернувшись, он сразу же ушел.

Только тогда Хуан Цюань рысью вернулась к Фэн Юй Хэн. Немного волнуясь, она сказала:

— Все в порядке со встречей с его высочеством старшим принцем, но пока вы, молодая госпожа, были наедине с его высочеством третьим принцем, то эта слуга нервничала все это время.

— Может быть, он мог съесть меня? — Фэн Юй Хэн рассмеялась.

— А вы думаете, нет? — глаза Хуан Цюань расширились. — Два года назад из дворца Сян распространились слухи о том, как его высочество третий принц кусает людей, когда разозлится. Тогдашний домоправитель дворца был закусан им насмерть.

— Я не беззащитный домоправитель, — Фэн Юй Хэн закатила глаза и покрутила в пальцах кинжал, который использовала, чтобы освежевать змею. — Смотри, я довольно свирепа.

Уголки губ Хуан Цюань дернулись:

— Юная госпожа, эта слуга не будет давать никаких оценок вашим рукавам, — переведя взгляд на змеиную кожу, которую Сюань Тянь Е не забрал, она с интересом спросила, не в силах сдержаться: — Как об этом позаботиться?

Фэн Юй Хэн посмотрела на ярко-зеленую змеиную кожу и обнаружила, что та действительно очень красива, поэтому положила ее в рукав и бросила в свое пространство:

— Позже, я найду кого-нибудь, кто сделает что-нибудь из этой змеиной кожи. Ох, ведь через два месяца наступит Новый год. Когда придет время, мы используем ее для подарка дворцу Сян. Думаю, его высочеству принцу Сян определенно понравится.

Только тогда Хуан Цюань прикрыла рот и засмеялась:

— Эта слуга наблюдала издалека и видела выражение лица его высочества принца Сян, когда молодая госпожа освежевала змею. Думаю, когда этот подарок попадется ему на глаза, он будет наслаждаться наступающим годом с такими же чувствами! — она сказала это, глядя на Фэн Юй Хэн взглядом полным восхищения. — Навык молодой госпожи действительно был шокирующим. Забудьте о принце Сян, возможно, даже у нашего высочества девятого принца не останется выбора, кроме как сдаться.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась:

— Ты совершенно не должна говорить об этом Сюань Тянь Мину. В прошлый раз он даже сказал, что я не похожа на женщину.

Хуан Цюань снова начала смеяться:

— Молодая госпожа все же еще совсем юна. Молодые девочки все любят играть, просто вы играете немного по-особенному. Вот и все. В этом нет ничего удивительного.

Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань были действительно удовлетворены. Она встала и приготовилась вернуться на банкет, но, как только вышла из павильона, то не успела сделать даже нескольких шагов, увидев круглую фигурку, мчавшуюся со стороны банкетного зала.

Хуан Цюань хмыкнула, а затем сказала:

— Молодой внук императора вышел, чтобы найти молодую госпожу, верно?

На этих словах Сюань Тянь Юй подбежал и схватил Фэн Юй Хэн за руку. Даже не остановившись, чтобы перевести дыхание, он начал тащить ее обратно. В то же время, он крикнул:

— Божественная старшая сестра, быстрее! Быстрее возвращайся! Что-то случилось с твоей младшей сестрой!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 232. Попавшая в засаду**

Вeрнувшись в банкетный зал с Cюань Tянь Юем, она сразу увидела, что теперь с принцами сидела еще одна молодая девушка. Эта девушка сидела рядом с пятым принцем, Сюань Тянь Янем, и как раз подняла свою чашку, чтобы выпить. Ее широкий рукав съеxал на локоть, обнажив белейшее запястье. Hо это было неспособно привлечь взгляд Сюань Тянь Яня: он продолжал смотреть на белую хрустальную серьгу.

Если это была не Фэн Фэнь Дай, то кто же еще?

— Pазве она не пьет счастливо с его высочеством пятым принцем, так почему же ты сказал, что с ней что-то случилось? — Фэн Юй Хэн ущипнула Сюань Тянь Юя, но ее взгляд, брошенный на Фэн Чэнь Юй, стал холодным.

— Потому что я когда-то слышал, как отец-принц говорил, что в семье пятого дяди полно красивых наложниц, но девочки из хороших семей все избегают его и не смеют взаимодействовать с ним, — ответил серьезно Сюань Тянь Юй. — Только что пятый дядя пошел пригласить молодую госпожу семьи Фэн выпить, поэтому, увидев это, я быстро выбежал, чтобы позвать тебя. Kто знал... — Сюань Фэй Юй посмотрел на пятого принца и сказал в замешательстве: — твоя младшая сестра выглядит довольно счастливой.

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула и потянула Сюань Тянь Юя туда, где сидела ранее:

— Раз она счастлива, то старшая сестра не пойдет портить им веселье.

— Верно, я вижу, что твоя младшая сестра не выглядит легкой в общении, — кивнул Сюань Тянь Юй. — Божественная старшая сестра не должна беспокоиться об этом.

Мальчишка остался поиграть немного с Фэн Юй Хэн, прежде чем убежать. Сян Жун быстро наклонилась и понизила голос, сказав Фэн Юй Хэн:

— Ничего же не случится с четвертой сестрой, верно? Я видела, как она выпила довольно много чашек с вином.

— Что может случиться? — она посмотрела на Фэнь Дай и увидела, что девушка откинула голову назад и опустошила еще одну чашку вина. Пятому принцу совершенно не нужно было прикладывать какие-то усилия, чтобы она продолжала пить: — Сян Жун, запомни: чем больше кто-то захочет взойти на трон императрицы, тем жестче будет их падение.

Oна слегка повысила голос, говоря это. Люди, сидевшие дальше, не могли услышать его, но Чэнь Юй, которая находилась рядом с Сян Жун, слышала все.

Ей показалось, что слова Фэн Юй Хэн были направлены на нее, но ей было все равно. Если Фэнь Дай резкого падет, это не значило, что падет и она. Раз третий принц послал кого-то передать сообщение, сказав ей передать серьги Фэнь Дай, то, по ее разумению, он был серьезен по отношению к ней. Изначально она не хотела расставаться с серьгами, но не думала, что пара маленьких сережек на самом деле настолько очарует пятого принца. Она не могла не удивиться про себя.

Если бы она не отдала их Фэнь Дай и продолжала носить полный набор украшений из белого хрусталя, разве это не заставило бы броситься в атаку этого чрезмерно распутного пятого принца?

Сначала она не могла понять, почему старший принц без причины обратил на нее внимание. Теперь, когда она увидела происходящее, то поняла, что это произошло не из-за ее красоты. Все наоборот: это была ловушка.

Подумав об этом, Чэнь Юй немедленно подняла свою чашку и встала. Широко шагая, она направилась туда, где сидели принцы, остановившись, только когда достигла Сюань Тянь Е.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как Чэнь Юй пьет вино с Сюань Тянь Е, и тут Хуан Цюань сказала ей на ухо:

— Может быть, трюк его высочество старшего принца с хрустальными украшениями был замечен его высочеством третьим принцем?

Она улыбнулась, но ответила:

— Даже если его было видно насквозь, то что мы можем сделать? Ту ситуацию с Цин Шуан я просто выдумала, но ты думаешь, что его высочество третий принц, который всегда подозрительно относился к другим, не будет думать об этом в глубине души?

Хуан Цюань прокрутила все это в голове и немного обрадовалась:

— Юная госпожа хочет сказать, что до тех пор, пока на душе у его высочества третьего принца неспокойно, нам не нужно беспокоиться о том, что он вернется, чтобы уладить все позже?

— Именно так.

Фэн Юй Хэн изогнула уголки губ и посмотрела в сторону Сюань Тянь Е. Что бы он сделал, если бы посмотрел сквозь хрустальные украшения? Что, если бы не позволил Чэнь Юй попасть в объятия пятого принца? Сюань Тянь Е, ты можешь верить, что сыграл вничью со мной, но ты не знаешь, что даже когда я проигрываю, я оставляю невидимый след. По-моему, тебе действительно не хватает практики в игре в вэйцы.

Когда банкет по случаю дня рождения подошел к концу, снегопад снаружи усилился. Экипажи каждой семьи стояли и ждали хозяев за воротами. После того как дамы и молодые госпожи садились в свой экипаж, он немедленно отъезжал, а следующий немного сдвигался вперед. Фэн Юй Хэн наблюдала за этим и чувствовала, что это немного похоже на ожидание автобусов в двадцать первом веке.

Фэн Юй Хэн стояла на снегу с немного рассеянным выражением лица. В этот момент она почувствовала легкое головокружение, потому что не могла понять, в каком времени находилась: в "Да Шунь" или напротив военного общежития?

— Вторая сестра, — голос Сян Жун насильно привел Фэн Юй Хэн в чувства, — четвертая сестра выпила слишком много. Я сяду с ней в карету, чтобы с ней ничего не случилось.

— Хорошо, — кивнула Фэн Юй Хэн, затем сказала Хуан Цюань: — иди с третьей молодой госпожой, если Фэн Фэнь Дай начнет бузить, ее девушки не смогут удержать ее.

— Тогда как насчет молодой госпожи? — Хуан Цюань немного волновалась за нее.

— Не беспокойся. У меня все еще есть Бань Цзоу, — закончив говорить, она направилась к своему экипажу.

Там она услышала, как у какой-то молодой госпожи развязался язык:

— После потери чего-то столь же драгоценного, как шпилька Феникса, у нее все еще есть наглость выходить на люди. Она действительно слишком бесстыдна.

— Взгляните, она сидит в обычном экипаже. Почему она не ездит в карете, награжденной императорским дворцом?

— Скорее всего, его величество забрал ее обратно, верно?

— И правильно! Она не сумела исцелить ноги его высочества девятого принца, думаю, ее титул будущей августейшей принцессы тоже скоро будет потерян.

Фэн Юй Хэн внезапно остановилась и обернулась, с насмешкой оглядывая сплетниц:

— Так как вы так готовы протестовать против той несправедливости, что августейший принц пострадал, ваши чувства к его высочеству должны быть довольно глубокими. Как насчет того, чтобы я доложила отцу-императору, чтобы он отменил мою помолвку с его высочеством августейшим принцем, а затем санкционировал брак для молодых госпож. Как насчет этого? Ах да, его высочество может иметь только одну официальную принцессу, так что вам нужно будет немного подумать об этом. Кто из вас станет официальной принцессой, кто будет второй принцессой, а остальные смогут стать только наложницами.

Ее слова заставили лица молодых госпож стать ярко-красными. Решив сделать пару шагов назад, она продолжила:

— Или, может быть, после того, как я выйду замуж во дворец, если у этих молодых госпож все еще не будет никого, кто захотел бы жениться на них, я могу попросить его высочество принять вас во дворец, но вы сможете стать только наложницами. Но... — она оглянулась и вдруг обворожительно улыбнулась, — но его высочество однажды сказал, что хочет жениться только на А-Хэн. Что касается других, он даже не хочет делить комнату ни с какой другой девушкой.

Ее слова основательно взбесили одну из девушек, которая не могла не поднять голос:

— Вы не смогли даже вылечить ноги его высочества августейшего принца. Даже если мы не можем делить с ним комнату, чему вы так радуетесь? Через несколько лет, когда у вас не будет ни одного ребенка, не приходите плакаться к нам!

— Не беспокойтесь, — глаза Фэн Юй Хэн стали ледяными, — вы не сможете дождаться, пока я заплачу, потому что я никогда не видела человека, оскорбившего принца перед другими и продолжившего спокойно жить. Юная госпожа, вам лучше молиться о счастье, — сказав это, она повернулась и ушла.

Молодая госпожа, боги знают из какой семьи, тут же побледнела, услышав, что сказала Фэн Юй Хэн. Посмотрев на других молодых девушек, которые стояли рядом с ней, она увидела, что те разошлись, как будто она какое-то чудовище. Они старались избегать ее.

Фэн Юй Хэн вошла в карету сама, и возница немедленно стегнул лошадь кнутом, заставив карету двинуться сквозь снег.

После ее отъезда за ней уехали еще три кареты семьи Фэн. Эти молодые госпожи не смели сказать больше ни слова, начав размышлять, что будет с девушкой, которая не смогла вовремя закрыть свой рот.

Хуан Цюань и Сян Жун обе сели в карету Фэнь Дай. Даже при том, что Фэн Юй Хэн была довольно далеко от них, она все еще могла услышать постоянные крики Фэнь Дай. Иногда речь шла о его высочестве пятом принце. Иногда — о девятом принце. Было даже время, когда она начинала петь.

Она никогда не чувствовала благосклонности к пьяницам, и рядом с ней не было никого, с кем можно было бы поговорить. Делать нечего, она просто закрыла глаза, чтобы отдохнуть.

В снежные дни по дорогам было трудно передвигаться. Даже если бы карета старалась ехать как можно быстрее, то она не была бы такой же резвой, как обычно. Фэн Юй Хэн чувствовала, что возвращение в город затягивается надолго. Она почти заснула и не могла не спросить у возницы:

— Почему мы еще не приехали?

Тот беспомощно ответил:

— Отвечаю второй молодой госпоже, снег слишком сильный. Некоторые из небольших улиц не могут быть использованы, поэтому мы сейчас едем более долгим путем.

Она больше не спрашивала, в конце концов, Бань Цзоу скрывался где-то рядом. Возница также был одним из жителей поместья окружной принцессы. Абсолютно ничего не могло произойти в этой ситуации.

Но...

Она выпрямила спину и села прямо. У нее непрерывно дергалось правое веко. Старая поговорка гласит, что когда дергается левый глаз, это означало, что впереди ждет удача, когда правый — надвигается катастрофа. Несмотря на то что она не верила этим словам, плохое предчувствие заставило ее стать немного внимательнее.

Инстинкты Фэн Юй Хэн всегда были очень точны. Как только она начала думать об этом, снаружи раздался голос Бань Цзоу:

— Мастер, будьте осторожны!

Она машинально отклонилась в сторону, и внезапно мимо ее правого уха сзади пролетела стрела, прошла сквозь занавес и вонзилась в плоть. Возница снаружи даже не успел закричать, прежде чем упал на землю.

Когда возница умер, лошади сразу потеряли управление. С громким ржанием они начали бежать, не разбирая дороги.

Фэн Юй Хэн нырнула на пол кареты и напрягла уши, прислушиваясь к движениям снаружи.

Все, что она слышала — как Бань Цзоу с кем-то борется. Очень быстро все снова смолкло. Затем раздался порыв ветра, и телохранитель сел на козлы.

Она больше не скрывалась — частое общение с Бань Цзоу позволило ей узнать его фигуру и движения. Конечно же, неуправляемые лошади снова успокоились.

— С мастером все в порядке? — Бань Цзоу вел карету. Его голос казался немного запыхавшимся, показывая, что с людьми снаружи было нелегко иметь дело.

— Я в порядке, — она села прямо и приподняла занавеску. Увидев, что Бань Цзоу не кажется раненым, она, наконец, вздохнула с облегчением.

— Смотрите, — Бань Цзоу повернулся и передал ей что-то, — я вынул это из тела возницы. Я не думаю, что это похоже на то, что принадлежит Да Шунь.

Фэн Юй Хэн взяла стрелу и опустила занавес. Некоторое время повертев ее в руках, она не смогла прийти к какому-либо выводу. Она даже не могла понять, была ли эта стрела чем-то, изготовленным в Да Шунь, или нет.

Она хотела обсудить это с Бань Цзоу, но вдруг подумала о чем-то и начала двигаться практически не раздумывая. Положив правую руку на левое запястье, она бросилась в свое пространство.

Сделав это, она крикнула:

— Бань Цзоу! Останови карету!

Тот машинально наклонился, и в тот же миг еще пара стрел пролетела мимо его головы, практически оставив его без скальпа.

Обе стрелы пронзили карету сзади. Напавшие на них считали крепкую древесину кареты бумагой — та совершенно была неспособна уменьшить их скорость.

Бань Цзоу был зол. Он хотел найти этих людей и сразиться с ними, но беспокоился о Фэн Юй Хэн и не мог этого сделать.

Первое, что она спросила, выскочив обратно из своего пространства, было:

— Ты ранен?

Бань Цзоу сразу сказал:

— Нет, а вы?

— Я в порядке, — паника Фэн Юй Хэн ушла так же быстро, как поднялась. Ее правая рука оставалась на левом запястье, она не решалась убрать ее — боялась, что не успеет увернуться в следующий раз, когда их атакуют.

— Такая точная стрельба из лука, — несмотря на то, что девушка нервничала, она не могла ничего поделать — только произнести слова похвалы: — такая стрельба из лука... — ее внезапно осенило, она вспомнила, что Сюань Тянь Мин однажды сказал ей о божественных лучниках из страны Цянь Чжоу. — Бань Цзоу! — она подняла занавес и поспешно приказала: — Не возвращайся в павильон Единого Благоденствия! Мы отправляемся в августейший дворец!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 233. Сюань Тянь Мин, просто радуйся молча**

Можeт быть, потому, что шел сильный снег, и стояла темная ночь, но ни один из трех экипажей позади них не заметил, как они развернулись. Даже мертвый возница каким-то образом провалился в кучу снега и был совершенно не виден. Снег скрыл даже брызги крови, следов практически не осталось.

Карета Чэнь Юй ехала ближе всего к Фэн Юй Xэн, но возница посчитал, что вторая молодая госпожа едет слишком быстро, и не решился последовать за ней. Ведь дороги скользкие, лучше соблюдать осторожность.

Когда экипаж Фэн Юй Хэн остановился около августейшего дворца, сторож убирал перед входом снег.

Увидев карету, он замер. Поскольку Бань Цзоу был скрытым охранником, он не часто появлялся перед другими, так что сторож не узнал его вообще. Как только он собирался спросить, кто они, то увидел, что поднялся занавес. Маленькая голова Фэн Юй Хэн выглянула наружу:

— Я вторая молодая госпожа семьи Фэн.

Это заставило сторожа стать внимательным и немедленно примерить на приехавшую известную ему внешность второй молодой госпожи семьи Фэн и будущей августейшей принцессы. Конечно же, это была та же девушка, которую он видел ранее у входа в Зал Сотни Трав во время последней зимней катастрофы.

Поэтому он не сказал ни слова, прежде чем открыть ворота дворца, позволив карете под руководством Бань Цзоу заехать внутрь.

Это был первый раз, когда Фэн Юй Хэн вошла в августейший дворец, но она была совершенно не в настроении. Выйдя из кареты, она увидела, как госпожа Чжоу вышла ее встретить. Та, увидев Фэн Юй Хэн и Бань Цзоу в их нынешнем состоянии, поняла, что что-то случилось, поэтому быстро привела их во внутренний двор.

Oни не успели пройти по извилистому коридору, оказавшись во внутреннем дворе, они почти сразу увидели, как Бай Цзэ толкает кресло Сюань Тянь Мина в их направлении.

Когда они посмотрели друг на друга, Фэн Юй Хэн слегка покачала головой, обнадеживая его. Только тогда мужчина немного успокоился, но все же протянул руку в ее сторону.

Девушка подбежала к нему и очень естественно схватила его за руки, в то же время сказав:

— По пути возникла небольшая проблема, но я не пострадала, — говоря это, она забрала у Бай Цзэ инвалидное кресло.

— Этот слуга пошлет людей на разведку, — сказал Бай Цзэ и ушел, уведя с собой Бань Цзоу. Госпожа Чжоу также не стала оставаться с ними.

Фэн Юй Хэн, следуя указаниям Сюань Тянь Мина, дотолкала его до спальни.

Спальня Сюань Тянь Мина была очень большой. Комната была разделена на четыре части, но она была не в настроении, чтобы оценить обстановку. Войдя, она тут же закрыла двери и вручила мужчине стрелу:

— Взгляни. Бань Цзоу сказал, что это не похоже на то, что принадлежит Да Шунь, но я не могу сказать, в чем разница.

Он забрал стрелу и нахмурился, взглянув:

— Это из Цзун Суй?

— Цзун Суй? — Фэн Юй Хэн замерла — С востока?

— Правильно, — Сюань Тянь Мин кивнул и продолжил: — но люди Цзун Суй не владеют стрельбой из лука. Хотя у них имеются хорошие лучники, они есть только в их постоянной армии и звезд с неба не хватают.

— Сила, стоящая за этой стрелой, была чрезвычайно велика, — она рассказала ему о том, как стрела пробила деревянную карету, убив возницу. Затем она добавила: — После второй атаки Бань Цзоу опасался, что последует еще одна, поэтому намеренно развернул карету, но они все равно нас достали.

Сюань Тянь Мин сделал вывод, основываясь услышанном:

— Тогда это люди из Цянь Чжоу. Ради того, чтобы обмануть общественность, они намеренно использовали стрелы из Цзун Суй. Но подобное мастерское обращение со стрелами — то, на что способны только божественные лучники Цянь Чжоу.

Фэн Юй Хэн закрыла глаза. Божественным лучникам Цянь Чжоу удалось изрядно потрепать ей нервы. Она все еще помнила, как Сюань Тянь Мин был ранен божественными лучниками из Цянь Чжоу в горах на северо-западе.

— Кто сказал, что только они на такое способны? — она холодно фыркнула. — Когда я закончу тренировать твою божественную команду стрелков, пусть они посоревнуются с лучниками Цянь Чжоу. Тогда посмотрим, кто более опытен.

Сюань Тянь Мин никогда не сомневался в том, что говорила Фэн Юй Хэн. Более того, он уже видел, как она стреляет из лука. Сейчас, если бы она сказала, что способна стрелять преследующей стрелой по петляющей цели, он бы в ней не сомневался.

— Я слышал о том, что произошло во дворце Юань, — он притянул ее к себе и положил стрелу, меняя тему. — Третий брат с каждым годом становится все более и более осторожным. Набор украшений из белого хрусталя смог заставить его задуматься о произошедшем с той императорской наложницей много лет назад. Он действительно могущественный враг.

Фэн Юй Хэн потянулась и начала массировать его ноги. Изучая их состояние, она продолжала общаться с ним:

— Все в порядке, независимо от того, действительно ли он понял это или нет. Такого рода психологический отпечаток — не то, что можно заметить сразу. Если он действительно поверил в то, что у Фэн Чэнь Юй судьба Феникса, то запечатление прошло очень успешно. Гипс останется еще на несколько дней. Примерно через неделю я помогу тебе снять его. Еще через месяц восстановления ты сможешь ходить.

Фэн Юй Хэн с облегчением посмотрела на него. Видя, что ноги восстанавливаются ударными темпами, она, наконец, вздохнула свободно.

На самом деле она не должна была пугать тех девушек во дворце Юань, но ноги Сюань Тянь Мина — одно из ее больных мест. Независимо от того, могла ли она действительно полностью исцелить их или нет, ее сердце всегда билось, как барабан, так как она могла позволить другим говорить так безответственно?

— Твои медицинские способности меня успокаивают, — Сюань Тянь Мин посмотрел на девушку, присевшую перед ним, и вдруг подумал о том времени, когда они впервые встретились в горах на северо-западе. В то время они случайно встретились и спорили над каждым сказанным словом. Сейчас это казалось действительно интересным.

— Даже если бы они тебя не успокаивали, у тебя не было бы другого выбора, — Фэн Юй Хэн подняла голову, чтобы посмотреть на него. — Если я не смогу исцелить твои ноги, то в этом мире нет ни одного человека, кто сможет. Сюань Тянь Мин, просто радуйся молча!

Он не был тихо счастлив. Он был откровенно счастлив. Она снова сказала что-то подобное тем шуткам, что он услышал от нее при первой встрече. В одно мгновение он словно вернулся в горы на северо-западе, когда девушка перед ним только что закончила метать в людей камни, прежде чем повернуться к нему и поспорить.

— Хватит улыбаться, — она закатила глаза, — есть какие-нибудь новости от твоей разведывательной сети за последние несколько дней?

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Есть. Часть армии третьего брата отступает с севера, но не так много. Не похоже, что он вернул их из-за страха перед старшим братом. Вместо этого, похоже, они борются с нами и обманывают общественность. Солдаты, которые были отброшены назад, теперь собираются в Ган Чжоу, рядом он создал штаб-квартиру.

— Хочешь сказать, что он вовсе не верит отношению отца-императора к его высочеству старшему принцу? Он верит, что это наши происки?

— Это вполне возможно, — Сюань Тянь Мин подумал некоторое время, затем сказал: — но его войска остановились в третьем городе от северной границы и не продолжили наступление. Через несколько дней они смогут встретиться с твоим отцом.

— Это нормально, просто называть его Фэн Цзинь Юанем, — она совершенно не хотела слышать от него слова типа "твой отец" или что-то подобное, — ты задумывался о том, что произойдет, если Сюань Тянь Е не попадется на это и соберет большинство своих войск на севере, а затем сформирует коалицию с Цянь Чжоу? Он немедленно начнет наступление?

Сюань Тянь Мин покачал головой.

— Он не будет. Пока императорский трон можно получить законным путем, никто не захочет начинать для этого войну. Но нельзя допустить, чтобы его армия оставалась на севере слишком долго. Когда придет время, и они станут слишком близки с Цянь Чжоу, рано или поздно это превратится в серьезную проблему для Да Шунь. Точно, — внезапно сказал он: — Фэн Цзинь Юань достиг зоны бедствия сегодня. Как и ожидалось, он действительно тайно встретился с кем-то из Цянь Чжоу. Вполне ожидаемо человеком, искавшим его, оказалась женщина.

— Женщина? — Фэн Юй Хэн почувствовала, что эта новость была немного неожиданной. Зачем женщине искать Фэн Цзинь Юаня?

— Шпион продолжает расследование. Кроме как ждать, мы больше ничего не можем сделать. Третий брат по натуре осторожен. Даже если у него есть какие-то сомнения по поводу старшего брата, он определенно будет делать некоторые приготовления. Давай подождем и посмотрим, — он погладил ее по волосам и вдруг сменил тему: — Ты винишь меня в том, что я втянул тебя в эту борьбу за императорский трон?

Фэн Юй Хэн на мгновение была ошеломлена, а затем покорно покачала головой:

— Не знаю. Хотя мне не хочется этого признавать, но я все еще дочь Фэн Цзинь Юаня. Родившись в особняке премьер-министра, даже если бы я встретила не тебя, был бы кто-то другой. Для Фэн Цзинь Юаня невозможно отдать меня обычному гражданину. Дочери поместья премьер-министра, независимо от того, от кого они рождены, — от первой ли жены или от наложницы, все они должны расти со стремлением выйти замуж за принца. Этот бой не тот, что я могла бы избежать.

— Но тебе это не просто нравится, верно? — он видел усталость в ее глазах. — Тебе всего двенадцать. Разве это тот возраст, в котором нужно терпеть подобное? В любом случае, моя вина в том, что я не смог обеспечить тебе безопасность и комфорт.

— Я боюсь, что если бы это был кто-то другой, мои дни были бы еще хуже, чем сейчас, — она улыбнулась по-детски, но ее улыбка казалась напоенной бесконечной печалью. — Если это возможно, я надеюсь, что смогу прожить жизнь без конфликтов, когда вырасту. Но даже если мне не удастся, я не буду ни на кого обижаться. Если ты будешь сражаться на мечах, я сделаю то же самое. Сюань Тянь Мин, ты был первым человеком, которого я встретила. Такова жизнь: если ты жив, то и я буду жива, если ты умрешь, я сделаю все возможное, чтобы отомстить…

Когда Сюань Тянь Мин лично отправил Фэн Юй Хэн обратно в поместье окружной принцессы, слуги семьи Фэн с фонарями стояли снаружи. Aнь Ши и Яо Ши бегали вокруг и спрашивали слуг: не появились ли какие-нибудь новости о второй молодой госпоже.

Слуги качали головами и немедленно отправлялись на поиски.

Сян Жун так волновалась, что заплакала. Вытирая слезы, она сказала:

— Это все моя вина. Если бы я сидела в том же экипаже, что и вторая сестра, этого бы не случилось.

Яо Ши волновалась, но ей все равно пришлось утешить ребенка:

— Даже если бы вы сидели вместе, в результате потерялись бы обе. Не плачь. Давай подождем еще немного. Возможно, она скоро вернется.

Чэнь Юй, закутанная в плащ, тоже стояла у входа в поместье окружной принцессы. Никто не ожидал, но она на самом деле беспокоилась о безопасности Фэн Юй Хэн, даже больше, чем Яо Ши. Мало того, что она посылала всех своих слуг на поиски, она даже сама время от времени бегала по окрестностям.

В какой-то момент они услышали крик Хуан Цюань с другой стороны дороги:

— Вторая молодая госпожа вернулась!

Эти слова позволили всем вздохнуть с облегчением, особенно увидев приближающуюся карету августейшего дворца. Это позволило Яо Ши стать еще более расслабленной.

Фэн Юй Хэн, поздно вернувшаяся в поместье, заставила всех беспокоиться, но люди поверили ее объяснению, в то, что она встретилась с его высочеством августейшим принцем на обратном пути и некоторое время провела в августейшем дворце.

Тем не менее Фэн Юй Хэн в ту же ночь отправила Бань Цзоу забрать труп мертвого возницы и вернуть его, вместе с деньгами для хороших похорон, семье. Денег было достаточно, чтобы заставить их поверить, что он умер от болезни, но из-за той чертовой стрелы Фэн Юй Хэн всю ночь снились кошмары.

Когда она проснулась на следующий день, Хуан Цюань сидела у ее кровати и промакала ей лоб платком.

Девушку знобило, и у нее болела голова. Фэн Юй Хэн сразу поняла, что она, скорее всего, простудилась.

— Молодая госпожа вчера простудилась. Эта служанка заметила это только тогда, когда пришла к вам утром, а вы безостановочно потели, — Хуан Цюань сменила платок. — Я вытирала вам пот все утро, но ваш лоб так и не становится суше.

Она сделала все возможное, чтобы сесть и скинула толстый слой одеял:

— Ты накрыла меня таким количеством одеял, разве я могла не вспотеть? — Фэн Юй Хэн потеряла дар речи, когда, наконец, поняла, почему взрослые всегда заворачивают ребенка в одеяла и заставляют потеть. Оказалось, что это пришло из древних времен. — Иди, смени полотенце и не используй горячее.

Хуан Цюань возразила:

— Вы уже больны, как можно использовать холодное полотенце?

Фэн Юй Хэн была беспомощна:

— Потому что меня лихорадит! Мне нужен холод, чтобы снизить температуру, а не увеличивать ее. Просто иди и послушай меня. Я врач.

Хуан Цюань чувствовала, что это правда. Ее молодая госпожа была божественным врачом. Как она могла не справиться с такой маленькой болезнью? Приняв решение, она быстро умчалась за новым полотенцем.

Но девушка почти мгновенно прибежала назад, ее лицо отражало полный восторг от чужого несчастья. Она сказала Фэн Юй Хэн:

— Несомненно, его высочество пятый принц прислал кого-то, чтобы обсудить брак с четвертой молодой госпожой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 234. Младшая сестра, кого ты любишь?**

Пятый принц, Cюань Tянь Янь, всегда был неразборчив в отношении женщин. От дочери простого гражданина до — в настоящее время — дочери наложницы семьи премьер-министра, до тех пор, пока какая-то женщина попадалась ему на глаза, он должен был затащить ее в свой дворец.

Что касается стандартов, которыми он руководствовался, подбирая себе очередную жертву, то, очевидно, это были глаза Феникса в паре с высокомерным, но угрюмым темпераментом.

Фэн Фэнь Дай не соответствовала ни одному из этих критериев, но она соответствовала еще более важным внешним критериям. У нее имелась пара белых хрустальных сережек.

И эти серьги оказались у нее тогда, когда Сюань Тянь Янь уже выпил и был чуточку пьян. Kак это могло не повлиять на его разум?

Фэн Юй Хэн слегка вздохнула:

— Я изначально хотела использовать Фэн Чэнь Юй, чтобы немного замутить воду, но не думала, что она избежит этого и свалит все на Фэнь Дай. Не знаю, стоит ли мне праздновать или впадать в депрессию.

— Юная госпожа должна сначала разобраться со своей болезнью, — Хуан Цюань положила холодное полотенце ей на голову, а затем снова уложила на подушку. — Просто оставайтесь сегодня в постели и никуда больше не ходите. Поместье Фэн может делать все, что им заблагорассудится. Это не имеет отношения к нам.

Но как могла Фэн Юй Хэн успокоиться? Протянув руку, она стянула полотенце и сказала Хуан Цюань:

— Иди, подготовь воду для меня, чтобы умыться. Я все еще хочу пойти и посмотреть.

Пятый принц послал кого-то, чтобы обсудить брак с Фэн Фэнь Дай, так что Фэн Юй Хэн, очевидно, не могла продолжать оставаться в павильоне Eдиного Благоденствия, как будто ничего не знала об этом. Умывшись, она быстро пошла с Хуан Цюань в сторону поместья Фэн.

Поскольку Фэн Цзинь Юань не находился в поместье, то пришедший обсудить брак человек должен был встретиться с основательницей. Когда они прибыли, основательница с обеспокоенным выражением лица сидела во главе приемного зала двора Изящного Спокойствия. Присутствовали все женщины поместья, даже Фэн Фэнь Дай пришла. Ань Ши продолжала советовать ей:

— Четвертая молодая госпожа должна вернуться в свою комнату. Девушке не разрешается присутствовать при обсуждении брака.

Хань Ши советовала ей то же самое:

— Ты должна уйти.

Но Фэнь Дай упорно отказывалась слушаться, ее глаза смотрели на предложение в руках няни из дворца Ли. В ее глазах горело нескрываемое страстное желание.

Цзинь Чжэнь увидела взгляд Фэнь Дай, вспомнила о прошлой ночи и тихо сказала:

— Неудивительно, что четвертая молодая госпожа бормотала о его высочестве пятом принце, когда пьяной вернулась прошлой ночью. Кажется, они уже давно знакомы, не так ли?

Услышав эти слова, няня из дворца Ли улыбнулась и сказала:

— Говорить, что они долгое время знакомы, немного преувеличивать, но они действительно встретились на банкете по случаю дня рождения юного внука императора. Четвертая молодая госпожа Фэн нежна и очаровательна, и его высочество пятый принц сразу же ее принял, — она произнесла это, взглянув на Фэнь Дай, а точнее ее глаза устремились к белым хрустальным серьгам, которые эта девочка все еще носила.

Эта няня заботилась о Сюань Тянь Яне с детства, так как она не могла понять причину? Она вздохнула, думая о том, как не повезло четвертой молодой госпоже семьи Фэн. Было бы нормально украсить себя любыми другими серьгами, но она надела именно эти, из белого хрусталя.

Но она была одним из людей Сюань Тянь Яня. Даже если она хотела пожалеть Фэн Фэнь Дай, ей все равно пришлось говорить от имени своего мастера, поэтому, улыбнувшись основательнице, она сказала:

— Четвертая молодая госпожа Фэн — дочь премьер-министра Фэн. Несмотря на то что она дочь наложницы, его высочество пятый принц сказал, что он очень высокого мнения о министре Фэн, и еще больше благоволит четвертой молодой госпоже Фэн. Взгляните, эта старая слуга даже принесла предложение. Это не то, что бы давалось при приеме в наложницы.

Фэн Юй Хэн все это время стояла у входа, чувствуя, что все это будет слишком похоже на подслушивание, если она не покажется сейчас, поэтому она откашлялась и вошла.

Увидев пришедшую Фэн Юй Хэн, основательница с облегчением вздохнула. Будто найдя себе мощную опору, она быстро сказала:

— А-Хэн, ты пришла в идеальное время. Дворец Ли послал эту няню обсудить брак с твоей четвертой сестрой. В настоящее время твоего отца нет в столице, поэтому ты можешь озвучить свои идеи.

Из слов основательницы няня сразу поняла, кто пришел, и быстро пошла кланяться:

— Эта старая слуга приветствует и отдает дань уважения окружной принцессе.

Фэн Юй Хэн взглянула на нее, окончательно заходя в зал, и сказала:

— Основываясь на том, что я знаю, у его высочества принца Ли уже есть официальная принцесса, верно?

— Окружная принцесса права, так и есть, — ответила няня.

— Тогда в чем смысл того, что няна принесла это предложение в мою усадьбу Фэн? Возможно ли, что его высочество принц Ли уже решил отказаться от своей жены и собирается жениться на моей четвертой сестре в качестве официальной жены через пять лет?

Как только эти слова прозвучали, чрезвычайно польщенная Фэн Фэнь Дай сказала, прежде чем кто-либо еще смог отреагировать:

— Его высочество так хорошо ко мне относится, Фэнь Дай определенно запомнит расположение его высочества.

— Это... — няня немного смутилась, — четвертая молодая госпожа неправильно поняла. Его высочество не собирался отказываться от жены.

— О? — Фэн Юй Хэн села и, спокойно скривив губы в улыбке, сказала: — Ни отбрасывает свою принцессу, ни принимает ее как наложницу. Кто-нибудь слышал о предложении ради того, чтобы взять наложницу?

Старческое лицо няни покраснело, и она быстро произнесла:

— Его высочество имел в виду, что если этот брак с четвертой молодой госпожой Фэн будет успешным, четвертая молодая госпожа станет второй принцессой из вежливости по отношению к премьер-министру Фэн.

— Понимаю, — Фэн Юй Хэн кивнула, — вторая принцесса. Нет необходимости и в том, чтобы делать предложение второй принцессе. Думаю, это делается ради репутации моего отца, правильно?

Няня кивнула, но ничего не сказала, показывая свое молчаливое согласие.

Фэнь Дай больше не была так тронута, как раньше, но все еще могла принять это. Она — дочь наложницы в поместье Фэн. Ее брачные перспективы были примерно следующими: либо стать наложницей сына первой жены какой-нибудь крупной семьи, либо официальной женой сына наложницы. Принц хотел, чтобы она заняла позицию его второй принцессы, это уже было крайней редкостью.

Фэнь Дай была не единственной, кто так думала. Хань Ши тоже чувствовала гордость. Она не смогла сдержать нежного смеха и сказала:

— Свекровь, его высочество пятый принц поддерживает репутацию нашего поместья Фэн.

Основательнице до смерти хотелось ударить Хань Ши!

Поддерживает репутацию? В каком месте?

Кто в столице не знал о том, насколько чрезмерно развратен его высочество пятый принц? Как он приводит в свой дворец одну девушку за другой? Не говоря уже о наложницах, было уже шесть второстепенных принцесс. И такой принц пришел обсудить брак, разве он все еще думал о репутации семьи Фэн?

Она могла только думать об этом, но не смела сказать ни слова. В конце концов, он был принцем. Хотя его не очень хорошо принимали, она никогда не слышала от Фэн Цзинь Юаня о том, чтобы император критиковал этого сына. Теперь, когда дома не было его опоры, она действительно беспокоилась. Казалось, что ни принять, ни отклонить это предложение было неправильным.

— Бабушка, почему вы ничего не говорите? — Фэнь Дай немного встревожилась. В конце концов, она все еще была маленьким ребенком. Последние несколько месяцев она была глубоко влюблена в девятого принца. Вчера, однако, пятый принц обратил на нее внимание, и это сумело повлиять на ее сердце.

На самом деле Фэн Фэнь Дай просто думала о них, как о принцах. Сюань Тянь Мин заведомо занял первое место в ее сердце, но он был как отражения цветов или Луны в зеркале или озере. Даже стараясь изо всех сил, она ничего не могла бы сделать, просто попытка приблизиться к нему могла причинить ей боль.

Но пятый принц был другим. Мало того, что он хвалил ее за красоту, он даже пригласил ее выпить с ним. Фэнь Дай чувствовала, что за одиннадцать лет ее жизни, вчерашний день стал днем, когда она приобрела наибольшее вес в глазах окружающих. Из стольких людей она оказалась единственной, кого привели туда, где сидели принцы, ее лично пригласил пятый принц. Никто даже не представлял, как она гордилась, сидя там. Она искренне считала, что глаза всех людей в зале устремлены в ее сторону, и взгляды их наполнены ревностью.

Девочка никогда не думала, что пятый принц действительно пошлет кого-нибудь сегодня обсудить брак. Это заставило Фэнь Дай почувствовала, что, наконец, настал тот день, когда она будет выделяться в поместье Фэн.

Основательница взглянула на встревоженную Фэнь Дай. Как она могла не догадаться, о чем думала эта девочка? Ей действительно хотелось просто согласиться. Кто знает, возможно, эта девица потеряет свою надменность после замужества и страданий во дворце.

Но она не могла этого сделать. Фэн Цзинь Юань не вернулся в столицу, так что она действительно не могла принимать веских решений. Более того, как могла дочь из поместья премьер-министра выйти замуж сразу после первого разговора об этом? Даже у дочери наложницы есть своя миссия на будущее.

Дочери уязвимы и после замужества должны приносить пользу семьям, в которых родились. Будь это любой другой принц, все было бы хорошо, но пришедший являлся пятым принцем, и это действительно казалось весьма хлопотным делом!

— Старейшая госпожа Фэн, как вы относитесь к этому браку?.. — няне немного не терпелось узнать результат переговоров. — Его высочество сказал, что когда семья Фэн примет письмо с предложением, этот брак будет считаться завершенным. Он будет дарить поместью Фэн подарки, как если бы она была официальной принцессой, и определенно не станет плохо обращаться с четвертой молодой госпожой. Когда четвертой юной госпоже исполнится пятнадцать, и она достигнет брачного возраста, брак быстро вступит в силу.

— Подумайте вот о чем, — основательница, наконец, заговорила: — няня должна знать, что министр Фэн сейчас на севере, возглавляет ликвидацию последствий катастрофы, оказывает помощь в случае необходимости. В настоящее время в семье нет главной жены, поэтому брак детей потребует согласия отца. Как насчет того, чтобы его высочество немного подождал? Примерно к Новому году сын этой старой должен вернуться в столицу.

— Ах! — выражение лица няни тут же изменилось. — Старейшая госпожа, этой старой слуге кажется, или скрытый смысл ваших слов в том, что вы недовольны? Как это должно быть сказано? Мы представляем дворец! Он настоящий принц! Принятие дочери наложницы в качестве второй принцессы должно быть невероятно большим событием для вас. Как может быть, что старейшая госпожа не сразу соглашается? Чего же вы все еще ждете?

Фэнь Дай тоже забеспокоилась:

— Бабушка, вы самая старшая в семье. Даже если отец вернется в столицу, он должен послушать то, что вы скажете, верно?

Ань Ши смотрела на Фэнь Дай и чувствовала, что этот ребенок уже слишком оглушен возможностью выйти замуж за принца. Но, подумав еще немного, она ощутила к Фэнь Дай жалость. Девочка, выросшая в своей собственной комнате, мало что знала о внешнем мире. Pазве она могла слышать об абсурдных вещах, которые сделал пятый принц?

Она хотела напомнить об этом, но перед ней стояла дворцовая няня. Женщина совершенно не могла этого сказать.

Основательница оказалась между двух огней, у нее не было другого выбора. Она могла только просительно взглянуть на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн, однако, притворилась невежественной:

— Бабушка, почему вы так смотрите на меня? Его высочество пятый принц просит четвертую сестру, а не А-Хэн.

— Ты... — основательнице перекрыли все выходы, и она по-настоящему помрачнела. Но когда пожилая женщина подумала о своем отношении к Фэн Юй Хэн за последние несколько дней, то у нее не оказалось храбрости, чтобы просить ее о помощи.

— Старейшая госпожа, пожалуйста, сохраните письмо с предложением и позвольте этой старой слуге вернуться с предложением четвертой юной госпожи, — слова няни были сильны и безжалостны. — Его высочество все еще во дворце в ожидании новостей. Если его высочество разозлится, это будет очень нехорошо.

Фэн Юй Хэн внезапно фыркнула и рассмеялась:

— Когда это характер пятого брата стал таким плохим? Сладкое оставляют напоследок. Если ему не хватает терпения, когда дело доходит до женитьбы на возлюбленной, то разве мы можем поверить, что он будет хорошо относиться к четвертой молодой госпоже?

Дворцовая няня могла решить не заботиться об основательнице, но не смела игнорировать Фэн Юй Хэн. Услышав ее слова, она быстро поклонилась и ответила:

— Окружная принцесса права. Тогда, старейшая госпожа, пожалуйста, подумайте об этом. Его высочество пятый принц определенно будет ждать.

Основательница приложила ладонь ко лбу. Даже если бы ей дали ночь на размышления, она вряд ли смогла бы принять решение!

Хань Ши видела все происходившее и чувствовала, что существует шанс того, что Фэнь Дай может лишиться брачного предложения, даже если она не понимала всего. Например, как Фэнь Дай и пятый принц оказались вместе, но, в конце концов, это все еще был принц! Если подумать об этом с позиции наложницы семьи Фэн, то если бы она могла стать свекровью принца, а он — ее зятем, то семья Фэн в будущем уважала бы ее немного больше! Кроме того…

Она положила руку на живот и начала думать, а вдруг там действительно есть ребенок? Неважно, мальчик это или девочка, наличие старшей сестры, которая была бы второй принцессой принца, возможно, позволит им жить значительно лучше, чем сейчас живет сама Фэнь Дай.

Она хотела заговорить, чтобы посоветовать основательнице согласиться, но не успела и рта раскрыть, услышав, как внезапно заговорила Чэнь Юй:

— Разве четвертая сестра не была глубоко влюблена в его высочество девятого принца? Почему встал вопрос о необходимости принять брачное предложение от его высочества пятого принца?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 235. Мерзкий характер набирает силу**

— O! — глаза няни из дворца Ли расширились:— Что означают эти слова? Четвертая молодая госпожа Фэн интересуется его высочеством девятым принцем? — глядя на Фэн Юй Xэн, она не могла не покачать головой: — Это неправильно! Eго высочество девятый принц хорошо подходит окружной принцессе. Cоответственно, он должен быть четвертым зятем молодой госпожи Фэн.

Фэнь Дай сердито стиснула зубы:

— Старшая сестра! Hе считай, что я не знаю, о чем ты думаешь! Ты завидуешь, что его высочество пятый принц пришел обсудить со мной брак? Если ты настаиваешь на сказанном, то тебе лучше молиться, чтобы твоим будущим мужем стал его высочество седьмой принц; в противном случае, независимо от того, кто придет просить твоей руки, я скажу им, что в твоем сердце только один мужчина — его высочество седьмой принц!

Чэнь Юй действительно ревновала, что пятый принц пришел обсудить брак, поэтому пожаловалась на Фэнь Дай, не вкладывая слишком много смысла во все это. Теперь, когда та так основательно опровергла ее слова, она почувствовала стыд и не была способна спокойно смотреть окружающим в лицо.

Няня была ошеломлена услышанным. Она никогда не думала, что узнает так много секретов поместья Фэн в этой поездке!

К счастью, Чэнь Юй не была глупа. Столкнувшись с Фэнь Дай, она была ошеломлена на мгновение, но быстро оправилась и сказала:

— Я взглянула на его высочество седьмого принца за эти последние несколько банкетов, но что из этого? Его высочество седьмой принц — утонченный, почти божественный человек. Кто в мире не восхищался бы им? Я не единственная смотревшая в сторону его высочества седьмого принца. Нет необходимости младшей сестре слишком много думать об этом.

Ее слова каались очень разумными и ясно говорили всем, что его высочество седьмой принц был любим всеми. Она просто следовала общей тенденции.

Фэнь Дай быстро задумалась и сказала:

— Если старшая сестра так говорит, то… Ты не боишься, что сказала слишком много? Если так, то нет ничего плохого в том, что я немного полюбуюсь его высочеством девятым принцем.

— Лицо его высочества лицо девятого принца испорчено, а ноги искалечены. Я действительно не знаю, на что смотрит четвертая сестра, — сказав это, Чэнь Юй рассмеялась.

— Я...

Двое бросались друг в друга своими аргументами, на самом деле забыв, что Фэн Юй Хэн стояла рядом.

Bсе было бы хорошо, если бы они не упомянули Сюань Тянь Мина, но они это сделали — особенно сделали акцент на его лице и ногах, так что человек, который просто наслаждался представлением, сразу же вышел из себя. Пронзительно глядя на них, она холодно сказала:

— Старшая и четвертая сестры действительно настоящие эксперты в словесной борьбе! Если этот главный зал не в состоянии принять вас, я попрошу бабушку, чтобы слуги сопроводили вас обеих во двор, чтобы сражаться там. Тогда поместье Фэн не потеряет свою репутацию.

Как только Фэн Юй Хэн заговорила, основательница тоже пришла в ярость:

— Спорите и устраиваете словесные баталии, что это за вид? Если вы продолжите, я позову людей, чтобы вышвырнуть вас обеих!

Когда основательница рассердилась, Чэнь Юй и Фэнь Дай больше не смели сказать ни слова.

Особенно Чэнь Юй, на взводе совершенно забывшая, что не должна злить Фэн Юй Хэн. Из всех тем, на которые она могла поговорить, она выбрала девятого принца. Pазве это просто не расстроило ее?

И Линь пару раз толкнула ее в бок и посмотрела на нее извиняющимся взглядом. Чэнь Юй была готова проявлять гибкость, поэтому она быстро сказала Фэн Юй Хэн:

— Это все ошибка старшей сестры. Вторая сестра, пожалуйста, не принимай этого близко к сердцу. Старшая сестра все исправит.

— Старшая сестра действительно способна быстро подстраиваться под любую ситуацию, — Фэнь Дай раздраженно цыкнула и закатила глаза.

Фэн Юй Хэн приподняла брови и посмотрела на Чэнь Юй. Больше не задерживаясь на этой теме, она сказала:

— Поскольку отца сейчас нет в поместье, и здесь присутствует человек, пришедший обсудить брак с четвертой сестрой, то, как старшая сестра, ты должна высказать свое мнение.

Чэнь Юй слегка вздохнула:

— Теперь я просто дочь наложницы, разве у меня есть право обсуждать браки моих младших сестер? Это вторая сестра должна помочь бабушке, поделившись с ней идеями.

— Старшая сестра, как ты можешь так говорить? Разве не ты подарила четвертой сестре ту пару сережек? Почему ты отходишь в сторону, подарив нечто, собравшее эту счастливую пару вместе?

Чэнь Юй вздрогнула и тупо посмотрела на Фэн Юй Хэн, внезапно вспоминая события банкета по случаю дня рождения накануне. Она вспомнила, как вдруг к ней подошла служанка и сказала, что она — человек третьего принца. Через нее его высочество третий принц велел ей отдать белые хрустальные серьги, иначе возникнут проблемы.

Тогда она взглянула на третьего принца и обнаружила, что тот незаметно для остальных кивнул в ее сторону. Поэтому, не думая слишком много, она повернулась и передала вызвавший какое-то беспокойство предмет Фэнь Дай. Но кто знал, какие хлопоты это принесет? Она действительно одарила Фэнь Дай небесной милостью.

Выражение лица Чэнь Юй стало немного уродливее, пока она думала об этом. Если Фэнь Дай обручится, то кто знает, насколько высокомерно та будет вести себя в поместье в ближайшие годы? Как она могла вынести этих младших сестер, которые опережали ее снова и снова?

— Если ты так говоришь, то его высочество пятый принц заинтересован только в паре сережек, а не в четвертой сестре, — Чэнь Юй искоса посмотрела на Фэнь Дай и сказала ей: — Младшая сестра, не фантазируй слишком уж много.

— Ты просто мне завидуешь! — Фэнь Дай могла совершенно уверенно сказать это, но что насчет сережек?

Основательница также немного не поняла:

— Ты хочешь сказать, что Чэнь Юй подарила Фэнь Дай пару сережек, и только это заставило его высочество пятого принца проявить интерес к ней?

— Это действительно так, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Эти сережки заставили чувства усилиться, — быстро вмешалась няня из дворца Ли. — Это была счастливая судьба, объединяющая влюбленных.

— Няня права, — Фэнь Дай очень понравилось услышанное. Посмотрев на Чэнь Юй, она не могла не хихикнуть: — Я действительно должна поблагодарить старшую сестру. Кстати говоря, если бы старшая сестра не подарила их мне, то с полным набором украшений из белого хрусталя, возможно, его высочество пятый принц проявил бы интерес к старшей сестре. Печально, действительно печально.

— Всегда пожалуйста, — Чэнь Юй подавила гнев, — здесь нечему печалиться. Если младшей сестре он нравится, то на свадьбу старшая сестра подарит тебе весь набор.

Основательница поспешно спросила:

— Полный набор украшений из белого хрусталя? — изначально она думала, что это была просто пара сережек. Теперь, услышав, что у Чэнь Юй, по-видимому, имелся полный набор подобных украшений, она действительно была шокирована.

Чэнь Юй ждала, когда основательница спросит, и быстро ответила:

— Этот набор позавчера Чэнь Юй прислал его высочество старший принц, — говоря это, она обратила внимание на Фэн Фэнь Дай и увидела, что ее лицо слегка потемнело. Ликуя про себя, она почувствовала, что, наконец, восстановила хотя бы часть своей репутации.

Основательница была немного потрясена. Что случилось с ее внучками? Почему они все вдруг получили расположение принцев? Одна из них вдруг обсуждает брак, а другая на самом деле получила подарок от его высочества старшего принца, но она не знала об этом?

Люди семьи Фэн замолчали, даже Фэн Юй Хэн не стала ничего говорить.

Но няня из дворца Ли торопилась. Видя, что все молчат, она решила сделать несколько шагов вперед и положила письмо с предложением на стол перед основательницей:

— Письмо с предложением его высочества здесь. Старейшая госпожа, пожалуйста, передайте письмо с предложением четвертой молодой госпожи этой старой слуге. Позвольте мне доложить его высочеству.

У основательницы действительно не было выбора. Бабушка Чжао это видела и не могла не прошептать ей на ухо:

— Как насчет того, чтобы передать ей письмо с предложением? В любом случае четвертой юной госпоже всего одиннадцать лет. Когда мастер вернется, еще не поздно будет все переосмыслить.

Основательница немного подумала и тоже пришла к аналогичному выводу. Кивнув, она сообщила служанке:

— Иди и принеси письмо с предложением четвертой молодой госпожи.

Как только эти слова были сказаны, Фэнь Дай была так счастлива, что чуть не подпрыгнула от радости. Затем она быстро поклонилась бабушке и поблагодарила ее за милость.

Няня облегченно вздохнула и посмотрела на празднующую Фэнь Дай. Поклонившись, она сказала с улыбкой:

— Эта старая слуга поздравляет четвертую молодую госпожу Фэн... Ох, нет, неправильно. Эта старая слуга поздравляет будущую вторую принцессу Ли.

Тщеславие Фэнь Дай раздулось до небес. Усмехаясь, она забыла сказать бабушке, чтобы она встала. Вместо нее няне лично помогла подняться Фэн Чэнь Юй:

— Няня — старейшина, которая заботится о его высочестве принце Ли. Мы, как молодое поколение, не достойны такой вежливости. Пожалуйста, встань.

Чэнь Юй не применяла черные румяна, когда находилась в поместье, поэтому, когда няня посмотрела на красивую девушку перед собой, она начала размышлять. Его высочество пятый принц на этот раз ошибся. Как он позволил такой красавице пройти мимо, вместо этого добиваясь руки одиннадцатилетней маленькой девочки?

Наконец, разобравшись с этим делом, основательница еще долго сидела в кресле, не говоря ни слова. Только когда Aнь Ши больше не смогла продолжать ждать, она сказала:

— Старейшая госпожа, если не будет других инструкций, мы вернемся первыми.

Основательница махнула рукой, она была не в настроении разговаривать с людьми, так что могла их отпустить.

Фэн Юй Хэн встала первой. Массируя виски, она подавила головную боль и сразу же вышла.

Чэнь Юй увидела это и быстро последовала за ней, тихо сказав:

— Вторая сестра, пожалуйста, не злись. Старшая сестра совершила ошибку, — она действительно волновалась, что спровоцировала ее.

Фэн Юй Хэн, однако, махнула рукой:

— Все в порядке. Я не злюсь. Но если старшая сестра может продолжать так обращаться с людьми, это было бы неплохо. Приходи ко мне завтра, — сказав это, она, не задерживаясь, быстро покинула двор Изящного Спокойствия.

Фэн Чэнь Юй издала длинный вздох облегчения. Она ждала этого и немного беспокоилась.

Завтра, спустя столь долгое время, она оставит все в прошлом и станет совершенно новой Фэн Чэнь Юй. Ей больше не нужно будет постоянно стоять на грани, выслуживаться перед Фэн Юй Хэн и кого-то бояться. Она сможет высоко держать голову, стоя перед другими. Она сумеет даже полностью стереть свое прошлое.

Ей было довольно весело просто думать об этом!

— Убедись, что банкноты правильно подготовлены. Завтра мы пойдем в павильон Единого Благоденствия, — Чэнь Юй не смогла скрыть улыбку, сообщая об этом И Линь.

И Линь была немного более рассудительной, кивнув и сказав:

— Бабушка, подготовленная третьим мастером, тоже находится недалеко от поместья. Ее могут привести в любой момент. Видимо, ее выгнали из дворца. Ранее она осматривала тела многих грациозных женщин, входивших в него. Позже из-за хронической болезни ее выгнали. У нее нет родственников или друзей, когда молодая госпожа закончит с ней и о ней позаботятся, никто не будет сплетничать об этом.

— Отлично, — Чэнь Юй всегда была очень довольна работой своего третьего дяди. Иногда она даже чувствовала, что он даже лучше, чем ее отец, премьер-министр. Но также понимала, что причина, по которой семья Чэнь помогала ей — возможность помочь семье Чэнь, когда она поднимется на недосягаемую высоту.

В это время она услышала шепот Фэнь Дай и Хань Ши позади себя. Эти мать и дочь были явно невероятно счастливы. Не обращая никакого внимания, они стояли во дворе Изящного Спокойствия и высокомерно разговаривали:

— Этот маленький двор, в котором мы живем, действительно слишком душный. Когда отец вернется, мы определенно должны попросить его найти нам что-нибудь побольше.

Хань Ши поддержала ее:

— Конечно! Ты будущая вторая принцесса дворца Ли. Если семья Фэн будет плохо обращаться с тобой, то ей придется иметь дело с его высочеством принцем Ли.

— Ах! Кто же знал, что самый красивый человек в нашей семье, почти достигнув брачного возраста, так и не получит брачного предложения не только от принца, но даже просто от сына какой-нибудь благородной семьи, — Фэнь Дай повысила голос и сказала это, глядя в затылок Чэнь Юй. Это так разозлило ее, что она чуть не кашлянула кровью.

Но Хань Ши последовала примеру дочери и сказала:

— Как это? Я слышала, что молодой мастер семьи Чэнь уже приходил к старейшей госпоже, чтобы обсудить брак, но я не знаю, согласилась она или нет. Как говорится, лучше разрушить десять храмов, чем один брак. Позднее нам нужно будет дать совет старейшей госпоже. Молодой мастер семьи Чэнь и старшая молодая госпожа — возлюбленные детства и отлично подходят друг другу. Это нельзя откладывать.

— Ну, разумеется, — хихикнула Фэнь Дай. — Все равно было бы лучше выйти замуж за молодого мастера семьи Чэнь, иначе, если ее раскроют перед принцами, я боюсь, что это затронет всю семью Фэн.

Фэн Чэнь Юй позеленела от гнева. Сжав кулаки, она не могла перестать дрожать. И Линь пришлось сделать все возможное, чтобы не дать ей развернуться и броситься на Фэнь Дай.

Когда она подняла голову, то увидела, что Фэн Юй Хэн, которая ушла первой, была остановлена какой-то служанкой. Она не знала, что ей сказали.

Фэн Юй Хэн тоже видела это; естественно, она услышала сказанное Фэнь Дай. Она улыбнулась и сказала:

— Старшая сестра, ты сейчас сожалеешь об этом наборе украшений? Это не просто какие-то украшения. Ты ранила искреннее сердце его высочества старшего принца! Если бы я была на месте старшей сестры, то оставила бы себе лазейку, через которую смогла бы выбраться. Наивно доверять кому-то другому и отдать то, что кто-то подарил, чтобы выразить свои чувства. Это запутало ситуацию, и я не знаю, что может быть тебе обещано.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 236. Подтверждение личности**

Зaкончив говорить с Чэнь Юй, она повернулась к служанке и сказала:

— Иди, доложи бабушке и скажи, что A-Хэн сегодня не в порядке и вернется к себе, отдоxнуть. Я пойду, взгляну на нее в другой день.

Cлужанка не думала, что Фэн Юй Хэн отвергнет приглашение основательницы, поэтому стояла совершенно ошеломленная. Только после того, как Фэн Юй Хэн ушла, она отреагировала и быстро вернулась с отчетом.

Что касается Чэнь Юй, она начала размышлять над тем, что сказала Фэн Юй Хэн, и не могла не пожалеть, что послушалась третьего принца и отдала серьги Фэнь Дай.

В это время в главном зале двора Изящного Спокойствия основательница надеялась вернуть Фэн Юй Хэн, чтобы обсудить несколько вопросов, но ей было отказано. Это заставило ее почувствовать досаду.

— В последнее время мои слова имеют все меньше и меньше веса в этой усадьбе, — она вздохнула с волнением. — Одна за другой они расправили крылья и нашли горы, на которые можно опереться, но они не понимают, что их корни лежат в семье Фэн. Даже если они выйдут замуж во дворцы, без их корней им не окажут покровительства.

— Старейшая госпожа права, — бабушка Чжао согласилась, утешая ее. — В любом случае мастер вернется примерно через месяц. Kогда придет время, решения будут оставлены на усмотрение мастера.

— Скажи мне, когда Цзинь Юань вернется, он не будет винить меня за это? — она волновалась по поводу брака с его высочеством пятым принцем. — Хотя Фэнь Дай — дочь наложницы, даже дочь наложницы имеет свои преимущества. Что если у Цзинь Юаня есть другие планы, разве я их не испортила?

Бабушка Чжао вздохнула:

— Hо другого выбора все равно не было. Eго высочество пятый принц прислал свое предложение слишком внезапно, мы не делали никаких приготовлений. Что будет, если мы сделаем шаг назад, даже если все же подготовимся? Что бы ни говорили, он все равно принц.

Основательница понимала эти рассуждения, но все еще волновалась:

— Цзинь Юань ответил на письмо, которое мы отправили в прошлый раз?

Бабушка Чжао покачала головой:

— Нет, возможно, дороги слишком труднопроходимы в эти снежные дни, в результате поездка туда и обратно занимает больше времени.

— Это нормально, даже если оно дойдет медленнее, чем надо, лишь бы дошло. Найди кого-нибудь, кто доставит еще одно письмо, расскажи ему о сегодняшних событиях. Я не могу быть уверена в этом вопросе и надеюсь, что Цзинь Юань сможет быстро вернуться.

Бабушка Чжао ушла просить кого-нибудь написать письмо Фэн Цзинь Юаню.

В ту ночь Фэн Юй Хэн снова лихорадило, и она снова беспомощно вытащила таблетку, но это подало ей идею.

Она стояла на страже аптеки, внутри которой находилась современная операционная, и могла получить практически все, что хотела. Независимо от того, какое лекарство она достанет, это считалось бы желанным добром в эту эпоху.

Но она являлась единственным оператором. Не стоило даже упоминать отсутствие помощи при выполнении операций для других, рядом с ней не было ни одного человека, который мог бы помочь ей, когда она хотела сделать себе капельницу.

Фэн Юй Хэн думала об этом. В худшем случае она могла обучить ассистента, но этот человек должен был быть надежным, не допускавшим даже мысли и предательстве.

Однако это были всего лишь оптимистичные мысли. Желание обучить кого-то из этой эпохи современной медицине не может быть реализовано слишком просто. Помимо полной лояльности, они должны быть способны учиться и обладать медицинскими знаниями. Если рассматривать взрослых, то это был не лучший вариант, потому что они все делают так, как привыкли, ведь очень трудно изменить свои привычки. Молодые тоже не подходили. Слишком юные личности были менее искусны в обучении, поэтому в этом случае не стоило ожидать результатов в течение нескольких лет.

Фэн Юй Хэн чувствовала, что если бы она хотела получить современное лечение в эту эпоху, то это было бы просто фантазией.

Но даже если это трудно, эта идея глубоко укоренилась в ее сознании. В последующие дни, она постоянно искала человека, которого бы могла выбрать.

Возможно, услышав, движение в комнате, Хуан Цюань, которая всю ночь наблюдала за происходящим, открыла дверь и вошла. Видя, что Фэн Юй Хэн уже сидела в постели, она не могла не подойти и не спросить:

— Молодая госпожа снова плохо себя чувствует? Почему вы встали посреди ночи?

Она махнула рукой:

— Я уже приняла лекарство. Все нормально. Я просто думала кое о чем, и это прогнало мою сонливость.

— О чем думает молодая госпожа? Эта слуга поможет вам обдумать этот вопрос! — в любом случае ей было скучно стоять ночью снаружи.

— Мне действительно нужно, чтобы ты кое-что сделала, — сказала Фэн Юй Хэн, посмотрев на Хуан Цюань. — Помоги мне найти большую карту Да Шунь с отмеченными границами округов. Насколько это трудно сделать?

Хуан Цюань была слегка ошеломлена:

— Для чего молодой госпоже нужна карта? Они используются только при передвижении солдат в бою. Но это не очень сложно. У его высочества девятого принца есть несколько готовых. Эта слуга завтра пойдет и спросит у его высочества.

Услышав ее слова, Фэн Юй Хэн успокоилась.

Она всегда хотела взглянуть на географию Да Шунь. Это поможет ей сравнить все с тем, что она помнила по двадцать первому веку, чтобы увидеть разницу. Она послала Ван Чуань и Цин Юй в Сяо Чжоу, чтобы открыть Зал Сотни Трав, так что ее следующим шагом будет расширение бизнеса в другие провинции, включая округ Цзи Ан. Фэн Юй Хэн уже планировала, что это место станет штаб-квартирой ее медицинских исследований. Независимо от того, будет ли это производство лекарств или развитие персонала, с этим всем можно справиться в будущем.

А еще Ган Чжоу. С тех пор как Сюань Тянь Мин сказал ей, что это база третьего принца, Фэн Юй Хэн была очень заинтересована в этом месте.

Если бы она незамеченной провела операцию в Ган Чжоу, то действительно нанесла бы удар по внутренней работе своего врага.

Короче говоря, пришло время реализовать ее планы по поддержке медицинской системы и разведывательной сети.

Pанним утром в ее павильон прибыла Чэнь Юй вместе с И Линь, Фэн Юй Хэн еще даже не встала.

Хуан Цюань помогла ей умыться, бормоча при этом:

— Пришли умолять о помощи, но сейчас так рано! Им действительно не хватает понимания.

Фэн Юй Хэн, однако, так не думала:

— Кто-то спешит доставить нам деньги, почему ты сетуешь на то, что они пришли слишком рано? Не говоря уже о том, что сейчас утро, даже если бы они заявились посреди ночи, то, когда передо мной окажутся три миллиона таэлей, я немедленно приступлю к работе.

Хуан Цюань шлепнула себя ладонью по лбу:

— Молодая госпожа, вам действительно так не хватает денег?

— Да, — она серьезно кивнула, — кроме того, этих трех миллионов совсем недостаточно.

— Трех миллионов все еще недостаточно? Если прибавить их к той сумме, что она отдала вам раньше, то это пять миллионов! Ах, да, вы же одолжили премьер-министру Фэн миллион, но даже четыре миллиона таэлей — это немалая сумма! — Хуан Цюань пощелкала языком. Что хотела сделать ее юная госпожа? Желание обладать такими деньгами... Не сотрудничала ли она с врагом, чтобы совершить измену?

— Их мало! Слишком мало! — Фэн Юй Хэн вздохнула, а затем встала. — Пойдем. Мы собираемся забрать эти деньги.

Как говорится, деньги нужно тратить на то, чтобы подавлять катастрофы. Фэн Чэнь Юй передала три миллиона в банкнотах, и Фэн Юй Хэн привела ее непосредственно в хранилище лекарств.

Хуан Цюань лично встала на страже снаружи, так как И Линь хотела попытаться втиснуться между дверным полотном и рамой, но обнаружила, что внутри висела занавеска, полностью блокирующая ее взгляд. Она ничего не могла видеть.

— Было бы лучше, если бы ты была более послушна, в противном случае я позову всех слуг павильона Единого Благоденствия, чтобы они наблюдали. Это позволит всем узнать, что старшая молодая госпожа семьи Фэн находится внутри, чтобы получить лечение.

— Не нужно, не нужно! — И Линь в страхе замахала руками. — Нет необходимости звать их. Не зови никого. Разве не достаточно того, что я перестану смотреть? — служанка сердито затопала ногами, но могла только наблюдать снаружи вместе с Хуан Цюань.

Хуан Цюань ухмыльнулась и подумала про себя: — "Конечно, у преступника нечистая совесть. У них такие проблемы, но, боясь, что другие узнают, они способны не делать такие вещи".

Четыре часа спустя Фэн Юй Хэн вышла из комнаты для хранения лекарств вместе с Чэнь Юй.

И Линь быстро подошла поддержать Чэнь Юй. Видя, что ее цвет лица далек от нормального, она с беспокойством спросила:

— Молодая госпожа, вы в порядке?

Чэнь Юй покачала головой и потянула И Линь за рукав, сказав только:

— Давай уйдем как можно скорее, — говоря это, она уже начала уходить. Как будто павильон Единого Благоденствия был гиблым местом, из которого они вынуждены бежать.

Хуан Цюань озадачено спросила:

— Что происходит? Юная госпожа, что вы с ней сделали?

Фэн Юй Хэн пожала плечами:

— Я не только ничего ей не сделала. Я действительно позаботилась о ее болезни. Но ты должна понять: существуют люди, которые преуспевают в сжигании мостов после того, как пересекли их. Внутри она сотни раз просила меня убедиться, что действительно здорова. Ее цель состояла в том, чтобы она могла немедленно покинуть это беспокойное место, когда выйдет. Вернувшись, она сможет использовать все свое время, чтобы попытаться найти способ разобраться со мной навсегда, чтобы полностью запечатать рану.

— Разобраться с молодой госпожой навсегда? Откуда только такая самоуверенность? — Хуан Цюань чуть не засмеялась, но все равно спросила с беспокойством: — Если молодая госпожа знала, что ее мысли далеки от нормальных, то почему помогли ей с этой болезнью?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала:

— Потому что она вписывается в наши планы. Мне все еще нужна разрушительная красота старшей сестры, чтобы выманить змею из норы. Мы не можем позволить ей свободно разгуливать по центру.

— Но разве настоящее излечение не будет для нее победой?

— Победой? Ха-ха! — Фэн Юй Хэн согнулась от смеха пополам. — Лечение не означает, что она сможет чувствовать себя в безопасности. Эта девица хочет стереть правду, но она слишком оптимистична!

Фэн Чэнь Юй увела И Линь из павильона Единого Благоденствия. Всю дорогу девушка кралась, как воровка. Используя кратчайший путь, она вернулась в свой двор. Только войдя в свою комнату и закрыв дверь, она вздохнула с облегчением.

Она действительно боялась, что по пути столкнется с Фэн Фэнь Дай или Хань Ши. Кто знает, что такие люди, которые могли сделать из мухи слона, сказали бы о ее снежно-белом цвете лица? Даже если бы они ничего не подозревали, то просто то, что они стояли бы и издевались над ней, было бы слишком для нее, она бы не справилась!

И Линь увидела, что цвет ее лица был не слишком хорош, и быстро помогла ей лечь. В то же время она спросила:

— Юная госпожа, вы хотите, чтобы бабушка немедленно вошла в поместье?

Чэнь Юй покачала головой:

— Она сказала, что рана еще не полностью зажила. Я могу встать с постели только через три дня. На эти несколько дней скажи людям снаружи, что на улице слишком холодно, и я простудилась. Я не буду ходить и почитать бабушку в это время. Через три дня пригласи бабушку в поместье. Помни, это надо сделать скрытно. Совершенно нельзя позволить об этом никому узнать.

И Линь укрыла ее одеялами и кивнула:

— Не волнуйтесь. Скрытый охранник третьего мастера сказал, что лично приведет эту женщину. Думаю, это должно быть ночью, поэтому молодая госпожа должна немного отдохнуть в течение дня.

Чэнь Юй кивнула и больше ничего не сказала. Поудобнее улегшись постели, она вскоре заснула глубоким сном.

Три дня спустя в полночь Чэнь Юй нервно сидела на краю кровати, ожидая прибытия скрытого охранника Чэнь Ван Ляна.

И Линь слегка приоткрыла заднее окно и теперь стояла, прислушиваясь к малейшим движениям снаружи.

Вскоре в комнате появилась черная тень. Зрение И Линь затуманилось, а потом она увидела человека в черном, стоящего посреди комнаты с пожилой женщиной.

Испугавшись, она быстро подбежала и, поняв, что человек перед ней был знакомым скрытым охранником, облегченно вздохнула. Но когда она посмотрела на бабушку, то увидела, что скрытый охранник принес ее в бессознательном состоянии, и не могла не испугаться:

— Она жива или мертва?

— Конечно, жива, — Чэнь Юй встала с кровати. — Я думаю, ее отключил ударом по акупунктурной точке этот большой брат, верно?

Сказав это, она несколько раз моргнула, но скрытый охранник даже не посмотрел на нее. Это заставило Чэнь Юй немного помрачнеть.

— Хорошо, давайте сначала разбудим эту бабушку, — она надела маску спокойствия и отдала приказ.

Скрытый охранник протянул руку и нажал на несколько акупунктурных точек бабушки, та сразу же пришла в себя. Увидев человека перед собой, она неуверенно спросила:

— Это та девушка, которую нужно обследовать?

— Это она, — кивнул скрытый охранник. — Я буду ждать снаружи. Когда ты обо всем позаботишься, я заплачу остальное.

— Хорошо, — бабушка оживилась. Увидев, как в мгновение ока скрытый охранник исчез, она обернулась и оценила Чэнь Юй.

Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы действительно шокировать бабушку. Она не могла не сказать:

— Эта старая слуга полжизни проработала во дворце и видела многих императорских наложниц. Женщины, выбранные для вхождения во дворец, все были редкими красавицами, но я никогда не видела такой, которая была бы красивее этой молодой госпожи.

Глаза у этой старухи были острыми. Как только эти слова прозвучали, она поняла.

Говорили, что старшая дочь премьер-министра Фэн — красавица, способная повергать страны. Сказать, что она — самая красивая девушка в столице, было бы преуменьшением. Возможно, во всей Да Шунь не существовало девушки более красивой, чем эта.

Скорее всего, это и была девушка, стоявшая сейчас перед ней.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 237. Кто-то поработал над телом Чэнь Юй**

Но она не оcмелилась раскрыть личность Чэнь Юй. Ее доставили в поместье таким образом, чтобы проверить девственность. Это явно означало их нежелание того, чтобы она знала, где находится и кого осматривает.

Если она по глупости разоблачит все это, ее ждет только смерть.

Cтарушка быстро задумалась и очень скоро пришла к пониманию ситуации. Tак что сказала с улыбкой:

— Юная госпожа, эта старая слуга раньше была бабушкой во дворце и неоднократно участвовала в осмотре благородных госпож. Юная госпожа, не волнуйтесь, у этой старой служанки первоклассные глаза.

— Замечательно, — Чэнь Юй кивнула, выражение ее лица стало немного добрее, — тогда я побеспокою бабушку. Если тебе нужно мое сотрудничество, просто скажи моей служанке.

И Линь поклонилась бабушке, которая быстро сказала:

— Ночью слишком темно, поэтому мне нужно, чтобы кто-то держал свечу. Mожет, эта девушка зажжет пару свечей?

И Линь согласилась и пошла за ними, но бабушка продолжила:

— Молодая госпожа, пожалуйста, ложитесь на кровать и снимите штаны.

Чэнь Юй послушно сделала так, как ей сказали, без малейшего смущения дочери богатой семьи. Это привело бабушку в шок.

Если добавить к этому то, что Чэнь Юй не закрыла лицо вуалью или чем-то еще, а и показала ей свое лицо… Бабушка стала чувствовать себя еще более неуверенно.

B это время вошла И Линь с двумя зажженными свечами. Передав одну бабушке, она поставила другую в подсвечник.

Бабушка достала из принесенной сумки что-то похожее на деревянный зажим. Затем сообщила И Линь:

— Девочка, можешь опустить занавеску.

И Линь взглянула на Чэнь Юй и увидела ее кивок. Только потом она отступила на пару шагов, опустила занавеску и вышла на улицу.

Бабушка поднесла зажим в руке к нужному месту на теле Чэнь Юй. Когда свеча приблизилась, Чэнь Юй почувствовала небольшую боль. Сразу после она услышала, как бабушка резко ахнула, казалось, испытав сильный шок.

Ее сердце затрепетало, и она мгновенно спросила:

— Что случилось?

Pука, державшая свечу, слегка дрожала. Услышав вопрос Чэнь Юй, она не знала, как ответить. Но, подумав немного, сказала:

— Ни-ничего. Свет слишком тусклый, поэтому я не могу ясно видеть, — она говорила это, внимательно вглядываясь во что-то, но ее лоб хмурился все сильнее и сильнее, женщину начал переполнять страх.

Чэнь Юй лежала, так что не могла видеть выражение ее лица. Ее переполняла лишь тревога. Терпеливо подождав еще немного, она спросила еще раз:

— И что же? По-прежнему плохо видно?

Бабушка отпустила зажим и подняла свечу. Успокоившись, она сказала:

— Молодая госпожа действительно все еще невинна. Это то, что эта старая слуга может гарантировать.

Услышав это, Чэнь Юй почувствовала, как тяжелый камень упал с ее души. Увидев, что обследование завершено, она быстро села и снова оделась. A затем встала с кровати.

И Линь естественно услышала сказанное внутри. Безмерно счастливая за Чэнь Юй, она вошла в комнату:

— Молодая госпожа, вы, наконец, можете быть спокойны.

— Да, — она кивнула, сдерживая ликование. Взглянув на бабушку еще раз, она почувствовала, что той есть, что сказать. Но в этот момент она была слишком рада. Ее разум был яснее, чем обычно, и девушка могла сказать, что нынешний вид старушки, скорее всего, связан с деньгами. Она не могла не усмехнуться:

— Как эта молодая госпожа может задолжать такой слуге, как ты?

После того как Чэнь Юй закатила глаза, вещи, которые бабушка хотела сказать, были проглочены обратно. Если подумать немного, то это действительно так. Как мог кто-то, кто смог что-то сделать с тем местом, считаться посредственным или заурядным? Если она выскажется, то сомневающаяся старшая молодая госпожа семьи Фэн не только не поблагодарит ее, возможно, человек, который принял меры, убьет ее. Она не из тех, кто принимает участие в такой плохой сделке.

Но она была совершенно неспособна понять, что Фэн Чэнь Юй осмелилась показать свое лицо и предстать перед ней только потому, что никогда не планировала оставлять ее в живых после проверки.

Затем бабушка увидела, как Чэнь Юй подняла руку и нежно крикнула:

— Выходи.

Скрытый охранник, который прятался в каком-то темном углу, увидел, что Чэнь Юй сделала ему знак и понял, что дела завершились. Не говоря ни слова, он бросился вперед и схватил бабушку за шею.

Жалкая старая служанка не успела даже пискнуть, когда ей свернули шею. Что касается секрета Фэн Чэнь Юй, то она унесла его с собой в могилу, не оставив никого, кто мог бы об этом знать.

Скрытый охранник проворно подобрал труп и исчез. Чэнь Юй внезапно начала громко смеяться, не заботясь о том, что сейчас была ночь.

На этот раз И Линь не остановила ее — знала, что молодая госпожа долго сдерживалась. Теперь, сумев, наконец, поднять голову еще раз, она могла смеяться, если хотела. Даже если бы это услышал кто-то другой, все было бы хорошо. Старшая молодая госпожа семьи Фэн была красавицей, способной вызвать крах стран. Она действительно не верила, что семья Фэн позволит ей стать пустым местом.

Чэнь Юй остановилась только полностью отсмеявшись. Но ее первоначальное ликование медленно схлынуло. Фэн Фэнь Дай и ее помолвка с пятым принцем походили на муху, влетевшую ей в горло. Ее так тошнило, что она не могла дышать.

Она подумала о том же, что сказала Фэн Юй Xэн. Его высочество старший принц высоко ценил ее, но она послушалась третьего принца, отдав полученный от него подарок. Но что насчет его высочества третьего принца? До этого момента он никак не выразил свою заинтересованность. Теперь у Фэнь Дай есть гора, на которую она может опереться, и если взять за основу личность этой девушки, то она наверняка станет злоупотреблять этим. А что насчет нее самой? На кого она могла положиться?

— И Линь, — она вспомнила о важном: — напиши письмо дяде завтра. Пусть он расследует дело его высочества принца Ли.

— Молодая госпожа считает странным, что принц Ли внезапно прислал кого-то обсудить брак с четвертой молодой госпожой?

— Дело не в этом, — Чэнь Юй покачала головой, — основываясь на том, что сказала Фэн Юй Хэн, это что-то связанное с белым хрусталем, это заставило принца Ли проявить интерес, особенно серьги. В любом случае это не главное.

— Тогда главное…

— Это бабушкино отношение! — Чэнь Юй вспомнила об этом, ей стало очень любопытно. — Фэнь Дай — дочь наложницы, так что если бы она могла выйти замуж за принца в качестве второй принцессы, это было бы здорово. Но ты тоже видела, что бабушке не очень понравилась эта идея. На самом деле она даже пыталась отвергнуть предложение. И Ань Ши тоже, казалось, не одобряла этот брак. Пусть третий дядя прояснит для меня эту ситуацию. Если этого не сделать, мне будет не по себе…

— Молодая госпожа, не волнуйтесь, — кивнула И Линь. — Завтра утром эта слуга первым делом напишет письмо.

Мастер и служанка обсуждали это до поздней ночи, прежде чем улечься спать. Чэнь Юй счастливо видела приятные сновидения. Сначала ей снилось замужество с его высочеством седьмым принцем, Сюань Тянь Хуа, потом — что ее будет сопровождать его высочество третий принц, Сюань Тянь Е. В конце концов, ей приснилось, что его высочество старший принц лично посетил поместье, чтобы обсудить брак, дав понять всем, что чрезвычайно ценит ее.

На следующий день она проснулась очень рано и поспешно приказала И Линь помочь ей умыться. Затем она с гордым выражением пошла отдать дань уважения основательнице во двор Изящного Спокойствия.

Но когда она добралась, то обнаружила, что людей, которые пришли отдать дань уважения, очень мало. Хань Ши и Фэнь Дай не пришли, и Фэн Юй Хэн не пришла. Были только Ань Ши и Сян Жун, а Цзинь Чжэнь сообщила о болезни. Ее желание покрасоваться резко пропало.

В этот самый момент Фэн Фэнь Дай, пребывая в хорошем настроении, выгнала Хань Ши из поместья. Сев в карету, они готовились выйти и прогуляться по улицам.

Как дочь наложницы, Фэнь Дай очень редко покидала поместье. Если добавить к этому то, что у Хань Ши не имелось ни семейной помощи, ни магазинов, чтобы поддержать их, они могли рассчитывать только на ежемесячное пособие, предоставляемое поместьем. У них действительно не было других свободных денег, чтобы купить вещи.

Но теперь все было по-другому. Фэнь Дай помолвлена с дворцом Ли. Как бы ни была несчастна основательница, ей все равно пришлось дать немного больше, поэтому она объявила об увеличении их ежемесячного пособия в три раза.

Теперь девушке потакали. Несмотря на то, что его высочество пятый принц не обладал хорошей репутацией, он все еще был принцем. Теперь, когда ситуация при дворе была не ясна, никто не мог гарантировать, какой принц станет наследным. В то же время никто не мог гарантировать, превратится ли Фэнь Дай в такую же красавицу, что и Чэнь Юй, когда ей исполнится пятнадцать.

Они обе являлись дочерьми Фэн Цзинь Юаня, но Хань Ши выглядела гораздо лучше, чем Чэнь Ши. Фэнь Дай была еще юна, ее внешность еще только формировалась, так что, если она в конечном итоге стала бы необыкновенной красавицей?

Основательница думала, что если нет никакого способа изменить этот брак, то она могла только надеяться, что пятый принц будет относиться к Фэнь Дай лучше, чем к другим женщинам. К счастью, при поддержке поместья премьер-министра, пока Фэнь Дай играла умнее остальных, она будет обладать надлежащим положением в пределах дворца Ли.

Короче говоря, ей нужно было пространство для маневра. Основательница ясно понимала это, поэтому, когда Фэнь Дай пришла во двор Изящного Спокойствия, чтобы попросить разрешения покинуть поместье, она с радостью согласилась. Она не только согласилась, но и дала Фэнь Дай пятьдесят таэлей, для того, чтобы она и Хань Ши могли купить себе что-нибудь.

Фэнь Дай никогда не получала такого обращения, а основательница никогда не относилась к ней так хорошо. Она надеялась, что Хань Ши сможет родить ей младшего брата, а затем сделает все возможное, чтобы занять позицию главной жены в поместье Фэн. Тогда она тоже сможет греться в лучах славы. Она никогда не думала, что посещение банкета по случаю дня рождения во дворце Юань позволит ей войти в круг общения принца.

Сидя в карете, Фэнь Дай, чем больше думала об этом, тем становилась все более довольной собой. Чувствуя невероятную гордость за себя, она пребывала в невероятно приподнятом настроении.

Хань Ши наблюдала за Фэнь Дай и тоже чувствовала себя счастливой. Возможность выйти замуж за принца, даже в качестве второй принцессы, была небесной благодатью для дочери наложницы. Это также позволило бы ей, как биологической матери, также наслаждаться некоторыми знаками внимания.

Но...

Она украдкой приложила руку к нижней части живота и вдруг почувствовала некоторое сожаление. В то время она слишком поспешила. Если бы она подождала еще немного, может быть, ей не пришлось бы так рисковать?

— Что с тобой? — Фэнь Дай могла видеть, что с выражением лица Хань Ши было что-то не так, и не могла не нахмуриться. — Мы вышли поиграть, не должны ли мы быть счастливы? С тех пор как ты вошла в поместье Фэн, ты, вероятно, могла бы на пальцах одной руки подсчитать количество раз, когда ты выезжала из него, не так ли? Почему у тебя такое грустное лицо?

— Грустное? — Хань Ши заставила себя улыбнуться. — Я просто подумала, почему старейшая госпожа, кажется, не решается согласиться, даже несмотря на то, что это очень хороший брак?

Услышав это, Фэнь Дай рассердилась:

— Разве когда-нибудь эта старая карга относилась ко мне хорошо? Теперь, когда она видит, что у меня есть гора, на которую можно опереться, то, что она недовольна — нормально. По крайней мере, в будущем она больше не сможет относиться ко мне так, как в прошлом. Неважно, как мало, но она все равно должна отдать его высочеству пятому принцу дань уважения. Подумай об этом, когда я пошла просить о поездке из поместья этим утром, разве она не согласилась и не дала мне денег?

— Ты права, — Хань Ши кивнула.

— Но ты не должна быть небрежной, — Фэнь Дай сменила тему: — Твой живот должен быть более или менее надежным. В ближайшие дни я приглашу в поместье доктора, чтобы он проверил твое тело. Безопаснее всего — это родить сына.

Хань Ши была поражена:

— Что? Разве брак между тобой и его высочеством пятым принцем зависит от того, рожу я сына или нет?

Фэнь Дай закатила глаза и сказала:

— Какое отношение имеет рождение сына ко мне и его высочеству пятому принцу? Ты можешь хоть немного больше подумать о будущем? Как только ты родишь сына, я стану будущей второй принцессой дворца Ли. Так что не лучше ли нам стать главной женой и дочерью первой жены поместья Фэн? Как только это будет так, подумай вот о чем: может ли его высочество пятый принц сделать дочь первой жены из поместья достойного премьер-министра просто второстепенной принцессой? Отец вряд ли будет доволен этим. Так что, — она скривила уголки губ, — если мы возьмем под контроль поместье Фэн, то должность официальной принцессы дворца Ли станет моей через пять лет!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 238. Правда о дворце Ли**

Слова Фэнь Дай заcтавили сердце Хань Ши содрогнуться. Oна никогда не думала, что ее дочь будет считать, что должности второй принцессы дворца Ли ей недостаточно. Эта девушка на самом деле xотела занять должность официальной принцессы.

Она что, не знала, что она простая дочь наложницы?

— Tы все еще веришь, что стать главной женой премьер-министра так просто? — у Хань Ши не было выбора, кроме как сказать правду, чтобы позволить Фэнь Дай немного протрезветь. — Kогда Яо Ши была главной женой, у нее имелась поддержка семьи Яо, на которую полагался твой отец. После этого, когда главной женой была Чэнь Ши, это было потому, что семья Чэнь предоставила твоему отцу финансовую поддержку. Что у меня есть? Не надейся на мой живот. Даже если у меня родится сын, я не смогу стать главной женой.

Bсе, что сказал Хань Ши, было правдой, но Фэнь Дай не верила, что это так:

— Pаньше у тебя не было поддержки, но разве сейчас ее нет? — она смотрела на Хань Ши завораживающим взглядом. — Теперь у тебя есть поддержка в виде помолвки с дворцом Ли, так что его высочество принц Ли — наша надежная гора.

— Но... — Хань Ши ошеломленно застыла на некоторое время, чувствуя, что слова Фэнь Дай не были полностью необоснованными, но она ведь не единственная помолвленная дочь! — Вторая молодая госпожа тоже помолвлена с принцем.

— Она все еще считается? — Фэнь Дай закатила глаза. — Фэн Юй Хэн уже дочь первой жены, а Яо Ши развелась с отцом. Не говоря уже о том, что она не смогла исцелить ноги девятого принца, даже если бы она это сделала, то что из этого? Женщина, которая уже разведена, так чего бояться?

— Похоже на правду, — мысли Хань Ши оживились, — старшая молодая госпожа теперь ни на что не годится. Кажется, твой отец все еще хочет возиться с ней, но он отправился на север, чтобы справиться с катастрофой. Думаю, у него нет времени беспокоиться о ней. Кажется, опасаться нечего.

— Eсли ты можешь так думать, то это хорошо! — Фэнь Дай удовлетворенно похлопала Хань Ши по плечу. Она хотела дать ей еще несколько советов, но не думала, что в это время прозвучит лошадиное ржание, а лошадь, тащившая карету, испугается. Конь взвился на дыбы, и вся карета откинулась назад.

Фэнь Дай и Хань Ши одновременно закричали от страха, ведь они, находившиеся внутри экипажа вместе со своими служанками, завалились назад вместе с ним, совершенно оглушенные.

Лошадь опустила копыта на землю, и повозка подалась вперед. Из-за этого четыре человека провалились через занавески. Если бы они не схватились за раму кареты, то выпали бы на улицу.

— Ты, чертова тварь! Как ты правишь экипажем? — Фэнь Дай кинулась ругаться на возницу, но когда присмотрелась, то еле нашла его. Тот упал на землю гораздо раньше. К счастью, лошадь, наконец, успокоилась и перестала брыкаться. Это позволило людям в карете вздохнуть с облегчением.

Хань Ши первой подняла голову и посмотрела вперед. А сделав это, сдвинула брови и, схватив Фэнь Дай, тихо сказала:

— Смотри.

Фэнь Дай в замешательстве посмотрела вперед и заметила человека, стоящего перед экипажем. Это была служанка. В одной руке она держала кнут, а в другой — маленькую собачку. У нее было дико высокомерное выражение лица, когда она смотрела на экипаж. Указывая хлыстом на их лошадь, она крикнула:

— Зверь! Ты чуть не растоптал щенка моего мастера. Посмотрим, не позову ли я кого-нибудь убить тебя!

Конь стоял перед служанкой, и, казалось, боялся хлыста и не смел пошевелиться.

Только тогда Фэнь Дай поняла, что причиной испытанного страха стала эта девица, заставившая коня взвиться на дыбы!

Она тут же разозлилась, встала в карете в полный рост и, указывая на девушку, спросила:

— Чья ты слуга? Ты можешь оскорблять лошадь этой юной госпожи?

Слуга посмотрела на Фэнь Дай и не увидела ничего примечательного. Даже карета, в которой она сидела, была довольно простой, так что служанка не стала обращать внимание на ее слова. На самом деле она даже ответила оскорблениями:

— А кто ты такая? Эта девушка ругала этого зверя, какое это имеет отношение к тебе?

— Ты смеешь оскорблять меня? — Фэнь Дай широко раскрытыми глазами смотрела на нее, действительно не смея в это поверить. В конце концов, она была дочерью премьер-министра. Даже если она — дочь наложницы, ее происхождение все равно более благородно, чем у любой другой молодой госпожи из семьи обычного чиновника. В поместье, когда основательница говорила пару-тройку нелицеприятных вещей, все было хорошо, но она никогда не думала, что будет страдать от такого негодования от неизвестной девушки. — Мерзавка! — Фэнь Дай позеленела от гнева. — Я четвертая молодая госпожа поместья достойного премьер-министра. Ты можешь позволить себе оскорбить такого человека?

Как только эти слова прозвучали, служанка действительно испугалась и стала учитывать вес четвертой молодой госпожи из имения премьер-министра.

Приняв это все во внимание, она немного удивилась. Она не думала, что обидела человека с таким происхождением. Какое-то время она не понимала, что ей делать, поэтому обернулась и посмотрела на карету позади нее.

Совершенно ясно, что ее мастер сидела в карете. В это время другая служанка приподняла занавеску, позволив человеку внутри выглянуть наружу.

Фэнь Дай встретила чужой взгляд и почувствовала, что черты лица девушки были очень острыми, а само его выражение крайне непокорно.

Эта женщина, оглядев ее, фыркнула и засмеялась. Затем она подняла руку, заставив возницу подвести экипаж немного ближе к Фэнь Дай. И только тогда заговорила:

— Молодая госпожа, дочь наложницы из особняка премьер-министра? И что из этого? Когда эта семья чиновника осмеливалась вступить в конфликт с семьей принца?

Хань Ши испугалась и быстро потянула Фэнь Дай за рукав, тихо сказав:

— Не говори больше ничего. Она — член императорской семьи.

Фэнь Дай была немного напугана и слегка побледнела, но не могла с этим примириться. Вместо этого она спросила:

— Вы из семьи какого принца?

— Эта принадлежит дворцу Ли, — улыбнулась собеседница.

— Дворец Ли? — в унисон спросили Хань Ши и Фэнь Дай, а затем замерли на месте.

Некоторые из горожан, стоявшие на дороге неподалеку, начали обсуждать это:

— Я слышал, что принц Ли привел новую наложницу в свой дворец несколько дней назад. Если подумать, то это, должно быть, она. Как говорится, новым всегда отдают предпочтение. Глядя на нее, действительно можно так сказать.

Фэнь Дай услышала это и вдруг громко рассмеялась. Затем она указала на женщину и высокомерно сказала:

— Наложница дворца Ли? Это прекрасно. Вылезай из кареты и поприветствуй меня.

Служанка, державшая щенка, выпустила его из рук и поспешно спросила:

— Вы хотите, чтобы женщина принца приветствовала вас?

— Что? — Фэнь Дай улыбнулась и посмотрела на нее. — Она всего лишь наложница. Если говорить о положении, то она даже не сравнима со служанкой вроде тебя. Разве не надо поприветствовать меня со всем почтением?

— Даже если она наложница, она наложница принца! — служанка была невероятно взбешена и громко сказала: — Вы понимаете, что значит быть женщиной принца? В будущем она должна родить императорского ребенка для Да Шунь!

Фэнь Дай посмотрела на служанку и почувствовала, что ей определенно понравится говорить то, что она собиралась сказать дальше. Не выдержав, она подняла голову и громко сказала:

— Даже тогда, ну и что? Независимо от того, когда это произойдет, ей все равно нужно будет почитать меня! Ничтожная наложница встречает будущую вторую принцессу, почему ты все еще не на коленях?

Услышав эти слова, женщина в противоположном экипаже замерла на мгновение. В это время бабушка рядом с ней что-то прошептала ей на ухо, и та бросила ошеломленный взгляд в сторону Фэнь Дай.

Фэнь Дай с гордостью смотрела на противницу, и ее чувство превосходства росло. Она не могла не поднажать:

— Быстрее! Выходи, поклонись мне.

Но другая сторона поступила не так, как ей хотелось. Она не только не поклонилась, но даже начала хихикать. Даже если этот смех не был высокомерным, он казался чрезвычайно неприятным. На самом деле вместе с ней смеялись и некоторые из городских жителей, оказавшихся поблизости.

Этот смех эхом отдавался в ушах Фэнь Дай и Хань Ши, он был настолько ужасен, что у них волосы встали дыбом.

Пэй'эр мягко потеребила рукав Фэнь Дай и тихо сказала:

— Молодая госпожа, эта слуга чувствует, что что-то не так.

— Что не так? — спросила Фэнь Дай.

Прежде чем эти двое смогли продолжить разговор, они услышали, как наложница принца Ли открыла рот и вскричала:

— Вторая принцесса? Будущая? Но даже если бы вы вошли во дворец сейчас, то что из этого? Бабушка У, — она повернула голову к старой служанке рядом с собой, — сколько вторых принцесс в нашем поместье?

— Сейчас во дворце девять вторых принцесс, — прикинула бабушка на пальцах, — есть еще три, которые были отправлены в резиденции за пределами столицы.

— Именно, — женщина кивнула, — одна за другой, это сцена, которая повторяется каждые полгода, — подняв голову, чтобы посмотреть на Фэнь Дай, она на самом деле спросила ее: — Скажите мне, какая польза от того, чтобы стать второй принцессой?

Фэнь Дай была потрясена сказанным. Что она имела в виду под "одна за другой"? Что она имела в виду под "сценой, которая повторяется каждые полгода"?

Кроме того, только что голос старой служанки был отнюдь не тихим. Она тоже услышала то шокирующее число. Она говорила о второстепенных принцессах дворца Ли?

Хань Ши могла сказать, что что-то совсем не правильно. Ее нельзя было считать слишком глупой — она сразу же вспомнила, как вела себя основательница на обсуждении брака с дворцом Ли. Она не могла не запаниковать, поэтому быстро потянула свою служанку за рукав и тихо сказала:

— Иди и спроси у горожан о том, что именно происходит с дворцом Ли. И не забудь об осторожности.

А Жу кивнула и быстро вышла из кареты.

Фэнь Дай продолжала стоять в экипаже, совершенно растерянная. Слова этой женщины заставили ее испытать самый настоящий шок. У нее было такое ощущение, как будто она, мгновением назад купавшаяся в горячем источнике, оказалась в ледяной пещере. Ее сердце полностью замерзло.

— Вы все еще хотите, чтобы я поклонилась вам со всем уважением? — грациозно спросила женщина и посмотрела в сторону Фэнь Дай. — Вчера я слышала, как люди говорили, что принц приказал кому-то послать еще одно письмо с предложением. Я никогда не думала, что это на самом деле окажетесь вы. Кажется, вы довольно глупы. Вы молодая госпожа из поместья премьер-министра, но на самом деле приняли титул второй принцессы дворца Ли как нечто важное, — сказав это, она снова захихикала, а потом вышла из кареты и зашла в магазин аксессуаров.

Фэнь Дай превратилась в самую настоящую ледяную статую. Она была совершенно ошеломлена. Хань Ши, наконец, удалось затащить ее обратно в карету, а потом несколько раз похлопать по щекам и с тревогой спросить:

— Что случилось? Ты слышишь, что я говорю? Четвертая молодая госпожа!

Пэй'эр со своей стороны тоже пыталась достучаться до нее, так они вдвоем довольно долго пытались привести ее в чувство. Когда Фэнь Дай, наконец, чуть-чуть отмерла, она безучастно спросила:

— То, что только что сказала эта женщина, было правдой?

Прежде чем Хань Ши успела заговорить, в карету вошла А Жу, которая та услала расспрашивать о ситуации у горожан. Глаза у служанки были на мокром месте:

— Наложница-мать, принц Ли, он…

— Что случилось с принцем Ли? — Фэнь Дай твердо схватила руку А Жу и спросила: — Что ты слышала?

— Оказывается, во дворце Ли много женщин, — горестно начала А Жу. — Это не просто наложницы. Если считать только второстепенных принцесс, то их больше десяти. В настоящее время во дворце Ли целых девять вторых принцесс! Четвертой молодой госпоже еще четыре года до брака. За это время, кто знает, сколько еще женщин будет приведено во дворец? Все говорят, что во дворце Ли еще оживленнее, чем в борделе, и принц Ли каждый вечер выступает в роли жениха-новобрачного.

Фэнь Дай была совершенно оглушена. Она первоначально лелеяла идею о грандиозном возвращении, но не думала, что ситуация во дворце Ли будет такой. Она целиком и полностью ожидала, что сможет выделиться, но никогда не думала, что этот хороший брак на самом деле станет шуткой для всей столицы. Куда ей теперь деваться?

Хань Ши тоже не думала, что все будет так. Она переживала за дочь, поэтому просто сказала:

— Давай вернемся в поместье. Мы попросим старейшую госпожу отменить помолвку.

Пэй'эр, однако, не была столь оптимистична, напоминая Хань Ши:

— В то время именно старейшая госпожа не соглашалась, это наложница-мать и четвертая молодая госпожа настаивали на принятии предложения! Кроме того, помолвка с принцем… Разве это то, что можно так легко отменить? Наложница-мать, было бы лучше придумать более сложные методы.

— Какие еще методы? — у Хань Ши полностью закончились идеи. Держа Фэнь Дай за руку, она утирала слезы. — Мое бедное дитя!

— Перестань плакать! — внезапно Фэнь Дай отмахнулась от рук Хань Ши и, подняв занавес, выбежала из кареты.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 239. Все, что делает окружная принцесса Цзи Ан, - правильно!**

— Быстро! Cледуй за своей молодой госпожой! — Хань Ши, увидев, как Фэнь Дай вышла из кареты, поспешила отправить за ней Пэй'эр, а А Жу помогла ей выбраться из экипажа.

У нее не было времени беспокоиться о том, что люди на улице показывают на ниx пальцами и говорят о них. Увидев, как Фэнь Дай врывается в этот магазин, Хань Ши забеспокоилась, это было очень нехорошо. Характер ее дочери приведет к конфликту с этой женщиной.

Kак и ожидалось, Фэн Фэнь Дай, ворвавшись в магазин, кинулась к наложнице и, не сказав ни слова, подняла руку, чтобы дать ей пощечину.

Hо ее рука не смогла достичь лица наложницы, ее перехватила служанка наложницы, а бабушка крепко схватила Фэнь Дай за запястье.

Наложница уставилась на Фэнь Дай и, облизнув губы, ехидно улыбнулась:

— Пусть бы она ударила меня. С тех пор как я вошла во дворец, его высочество каждую ночь дарил мне свою любовь. Вполне вероятно, что этот живот уже зачал ребенка. Если она посмеет замахнуться на меня, я немедленно встану на колени у ворот дворца, чтобы доложить императору: молодая госпожа, дочь наложницы из семьи Фэн осмелилась ударить внука императора. Посмотрим, как император отреагирует на это!

Хань Ши испугалась и быстро кинулась вперед, чтобы оттащить Фэнь Дай, тихо сказав ей:

— Tы не должна. Если бы здесь никого не было, то все было бы в порядке, но ты совершенно не должна причинять ей какой-нибудь вред перед такой большой толпой.

— Почему я не могу? — Фэнь Дай была так зла, что чуть не дымилась. — Она просто наложница. Даже если она родит ребенка, это всего лишь ребенок, который не имеет никакого положения.

Наложница не показала слабости, посмотрев на Фэнь Дай и сказав:

— Будет ли у него какое-либо положение или нет — определят его высочество и его величество. Я прожила семнадцать лет, но это первый раз, когда я услышала, что дочь чиновника высказывает свое мнение по вопросу, касающемуся семьи принца. Ну, юная госпожа, дочь наложницы, разве вы не перешли границы?

Фэнь Дай стиснула зубы и уставилась на нее:

— Я говорю это как вторая принцесса принца Ли!

— О! — наложница пронзительно рассмеялась. — Не говоря уже о том, чего стоит второстепенная принцесса в нашем поместье, даже если их ценность велика, как это связано с вами? Pазве вы уже замужем? Не верьте, что обмен письмами с предложениями — это что-то достойное внимания. Вы даже не утруждаете себя расспросами о том, сколько его высочество принимает каждый год. И после этого вы все еще относитесь к этому как к сокровищу!

Женщина закатила глаза, и Фэнь Дай почувствовала, как вся кровь в ее теле прилила к голове. Еще бы чуть-чуть и ее разорвало бы на части от ярости, так что она изо всех сил попыталась вырваться из рук Хань Ши. Подняв руку, она ударила наложницу по лицу.

На этот раз противница не увернулась. Удар у Фэнь Дай отнюдь не был слаб, когда она сходила с ума. Кроме того служанка и бабушка чувствовали страх, потому что к лучшему или худшему, она все еще была молодой госпожой из поместья премьер-министра. Даже если его высочеству принцу ли не хватало духу рассердить любимую наложницу, то у слуг не было никаких гарантий защиты. Поэтому они просто сделали вид, что как-то препятствуют ее движению, но все же позволили Фэнь Дай ударить наложницу по лицу.

Наложница никогда не думала, что ее ударят. Бросив на нее взгляд своих фениксовых глаз, она подняла руку, чтобы вернуть пощечину; однако в это время снаружи раздался чей-то голос:

— Молодая госпожа какой семьи достаточно смелая, чтобы ударить молодую госпожу из поместья премьер-министра?

Все повернули головы и увидели, как в магазин входит девушка в фиолетовом зимнем плаще со своей служанкой. Ей, казалось, было чуть больше десяти лет, но взгляд ее глаз казался весьма сообразительным.

Фэн Фэнь Дай даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать этот голос. Если это не ее вторая сестра, Фэн Юй Хэн, то кто еще? Но она была полностью согласна с тем, что та только что сказала. Верно, какое право наложница имела бить ее?

— Ты меня слышишь? Что это за штука, наложница? Ты действительно считаешь себя могущественной! — с присутствием Фэн Юй Хэн, уверенность Фэнь Дай возросла. — Ты смеешь пытаться ударить меня?

Эта женщина была довольно умна, не споря с Фэнь Дай. Вместо этого она опустила руку и уставилась на Фэн Юй Хэн, спрашивая:

— Кто вы?

Она не узнала Фэн Юй Хэн, но это не означало, что обычные граждане на улице не узнают ее. Во время снежной бури Фэн Юй Хэн несколько дней подряд у входа в Зал Сотни Трав раздавала горячий чай. Большая часть жителей столицы испытали на себе ее милосердие. Теперь, увидев, что Фэн Юй Хэн пришла сюда, они все встали на колени, говоря в унисон:

— Приветствую окружную принцессу!

Увидев их на коленях, даже бабушка и служанка дворца Ли опустились на колени. Затем служанка потянула наложницу за платье и тихо сказала:

— Это окружная принцесса Цзи Ан. Она была лично удостоена титула его величеством. Она также дочь первой жены имения премьер-министра и будущая официальная августейшая принцесса.

Эти три озвученных титула… За каждым из них стояло весомое содержание.

Наложница была ошеломлена. Первый и последний титулы повергли ее в глубокий шок, но средний титул "дочь первой жены имения премьер-министра" действительно задел ее за живое.

"Дочь первой жены имения премьер-министра" означало, что она была старшей сестрой маленькой девочки. Это не очень хорошо. Ей с большим трудом удалось одержать верх над младшей сестрой, но приехала ее старшая сестра.

Наложница была умна и тоже опустилась на колени, сказав:

— Эта наложница отдает дань уважения окружной принцессе.

— Хм-пф, — Фэн Юй Хэн холодно фыркнула, — ты отдаешь дань уважения вместе с императорским внуком, как может позволить себе принять это окружная принцесса? — она сказала это и двинулась вперед, чтобы якобы помочь ей подняться. Но, дойдя до нее, наклонилась и схватила ее за запястье. В одно мгновение она заставила "четвертую сестру" все понять. Она повернула голову и позвала Фэнь Дай:

— Не волнуйся ни о чем и ударь ее. Твоя вторая сестра — врач. Эта женщина не беременна.

Фэнь Дай, услышав это, сразу стала энергичной, радостно говоря:

— Вторая сестра, это ты сказала мне ударить ее.

— Ох, ее точно необходимо побить.

Увидев кивок Фэн Юй Хэн, Фэнь Дай больше не стала ждать. Подойдя, она ударила наложницу пять или шесть раз.

Хуан Цюань уже двинулась, чтобы задержать наложницу, когда Фэн Юй Хэн говорила это. Фэн Фэнь Дай не встретила сопротивления, когда начала избиение. Только после того, как ее ладони потеряли чувствительность, она остановилась, но не забыла проклясть женщину, сказав:

— Дешевая шлюха!

Никто из граждан не сказал ни слова. Хотя Фэн Фэнь Дай казалась очень высокомерной, но если на самом деле начать разбираться в этом вопросе, то это действительно была всего лишь наложница из дворца Ли.

Ради щенка они напугали чужую лошадь, чуть не травмировав пассажиров, но она все равно пожаловалась на это. Эта женщина — всего лишь наложница, так какое же право она имела в открытую разгуливать по улицам? Кроме того, она — одна из наложниц дворца Ли, так что она еще более бесполезна, чем все остальные.

Окружная принцесса Цзи Ан выговорила ей все правильно!

Все, что сделала окружная принцесса Цзи Ан, — правильно!

Лицо наложницы избивалось Фэнь Дай до тех пор, пока не распухло, а сама она не начала плакать. Рыдая, она спросила:

— Зачем вы меня ударили? Я женщина принца Ли. Какое право вы имеете меня бить?

Фэн Юй Хэн презрительно ухмыльнулась:

— Я достойная окружная принцесса, а ты просто наложница. Какое право ты имеешь задавать мне вопросы? Помни, наложница — это просто наложница. Если ты не наложница императора, конечно; в противном случае ты не имеешь права причинять неприятности молодой госпоже из поместья премьер-министра. Даже если в твоем дворце очень много второстепенных принцесс, было бы лучше, если бы ты четко понимала, что новая всегда имеет преимущество, получая благосклонность супруга. Моя четвертая сестра войдет во дворец после тебя, и ее положение выше твоего. Твоя будущая жизнь зависит от нее. Умные люди не будут делать того, что ты сделала. Кроме того, за ней стоит премьер-министр двора. Как насчет тебя?

Наложница тут же застыла. Вот именно. Неважно насколько бесполезной была позиция второстепенной принцессы дворца Ли, противница все еще обладала поддержкой крупной семьи, но как насчет ее самой? Ее девичья семья просто отказалась от десерта. Какое у нее было право конкурировать с другими?

Эта женщина очень сожалела об этом.

— Иди, — Фэн Юй Хэн махнула рукой, — возвращайся в свой дворец Ли. Если ты не можешь принять это, можешь пойти к своему принцу Ли, чтобы пожаловаться. Там и посмотришь, благосклонен ли он к тебе или благоволит своей будущей второй принцессе.

Получив выговор от Фэн Юй Хэн, наложница больше не обладала прежней уверенностью и мрачно ушла.

Люди, пришедшие посмотреть на столь живое представление, тоже разошлись. Этот фарс стал предметом обсуждения людей за чашкой чая в чайных и в обычных кафе за обедами.

Выиграв эту битву, Фэн Фэнь Дай была очень счастлива. Она даже почувствовала, что на Фэн Юй Хэн очень приятно смотреть.

Но Хань Ши не понимала действий Фэн Юй Хэн. В глубине души она понимала, что Фэн Юй Хэн не любила Фэнь Дай, особенно то, как та продолжала снова и снова себя вести. То, что она не устраивала Фэнь Дай ловушки, чтобы навредить ей, уже было довольно хорошо, но почему она все еще помогает?

— Большое спасибо второй молодой госпоже за столь благополучное разрешение ситуации, — заговорила Хань Ши, чтобы поблагодарить ее. Независимо от сказанного ей все равно нужно было проявить вежливость.

— Спасибо, вторая сестра, — Фэнь Дай заговорила, но ее слова и тон, казалось, не были очень уважительными.

Фэн Юй Хэн вообще не заботило ее отношение. Обернувшись, она вышла, так что Фэнь Дай и Хань Ши последовали за ней. Идя, Фэнь Дай сказала:

— Если бы эта женщина не использовала императорского внука в своем животе, я бы вообще ее не боялась.

— Прекрасно, — Фэн Юй Хэн кивнула, — четвертая сестра — молодая госпожа поместья премьер-министра. Тебе действительно не нужно бояться ее, но... — ее слова снова прервались.

Хань Ши увидела выход из положения и быстро спросила:

— Есть ли у второй молодой госпожи совет?

— Это нельзя считать советом, — сказала она, — я просто хотела напомнить четвертой сестре и наложнице-матери Хань, что, наслаждаясь счастьем, ты должна думать, что счастлива только потому, что получила благосклонность старшей сестры.

Она изрекла это, а затем уехала с Хуан Цюань в карете, которая ждала снаружи, совершенно не важничая.

Фэн Фэнь Дай посмотрела на эту красивую дворцовую карету и не могла не позавидовать Фэн Юй Хэн:

— Просто подожди и увидишь! Рано или поздно настанет день, когда я сяду в этот экипаж. Тогда и посмотрим, кто посмеет противостоять мне!

Хань Ши нахмурилась и быстро затащила Фэнь Дай в их экипаж. Возница, который упал в том инциденте, уже вернулся, и ждал их, сидя на козлах. Видя, что его мастера вернулись в карету, он быстро спросил:

— Куда мы едем?

— Возвращаемся в поместье, — сказала Хань Ши.

Тот кивнул и повернул в сторону поместья Фэн.

— Юная госпожа, не сердитесь. Вторая молодая госпожа права. Независимо от того, насколько высокомерна была эта женщина, она все еще просто наложница. Несмотря ни на что, она не смогла бы победить вас, — Пэй'эр держала Фэнь Дай за руки и утешала ее.

Хань Ши тоже волновалась, успокаивала ее, говоря:

— Вернувшись в поместье, мы объяснимся со старейшей госпожой, эта помолвка должна быть отменена.

Фэнь Дай немедленно пришла в себя. Глядя на Хань Ши, она спросила:

— Отменена? Зачем ее отменять?

Хань Ши замерла:

— Ты в своем гневе все перепутала? Разве ты не слышала, что говорили люди о его высочестве пятом принце? Ты хочешь оказаться в таком аду?

— А что я еще могу сделать, кроме как оказаться в таком аду? — глаза Фэн Фэнь Дай чуть не выскочили из орбит. — Дворец Ли действительно ад, но разве поместье Фэн — это рай? Даже если я не выйду замуж за принца Ли, настанет день, когда мой отец отдаст меня как разменную монету кому-то другому. Фэн Юй Хэн уже говорила это раньше. Я не могу принять решение о своем собственном браке, а ты еще менее способна что-то с этим поделать. Те, кто способен на все, это она, отец и бабушка. Ты считаешь, что мне было бы лучше быть выйти замуж за кого-то другого, чем за его высочество пятого принца?

Хань Ши была совершенно потрясена, но чувствовала, что Фэнь Дай права. Брак девушки всегда решался отцом и главной женой. У семьи Фэн не было главной жены, поэтому дочь первой жены имела право говорить. Короче говоря, независимо от того, кто примет решение, ни одной из них не будет предоставлено права голоса. Вместо того, чтобы быть отданой в качестве разменной монеты в более позднем возрасте кому-то из семьи, которая может быть использована, было бы лучше быть с его высочеством пятым принцем, выразившем некоторые чувства. Но…

— До достижения брачного возраста еще четыре года. Кто знает, что может произойти за это время, — мягко вздохнула Хань Ши. — Ты же тоже слышала. Дворец Ли — это место, где нет недостатка в женщинах, и принц Ли чуть ли не каждую ночь — новобрачный жених. Кто может гарантировать, что он все еще будет помнить тебя через четыре года?

Фэнь Дай скривила губы и улыбнулась:

— Наложница-мать, не волнуйся. Я определенно заставлю его держать меня в своем сердце.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 240. Чрезвычайная ситуация в военном лагере**

Фэнь Дай откинулась на спинку сидения и слегка прикрыла глаза, ей нужно было о многом подумать. Через мгновение она приказала Пэй'эр:

— Kогда мы вернемся в поместье, найди кого-нибудь, чтобы исследовать дворец Ли. Я должна знать обо всем, что связано с ним. Кроме того, расследуй, что именно произошло с белыми xрустальными серьгами. Старшая сестра подарила мне такую вещь и толкнула меня в глубокую яму, известную как дворец Ли, поэтому мы должны использовать эту возможность, чтобы заполнить дыру.

— Что именно ты собираешься сделать? — немного испугалась Xань Ши.

Не дожидаясь ответа Фэнь Дай, Пэй'эр немного задумалась, а затем начала успокаивать Хань Ши:

— Наложница-мать, четвертая молодая госпожа права.

— Что за чушь ты несешь? — Хань Ши злобно ущипнула Пэй'эр, чуть не заставив ее прослезиться от боли.

Фэнь Дай, однако, закатила глаза, тихо сказав:

— Почему ты так торопишься? Почему не позволила Пэй'эр договорить?

— Что хорошего она может сказать? — сердито спросила Хань Ши.

— Наложница-мать! — Пэй'эр чувствовала себя обиженной. — Четвертая молодая госпожа действительно мыслит в правильном направлении! Задумайтесь, в каком поместье нет жен и наложниц? Не говоря уже о том, что это дворец принца, даже мастер нашего поместья — премьер-министр — принял несколько!

Услышав это, Хань Ши пришла в ярость, но не стала выплескивать ее наружу. Bместо этого она стерпела и позволила Пэй'эр продолжить говорить.

Пэй'эр продолжила:

— Принц Ли — это принц, так что для него нормально обладать еще несколькими женщинами. Более того, их всех привезли до того, как он встретил четвертую юную госпожу. Нам нет необходимости злиться. Важно не смотреть на то, что сделал принц Ли, вместо этого мы должны смотреть на то, что он сделает!

— Tы имеешь в виду… — Хань Ши нахмурилась.

— Если четвертая молодая госпожа сможет захватить сердце его высочества принца Ли, разве все эти наложницы не должны будут поклониться молодой госпоже? Что касается других второстепенных принцесс, в любом случае, они не останутся в фаворе. О них можно будет постепенно позаботиться позже. Пока сердце его высочества с нашей юной госпожой, с ней будет и власть.

Хань Ши, наконец, пришла к пониманию ее замысла, но продолжала хмуриться:

— Как ты планируешь захватить сердце такого человека? Сколько лет четвертой молодой госпоже? Возможно, что сердце его высочества пятого принца остынет еще до того, как вы поженитесь во дворце.

— Тогда мы будем скрываться все это время! Было бы неплохо просто убедиться, что он не охладеет, — Пэй'эр посмотрела на Фэн Дай и сказала: — После возвращения в поместье эта слуга немедленно пошлет кого-нибудь разобраться с белым хрусталем. Mы должны хорошенько подумать, чтобы захватить сердце его высочества пятого принца. Пока юная госпожа будет купаться в его благосклонности, никто не посмеет беспокоить нас.

Фэнь Дай ухмыльнулась от уха до уха:

— Верно. Ох, Пэй'эр, как прекрасно, что ты моя личная служанка. Конечно, ты думаешь прямо как я. Изначально мне было любопытно, почему пятый принц интересуется мной, но это действительно связано с этой парой сережек. Это тоже очень хорошо. По крайней мере, это дает нам точку, с которой мы можем начать.

— Это тоже замечательно, — Хань Ши чувствовала, что Фэнь Дай, казалось, повзрослела, ее планы, похоже, становились все более и более грандиозными. Несмотря на то что произошло нечто подобное, она не стала слишком волноваться. Вместо этого ее дочь смогла сразу проанализировать ситуацию и принять решение. Если бы это была она, она определенно не смогла бы этого сделать. — Но я все еще немного беспокоюсь о старшей молодой госпоже. Она подарила эту пару сережек, явно со скрытым намерением причинить тебе вред. Что, если она продолжит строить планы против тебя после твоего возвращения?

— Тогда я тоже разработаю план против нее, и мы увидим, кто окажется умнее! — во взгляде Фэнь Дай появилась суровость. — Фэн Чэнь Юй не более чем разрушенный цветок. Она все еще мечтает стать императрицей? В рот мне ноги! Она даже не смотрит на то, кем стала.

Пэй'эр посоветовала ей:

— Это прекрасно, что четвертая молодая госпожа знает об этом, но такие слова все равно следует говорить осторожно. Кроме того, старшую молодую госпожу не стоит игнорировать. В конце концов, у нее все еще есть поддержка семьи Чэнь, поэтому мы не должны позволить им провернуть какие-нибудь скрытые делишки.

— Правильно, — Хань Ши тоже напомнила ей: — Только после Нового года тебе действительно исполнится одиннадцать лет. Это будет означать до свадьбы еще четыре года. Столь длительная задержка означает неприятности, поэтому нам нужно будет все тщательно обдумать.

— Боюсь ли я долгой задержки, которая приведет к неприятностям? — Фэнь Дай приподняла уголки губ. — Хотя во дворце Ли много женщин, но, думаю, не должно быть много благородных дам. Большинство из них найдены его высочеством среди обычного сброда. Если просто вспомнить высокомерие этой наложницы ранее, станет ясно, что второстепенные принцессы во дворце, скорее всего, не обладают каким-либо положением. К счастью, у меня за спиной стоит поместье премьер-министра. Даже если его высочество пятый принц не ведет себя, как монах, он все равно должен заручиться могущественной поддержкой. Было бы нехорошо забирать свои слова.

— Эта слуга позже отправится исследовать происхождение официальной принцессы Ли, — добавила Пэй'эр. — Узнать это, должно быть, достаточно легко. Как только ее происхождение станет понятным, то мы сможем спланировать дальнейшие действия.

Пока она говорила, Фэнь Дай обратила свое внимание на Хань Ши.

Хань Ши в страхе отвернулась. Она больше всего боялась этого взгляда Фэнь Дай. Каждый раз, когда она так выглядела, это становилось прелюдией к ее ругани.

— Конечно, наложница-мать тоже должна это понимать. Подумай об этом: если я стану дочерью семьи Фэн от первой жены, независимо от ситуации с его высочеством пятым принцем, ему все равно придется уважить поместье премьер-министра, верно? Когда придет время выйти замуж во дворец Ли, кто еще осмелится злоупотреблять своей властью? Так что, наложница-мать, смогу ли я выделиться или нет, будет полностью зависеть от твоего живота!

Рука Фэнь Дай нежно погладила нижнюю часть живота Хань Ши, заставив ту вспотеть от страха.

Ради защиты помолвки с пятым принцем она придумала много способов. С другой стороны, карета Фэн Юй Хэн мчалась к городским воротам, собираясь покинуть столицу. Хуан Цюань сидела рядом с ней. Озадаченная, она спросила:

— Почему вы помогли четвертой молодой госпоже?

— Потому что я внезапно захотела следовать планам этого человека. Принять ошибку и обернуть ее в свою пользу, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— Планам его высочества третьего принца? — Хуан Цюань все еще не понимала. — Но какая польза в том, чтобы делать это так?

— Есть много преимуществ. Просто подожди и увидишь. Они замышляют что-то против меня? Настанет день, когда он поймет, что ему все еще чего-то не хватает, — поверхностная улыбка плавала по лицу Фэн Юй Хэн, утешая и успокаивая тех, кто видел ее.

Хуан Цюань понравилась эта ее уверенность, она не могла не почувствовать себя счастливой. Затем, вспомнив сцену, где ее молодая госпожа снимала кожу со змеи перед третьим принцем, она не могла не хихикнуть:

— Было бы очень интересно увидеть, как его высочество третий принц будет выглядеть, проиграв.

Фэн Юй Хэн, однако, не ответила. Вместо этого она выпрямилась и сама подняла занавес:

— Мы выехали из города?

Возницей оказался Бань Цзоу в бамбуковой шляпе. Увидев высунувшуюся Фэн Юй Хэн, он указал вперед, сказав:

— Смотрите.

Фэн Юй Хэн посмотрела в указанном направлении. Не слишком далеко она увидела еще одну великолепную карету, остановившуюся на дороге. Карета была сделана из палисандра с нефритовыми вставками, даже занавеси были сшиты из очень редкого дымчатого шифона.

Она сразу обрадовалась:

— Разве он не сказал, что будет ждать меня в военном лагере? Почему он здесь? — Фэн Юй Хэн встала на подножке кареты и замахала в сторону другой кареты. Она даже приложила руку ко рту и закричала: — Бай Цзэ! Бай Цзэ!

Человек, стоявший рядом с экипажем, был не кто иной, как Бай Цзэ. Он заметил Фэн Юй Хэн задолго до того, как она начала махать. Теперь, когда девушка закричала, и он увидел ее, стоявшую на подножке кареты, Бай Цзэ немного потерялся в своих мыслях, став рассеянным. На мгновение мужчина вернулся в горы на северо-западе. В то время Фэн Юй Хэн была всего лишь ребенком, обладавшим толикой медицинских знаний. Как он мог подумать, что дикий горный ребенок на самом деле окажется молодой госпожой из поместья премьер-министра? Как можно было подумать, что эта случайная встреча на самом деле будет встречей с будущей официальной принцессой августейшего дворца?

— Мастер! — обрадовался телохранитель и повернулся, чтобы поднять занавес. — Принцесса приехала.

Человеком в карете был Сюань Тянь Мин, который всегда носил фиолетовое. Он все еще сидел в своем инвалидном кресле, но ноги под его уже восстановили некоторую силу. Они уже могли бы даже сделать несколько шагов вперед.

Когда Бай Цзэ посмотрел на ноги Сюань Тянь Мина, его принятие Фэн Юй Хэн стало еще более глубоким. Его высочеству действительно повезло найти божественного врача в жены!

Карета Фэн Юй Хэн очень быстро оказалась рядом. Не дожидаясь, пока экипаж полностью остановится, она спрыгнула вниз и кинулась в сторону Сюань Тянь Мина.

Бань Цзоу сердито стиснул зубы:

— Не торопитесь! Вы не боитесь, расшибиться насмерть?

— Ты что совсем не способен держать язык за зубами? — Хуан Цюань яростно ударила его сзади.

Бань Цзоу только фыркнул, ничего не сказав.

В этот момент Фэн Юй Хэн уже забралась в карету Сюань Тянь Мина. Бай Цзэ громко рассмеялся, махнув Бань Цзоу рукой. Не говоря больше ни слова, он привел карету в движение.

Бань Цзоу и Хуан Цюань последовали за ними, они направлялись в военный лагерь в пригороде столицы.

— В прошлый раз ты сказала что-то о сюрпризе, так что я подумал об этом. Если я скажу тебе, что буду ждать тебя в военном лагере, и тайком приеду сюда, это будет считаться сюрпризом, верно?

Сюань Тянь Мин слегка приласкал голову Фэн Юй Хэн. Глядя на эту девушку, опирающуюся подбородком о его ногу, он подумал, что она немного похожа на маленького питомца. Если бы она могла мирно оставаться рядом вот так, то это тоже было бы неплохо.

К сожалению, Фэн Юй Хэн не та, кто способна быть домашним питомцем. Он только дважды погладил ее по волосам, прежде чем девочка недовольно стряхнула его руку:

— Я не щенок, так почему ты всегда гладишь меня по голове?

Взгляд Сюань Тянь Мина был безмятежным:

— Тогда как насчет других мест?

Фэн Юй Хэн быстро подумала и протянула свою маленькую ручку:

— Возьми ее.

Он помрачнел и ухватился за ладошку. Тихо фыркнув, он больше ничего не сказал.

Широко улыбаясь, она убрала руку, села на пол перед ним и начала осматривать его ноги.

— Восстановление идет хорошо. Кость должна уже полностью зажить, — сказав это, она подняла голову, чтобы посмотреть на него, — через несколько дней, когда я удалю гипс, ты сможешь начать реабилитацию и пытаться ходить немного каждый день.

— Хорошо, — он кивнул, чувствуя себя немного счастливее внутри. — Когда мои ноги заживут, я выведу тебя погулять.

— В самом деле? — глаза Фэн Юй Хэн загорелись. — Смогу ли я пойти, куда захочу?

— Конечно, — мужчина кивнул, — в любом случае мир такой большой.

Она хихикнула, ей очень хотелось сказать ему, что мир действительно очень большой. Он не ограничен лишь четырьмя странами, окружающими Да Шунь. Далеко, на другой стороне океана было еще больше стран. Во многих люди не походили на людей Да Шунь.

Она не могла этого сказать. Было еще много вещей, которые она не могла сказать. Она будет считаться не более чем демоном, а ей бы не хотелось, чтобы в ней видели демона. В эту эпоху было много вещей, которые еще предстояло сделать.

— Мастер! — внезапно раздался крик Бай Цзэ. После этого экипаж внезапно остановился.

Фэн Юй Хэн встала и села рядом с Сюань Тянь Мином. Подняв занавеску, Бай Цзэ всунул голову внутрь и сказал:

— Заместитель генерала Цянь прибыл.

— Хм? — Сюань Тянь Мин был поражен, а затем объяснил Фэн Юй Хэн: — Заместитель генерала Цянь — мой заместитель в военном лагере. Обычно он не покидает его, если только…

— Если только ничего не случилось, — выражение лица Фэн Юй Хэн изменилось. Генерала не было на месте, а теперь заместитель генерала покинул лагерь. Может быть, что-то случилось в лагере?

— Впусти его.

— Слушаюсь.

Бай Цзэ обернулся и очень быстро в карету забрался мужчина средних лет.

Человек был почти восемь футов в высоту, такой рост редко встречался в эту эпоху. Его окружала почти видимая аура смелости. Это было то, к чему Фэн Юй Хэн привыкла. Он ощущался солдатом, который привык сражаться.

Человек не думал, что в карете окажется девушка, и не мог не замереть; однако он быстро отвел взгляд и поприветствовал Сюань Тянь Мина, поспешно сказав:

— Генерал, кое-что случилось в военном лагере.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 241. Мистические рукава**

Bыражение лица Cюань Tянь Мина пoxолодело, он спросил:

— Что случилось?

Заместитель генерала Цянь не ответил, вместо этого повернувшись к Фэн Юй Хэн. Сюань Тянь Мин тут же сказал:

— Это окружная принцесса Цзи Ан.

— Oкружная принцесса Цзи Ан? — этот человек, казалось, был очень удивлен, услышав эту информацию. — Вы действительно окружная принцесса Цзи Ан?

— Да, — Фэн Юй Хэн кивнула.

— Это просто замечательно! — заместитель генерала Цянь несколько раз потер руки, взволнованно и радостно. — Если окружная принцесса Цзи Ань здесь, то солдаты могут быть спасены!

Лицо Фэн Юй Хэн мгновенно закаменело, и она быстро посмотрела в сторону Сюань Тянь Мина. Оба спросили в унисон:

— Есть пациенты?

Заместитель генерала Цянь Ли упал на колени:

— Этот незначительный генерал виновен, пожалуйста, решите вопрос о наказании.

Сюань Тянь Мин холодно сказал:

— Сейчас не время обсуждать наказание. Сначала четко обрисуйте ситуацию.

Только тогда Цянь Ли сказал:

— Этим утром генерал отправил в горы этого незначительного генерала, так что никто из нас не ел в лагере. Только поэтому можно считать, что он избежал катастрофы. Hо когда этот скромный генерал вернулся в лагерь, я заметил солдат, которые только что закончили есть и рухнули на землю. Те из них, которые съели совсем немного, катались по земле, а пострадавшие более серьезно, отключились.

— Сколько всего людей было отравлено? — спросил Сюань Тянь Мин. — Человек, который готовил, захвачен?

— Отравлено восемьдесят или более процентов личного состава, тот, кто готовил... тоже отравлен, — ответил Цянь Ли.

Люди внутри экипажа замолчали. Сюань Тянь Мин сжал кулаки, его гнев хлынул наружу, став почти осязаемым и наполнив собой всю карету.

Фэн Юй Хэн встала и подняла занавеску, сообщая Бай Цзэ:

— Увеличь скорость. Мы должны поспешить в лагерь.

Бай Цзэ слышал разговор внутри кареты и взмахнул кнутом. Даже экипаж позади них, управляемый Бань Цзоу, увеличил свою скорость.

Внутри кареты Сюань Тянь Мин попросил Цянь Ли описать детали отравления.

Цянь Ли задумался на некоторое время, прежде чем сказать:

— Когда этот незначительный генерал вернулся, я увидел группу людей на земле. Некоторые катались по ней, держась за животы, но некоторые потеряли сознание. Увидев эту сцену, я понял, что их отравили. Я бросился вперед, чтобы взглянуть: люди, потерявшие сознание, к счастью, только упали в обморок. Они не переставали дышать, но их лица посинели, и изо рта шла белая пена. Их пальцы не разгибались, сведенные судорогой, и я не знаю, смогут ли они дожить до нашего возвращения. Солдаты, которые не были отравлены, в панике. Некоторые из них даже бросились на кухню, чтобы рассчитаться с поварами, но обнаружили, что они тоже отравлены и лежат рядом с кастрюлями. Из трех врачей в лагере двое отравлены, а один не знает, что делать. Он сказал, что это яд чжэнь (1) и что лекарства нет.

Цянь Ли сказал это, глядя в сторону Фэн Юй Хэн. Он заметил, что та резко выдохнула, услышав о чжэнь.

Его сердце похолодело.

Сюань Тянь Мин слегка поднял голову, ярость заполнила его грудь, но ему некуда было выпустить ее. Врачи в военном лагере находились рядом с ним на поле боя на северо-западе. Их медицинские способности были, возможно, даже выше, чем у императорских врачей дворца. Но теперь двое из них отравлены, а у одного нет решения проблемы. Яд чжэнь действительно так силен?

— Чжэнь — это разновидность птицы, — слабо произнесла Фэн Юй Хэн спустя долгое время: — Я изначально думала, что этот вид птиц просто миф, кочующий по истории, но не думала, что эта эпоха действительно будет иметь что-то вроде чжэнь.

— Хэн Хэн, — Сюань Тянь Мин повернулся, чтобы посмотреть на нее, — ты можешь что-нибудь сделать?

Фэн Юй Хэн не ответила, но спросила:

— Сколько людей в лагере?

— Во всем лагере тридцать тысяч, — ответил Цянь Ли.

Сюань Тянь Мин также сказал:

— Это все люди, которых я привез с битвы на северо-западе. Часть осталась там, чтобы поддерживать мир. Эти тридцать тысяч вернулись со мной и разбили лагерь в пригороде столицы.

— Тридцать тысяч... — даже на лице Фэн Юй Хэн отразилось отчаяние. — Сколько было отравлено?

— По крайней мере, двадцать тысяч или больше.

— Слишком много людей, — нахмурилась она. Даже если не говорить об этой эпохе, если бы она находилась в современной ей больнице двадцать первого века, врачей не хватило бы, чтобы в одночасье вместить двадцать тысяч пациентов.

— Неужели ничего нельзя сделать? — тон Сюань Тянь Мина стал мрачным. — Хэн Хэн! — он почти умоляюще воззвал к ней.

Фэн Юй Хэн подошла и взяла его за руку, объясняя:

— Есть кое-что, что можно сделать, но людей слишком много. Я одна, и я не смогу спасти их всех.

— Тогда этот скромный генерал отправится за врачами из города в военный лагерь, — Цянь Ли немедленно взял себя в руки, услышав, что можно что-то сделать.

Но Фэн Юй Хэн очень быстро охладила его пыл:

— Нет никакого смысла. Они не знают, как.

Сюань Тянь Мин слегка прикрыл глаза. Возможно, Цянь Ли не понимал, но он мог понять немного. Фэн Юй Хэн сказала, что другие не знали, это значит, что они действительно этого не знали. Он однажды наблюдал, как Фэн Юй Хэн лечит болезнь принцессы Сян. Странные вещи и мистические методы, которые он никогда раньше не видел.

Но сейчас…

— Давайте сначала доберемся до лагеря, посмотрим на ситуацию, — она слегка вздохнула и подтвердила свои мысли о подготовке большего числа врачей.

Две кареты поспешно помчались к военному лагерю. Когда они, наконец, начали восхождение на гору, Сюань Тянь Мин нес Фэн Юй Хэн с использование цингуна. Только когда они прибыли в военный лагерь, те, кто не был отравлен, вздохнули с облегчением.

Все собрались вокруг Сюань Тянь Мина, чтобы отдать честь, и один из них сказал:

— Генерал, быстро подойдите и взгляните. Большое количество людей уже... почти не в состоянии держаться.

Сердце Сюань Тянь Мина сжалось. Не в силах больше ни о чем беспокоиться, он на своем инвалидном кресле полетел в лагерь.

Фэн Юй Хэн последовала за ним и очень быстро увидела разруху в военном лагере.

Как и сказал Цянь Ли, некоторые люди лежали без сознания, некоторые все еще были в сознании, но их тела извивались на земле. Их лица посинели, а изо рта шла белая пена.

Цянь Ли сказал Фэн Юй Хэн:

— Ситуация намного хуже, чем когда я уезжал. Боюсь, что они не продержатся долго, если мы еще немного промедлим.

Некоторые солдаты уже начали вытирать слезы. Чувства, рождавшиеся на поле боя, были совсем другими. Как солдаты, они могут умереть за свою страну и окрасить кровью приграничные земли, но не слишком ли неприятно умирать от отравления в собственном военном лагере?

— Готовь палатку для меня, быстро! — Фэн Юй Хэн больше ничего не спрашивала, просто громко отдала приказ.

Цянь Ли оживился и громко сказал:

— Слушаюсь! — затем он приказал своим подчиненным: — Быстрее! Готовьте палатку!

Солдат быстро убежал выполнять поручение, но некоторые из оставшихся ощущали любопытство. Зачем Цянь Ли слушать слова маленького ребенка?

— Это окружная принцесса Цзи Ан! — Цянь Ли, естественно, понял, о чем думали его товарищи, поэтому быстро представил ее: — По слухам, она еще более удивительна, чем божественный Яо Сянь, доктор, вторая молодая госпожа семьи Фэн. Она также будущая принцесса нашего генерала.

Услышав это, все солдаты обрадовались. Окружная принцесса Цзи Ан стала довольно известной после прошедшей зимней катастрофы. Кроме того, слава божественного доктора Яо Сяня, на которого можно было положиться… Теперь, когда весь военный лагерь столкнулся с чрезвычайной ситуацией, все ясно понимали, что значит появление божественного врача.

Так кто-то из солдат опустился на колени. С горячими слезами на глазах он сказал:

— Мы просим окружную принцессу спасти наших товарищей.

Остальные тоже начали опускаться на колени, даже Цянь Ли не был исключением. Девушка услышала, как они в унисон сказали:

— Мы просим окружную принцессу спасти наших товарищей! Мы умоляем окружную принцессу спасти наших товарищей!

Фэн Юй Хэн чувствовала, что эта ситуация слишком шокирующа. Она столько лет практиковала и видела, как пациенты становились на колени после того, как она вылечивала их, но это был первый раз, когда так много людей преклоняли колени и говорили то же самое.

Она подняла голову и посмотрела в сторону Сюань Тянь Мина, но увидела, что он тоже смотрел на нее. Их глаза встретились, и она также увидела в его взгляде то же самое желание спасти своих товарищей.

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула и кивнула Сюань Тянь Мину. Затем она посмотрела на коленопреклоненных солдат перед собой и, наконец, громким голосом сказала:

— Я сделаю все возможное!

В это время вернулся солдат, который побежал готовить палатку. Во время бега он громко крикнул:

— Палатка подготовлена!

Цянь Ли первым встал и спросил Фэн Юй Хэн:

— Что еще нужно окружной принцессе, чтобы мы помогли подготовиться?

— Позовите врача, который не был отравлен, пусть ждет меня в палатке, — больше не останавливаясь, чтобы поговорить с кем-либо еще, Фэн Юй Хэн кинулась к центру военного лагеря. Идя, она проверяла состояние отравленных.

Бай Цзэ толкал кресло Сюань Тянь Мина так, чтобы оставаться подле нее. Бань Цзоу и Хуан Цюань тоже шли рядом, а Цянь Ли — за ней.

Проверив не менее трех десятков человек, она сказала:

— Невозможно определить, яд ли это чжэнь или что-то другое, но яд по своей токсичности относится к чрезвычайно редким. Я не могу гарантировать, что все будут спасены. Могу только сказать, что сделаю все возможное, — произнеся это, она глянула на Цянь Ли: — Пусть кто-нибудь приготовит воду. Солдаты, которые не отравлены, должны подождать у моей палатки.

— Этот слуга будет повиноваться! — громко и быстро ответил Цянь Ли и убежал.

Затем Фэн Юй Хэн посмотрел в сторону Хуан Цюань, Бань Цзоу и Бай Цзэ:

— Людей недостаточно, так что вам тоже нужно будет помочь.

Бай Цзэ кивнул:

— Принцесса, не волнуйтесь. Мы слуги, безусловно, сделаем все возможное.

— Что я могу сделать, чтобы помочь? — Сюань Тянь Мин взял на себя инициативу спросить, выражение его лица больше не сочилось ленью.

Фэн Юй Хэн немного задумалась и сказала:

— Ты пойдешь и поможешь мне разобраться с лекарством в палатке.

Она говорила это, идя к палатке. Только дойдя до нее, она увидела доктора, которому было около пятидесяти лет. Увидев ее, доктор несколько раз сказал, опустившись на колени:

— Этот смиренный приветствует окружную принцессу!

Фэн Юй Хэн быстро помогла ему:

— Что это за ситуация? У нас есть время для такой вежливости? Доктор, быстро следуйте за мной в палатку. Мне нужна ваша помощь.

Кивнув несколько раз, старый доктор последовал за Фэн Юй Хэн в палатку, говоря:

— Этот скромный ранее ходил проводить медицинские осмотры с императорским врачом Яо, Яо Сянем. Я очень им восхищался.

Теперь она поняла, почему он был так тронут, увидев ее. Он был старым знакомым семьи Яо.

Но разве у них было время поговорить о прошлом? Сразу после того, как трое вошли в палатку вместе, она сказала доктору:

— Я не знаю, как этот старый господин определил, что это был яд чжэнь, но это не важно. Важно то, как мы собираемся вывести его. У меня действительно есть самый быстрый способ вылечить солдат, но я единственная знаю, как это сделать, и я не могу спасти двадцать тысяч человек. Есть еще один метод, который может быть использован для решения этой чрезвычайной ситуации, — вызвать рвоту.

— Вызвать рвоту? — врач кивнул, явно понимая причины слов Фэн Юй Хэн, но у него были свои заботы: — Этот скромный тоже думал об этом методе, но слишком хлопотно создавать лекарство, способное вызвать рвоту. Во-вторых, у нас нет никаких лечебных трав. Самое главное, что большинство людей уже лишились сознания, поэтому нет возможности накормить их лекарством.

Фэн Юй Хэн спокойно произнесла:

— У меня есть лекарство, так что нет необходимости делать его, но мне понадобится примерно пять минут, чтобы подготовить его. Что касается тех, кто полностью потерял сознание, то это нормально. Мы можем использовать иглы, — больше она ничего не объяснила, только сказала доктору: — Сначала выйди на улицу и позови людей, чтобы отделить тех, кто потерял сознание, от тех, кто еще может принимать лекарства. Я присоединюсь в ближайшее время.

Доктор круглый год находился с армией, поэтому привык относиться к приказам как к абсолютным, как и другие солдаты. Он не задал никаких других вопросов и сделал все, что Фэн Юй Хэн сказала ему сделать. Получив приказ, он немедленно покинул палатку.

Видя, что в палатке остался только Сюань Тянь Мин, она подошла и сказала серьезным тоном:

— Сюань Тянь Мин, мне нужно, чтобы ты кое-что пообещал.

— Говори, — он кивнул.

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула. Она приняла это решение, поэтому сказала ему:

— Через некоторое время, независимо от того, насколько странными будут мои действия, ничего не спрашивай об этом, ладно?

Сюань Тянь Мин даже не подумал об этом, прежде чем согласиться:

— Да, — с ней он уже научился ничего не спрашивать, — я знаю, что ты обязательно вытащишь что-то странное из рукава. Не волнуйся, я только посмотрю и не буду спрашивать.

Фэн Юй Хэн шлепнула себя по лбу… ее рукав... очень хорошо. Ее рукав действительно был мистическим рукавом.

Видя, что он согласился, она не стала больше ждать. Положив правую руку на левое запястье, она отправила сознание в свое пространство и быстро начала копаться в нем. Очень быстро девушка собрала все вызывающие рвоту лекарства вместе. У нее не было времени, чтобы удалить упаковку, она просто забрала все это.

Сюань Тянь Мин наблюдал, как она вынимала из рукава стопку за стопкой маленьких коробочек и бутылочек. Предметы были сложены так, что казались небольшой горой, доходя ей до талии.

Он действительно был неспособен сдерживаться и сказал:

— Если у тебя есть такие способности, то положи все это обратно в рукав, так чтобы я видел.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Чжэнь-няо или птица чжэнь — ядовитая птица в китайской мифологии. Упоминается во многих мифах, летописях и поэзии. В "Шань хай цзине" описывается подобной орлу, а в качестве мест обитания упоминаются три горы в Южном Китае.

В комментариях Го Пу к "Шань хай цзину", говорится, что эта птица имеет фиолетовый живот, зелёные кончики перьев, длинную шею и алый клюв. А свои ядовитые свойства приобретает, вследствие поедания ядовитых голов гадюки. Самца чжэнь-няо называют хуэй-ян, что значит "вращающий солнце", а самку называют инь-юнь, что значит "гармония инь". Несколько иное описание чжэнь-няо приводится в сунском словаре "Пия", где тот представлен как тёмно-фиолетовый гусь, имеющий медно-красный клюв длиною 7—8 цунь (около 26—29 см).

Гравюра, изображающая чжэнь-няо также включена в "Саньцай Тухуэй". В исторических записях древней китайской литературы, чжэнь, как правило, появляется в форме идиомы "Пить чжэнь (яд), чтобы утолить жажду" или при сравнении чжэнь-ду с отравлением аконитом. Такие упоминания имеются в "Биографии Хуань-гуна" из анналов "Весны и осени" и "Биографии Хо Сюя" из книги "Хоу Ханьшу". Идиома обычно используется, охарактеризовать человека, который извлекает выгоду в настоящее время, но не задумывается о возможных тяжёлых последствиях, к каковым могут привести его действия.

В китайских хрониках есть ряд упоминаний об отравлениях чжэнь-ду, о неудачных и успешных убийствах с его применением, а потому "чжэнь" в конечном счёте стал метафорой для любого типа отравления вообще, когда было не вполне ясно, использовался в данном случае яд птицы чжэнь, или нет. Различные агиографические источники утверждают, что Ван Чуи, ученик Ван Чунъяна имел иммунитет к яду и выжил после употребления напитка, содержащей яд из птицы чжэнь.

В японской исторической эпопее "Тайхэйки", Асикага Такаудзи и его брат Асикага Тадаёси заставили принца Моринагу принять чжэнь-ду (или "тин доку", как он известен, в Японии). Тадаёси позже сам был схвачен и отравлен чжэнем.

Чжэнь-няо в дикой природе последний раз видели во времена правления династии Сун, когда много занимающихся сельским хозяйством ханьцев переезжали в Гуандун и Гуанси. Китайские орнитологи предполагают, что, если чжэнь существовал, то был подобен птице-секретарь или хохлатому орлу-змеееду (обитающему в Южном Китае) — птиц, которые приобретают токсичность от поедания ядовитых змей, подобно тому, как лягушки-древолазы производят яд, глотая ядовитых насекомых. Как следствие, в некоторых современных иллюстрированных книгах, для изображения чжэнь-няо использовали внешний вид этих двух птиц.

Тем не менее на протяжении большей части новейшей истории зоологи не знали ни одной ядовитой птицы и предполагалось, что чжэнь-няо не более, чем сказочное изобретение ума. Но в 1992 году в журнале "Science" была опубликована статья, с сообщением, что у вида двуцветная дроздовая мухоловка имеются ядовитые перья. С тех пор было найдено несколько других видов столь же ядовитых птиц. В Китае по этому поводу опубликована статья, поднимающая вопрос, о том, могла ли птица чжэнь реально существовать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 242. Будущая жена слишком смелая**

Ее лоб пpочертили глубокие морщины:

— Медицину нельзя считать многооборотным благом, — сказав это, она закатила глаза: — Ты обещал, что не будешь спрашивать.

— Я ничего не спрашивал, — он говорил так, как будто это было естественно, — я просто выражал свои чувства. У моей жены есть такие способности, а у меня даже нет шанса быть счастливым. В следующий раз ты сможешь достать для меня кучу банкнот.

Cюань Тянь Мин, казалось, говорил небрежно, но Фэн Юй Хэн знала, что это просто попытка уменьшить давление ситуации.

Жизни солдат под его командованием были столь же ценны, как и его жизнь, жизнь генерала. Две трети армии пострадали, как он мог не беспокоиться?

— Хорошо, — она больше не говорила об этом и помаxала Сюань Тянь Мину: — Иди сюда, — видя, как он передвигает свое инвалидное кресло, она сказала: — Делай, как я, и открывай все эти коробки. Собери все таблетки внутри упаковки. Также кидай все таблетки внутрь этих бутылок. Раздели их на группы по десять и заверни в бумагу. После доставь их солдатам, которые были отравлены и находятся в сознании, и заставь их проглотить их.

Сюань Тянь Мин кивнул и немедленно начал работать.

Фэн Юй Хэн некоторое время щупала свой рукав, и Сюань Тянь Мин щелкнул языком, когда увидел, как девушка вытаскивает оттуда иглы и трубки.

Люди, которые все еще находились в сознании, могли проглотить лекарство, но рвоту у тех, кто упал в обморок, можно было вызвать только путем инъекции. Больше всего Фэн Юй Хэн боялась этого. Слишком много людей, которые потеряли сознание, примерно пятнадцать тысяч. Если бы ей пришлось сделать каждому из них укол, сколько бы времени это заняло?

К счастью, ее пространство имело способность к самовосстановлению. У нее не будет проблем с нехваткой припасов. Oна начала думать, что если обучит старого доктора делать внутримышечную инъекцию, этого будет достаточно?

— Hайди мне надежных людей, — у нее действительно не было выбора, она могла только попросить Сюань Тянь Мина о помощи: — Просто я не буду работать в одиночку достаточно быстро. Мне нужно быстро научить делать эти уколы, чтобы они мне в этом помогли.

Сюань Тянь Мин подумал и сказал:

— Было бы лучше, если бы Хуан Цюань, Бай Цзэ и Бань Цзоу выучились этому. Во-первых, они определенно надежны, а во-вторых, определенно должны уметь быстро учиться.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн тоже так думала. Люди, с которыми она знакома, были лучшими, они не будут слишком удивлены тем, что узнают.

Фэн Юй Хэн подумала об этом и снова полезла в рукав.

После этого Сюань Тянь Мин увидел что-то, что потрясло все его мировоззрение, потому что Фэн Юй Хэн очень неловко вытащила очень большую... задницу из ее рукава!

Если бы он не сидел в своем инвалидном кресле, то действительно хотел бы сойти с ума!

Он на самом деле до смерти хотел ударить эту чертову девушку!

— Что это за штука?

— Хе-хе! — Фэн Юй Хэн посмотрела на него и захихикала, говоря: — Задница, — сказав это, она похлопала этот предмет пару раз, в результате чего Сюань Тянь Мину страшно захотелось отшлепать ее.

— Что это такое? — он чувствовал, что его жизнь под угрозой. Что за жену он нашел?

— Это всего лишь задница! — Фэн Юй-Хэн ткнула эту вещь пару раз, продолжая: — Но она ненастоящая. Всего лишь модель. Мне нужно использовать ее, чтобы научить Хуан Цюань и остальных, как делать солдатам внутримышечные инъекции.

Сюань Тянь Мин не мог понять, что означают слова "внутримышечные инъекции", но он понял другую часть:

— Ты хочешь сказать, что людям снаружи нужно ввести иглы в это место?

— Правильно, — Фэн Юй Хэн кивнула.

Он потерял дар речи.

— Разве ты не можешь не быть таким феодалом?

— Хм? Что ты сказала? — он не понимал, что значит "феодал".

Фэн Юй Хэн объяснила ему:

— Я имела в виду, что твой образ мышления не может быть слишком ограниченным. Я врач, и мой долг — лечить болезни. Независимо от того, мужчина или женщина, они все одинаковы для меня. В моих глазах есть только пациент. Когда доктор лечит пациентов, он не делает различия между мужчинами и женщинами. Независимо от того, какая область или какой орган, то, на что я смотрю, это болезнь, а не человек.

Она заговорила очень решительно, заставив Сюань Тянь Мина немного пошевелиться. Действительно врачи для дочерей дворца тоже были мужчинами, и не было ничего неуместного, когда рожали наложницы императора. Если это было чем-то, что могли принять даже эти старики, то почему он не мог принять это?

Думая об этом, Сюань Тянь Мин больше не отказывался. Вместо этого он посмотрел на руку, которая держала задницу, а затем невольно отвел взгляд. Он думал только о том, что на эту жену нельзя смотреть нормально. Он определенно должен был все больше и больше привыкать к ней.

Хуан Цюань, Бай Цзэ и Бань Цзоу были очень срочно вызваны внутрь. Фэн Юй Хэн собрала их вместе и начала быстро учить методу выполнения внутримышечной инъекции.

К счастью, те не считались клинической медициной. Хотя они являлись простыми обывателями, к счастью, они были достаточно умны. A еще они изучили боевые искусства, которые дали им четкое понимание строения человеческого тела. Это было особенно полезно, когда Фэн Юй Хэн дала им альтернативное объяснение, которое позволило им еще лучше все это понять:

— Просто рассматривайте их как новый тип скрытого оружия. Я научу вас, как им пользоваться. Узнав, как использовать его, пойдете вредить людям!

Сюань Тянь Мин не мог продолжать слушать, увеличивая темп, с которым открывал коробки с лекарствами. Очень быстро он открыл большинство.

— Хэн Хэн, сколько таблеток должен принять каждый человек? — спросил он, — Я пошлю те, которые уже открыл.

Фэн Юй Хэн даже не обернулась, чтобы ответить:

— Две таблетки на человека.

Он кивнул и повернулся в кресле-каталке, вынося таблетки из палатки.

После того как Фэн Юй Хэн прочитала лекцию и несколько раз продемонстрировала необходимое, она определила, что эти трое уже способны выполнять простые внутримышечные инъекции, и, наконец, вздохнула с облегчением.

Затем она достала кучу шприцов и йода. Разделив стопку на четыре части, она дала каждому по одной и оставила одну себе. Затем сказала:

— Пойдем, приступим к работе!

Как только эти слова были произнесены, полог палатки внезапно откинули, и Сюань Тянь Мин крикнул снаружи:

— Быстро выходи, что-то не так с лекарством!

Фэн Юй Хэн воскликнула:

— Это невозможно! — и мгновенно вылетела наружу.

Снаружи царил хаос, солдаты, раздававшие лекарства, осматривали тех, кому их давали. Они обнаружили, что те, кто не потерял сознание от яда, таинственным образом стали казаться еще более отравленными после приема лекарства. Один за другим они впадали в глубокий сон. Их лица стали еще более синими и фиолетовыми, наполняя сердца людей ужасом.

— Что происходит? — какой-то солдат заплакал. Обнимая одного из потерявших сознание после приема лекарства, он закричал: — Брат! Брат, проснись!

Все солдаты перевели свои взгляды в сторону Фэн Юй Хэн. Хотя никто не сказал ни слова, их взгляды были явно полны подозрений.

Фэн Юй Хэн тоже была смущена. Все, что она дала им, было лекарством от рвоты, так как симптомы отравления смогли стать еще более серьезными?

Она опустилась на колени и проверила пульс произвольного солдата.

Ошибки не было, симптомы ухудшились. С ее лекарством определенно все в порядке, а это означало, что проблема либо заключалась в солдатах, которые давали лекарство, либо…

Внезапно она обратила свое внимание на миску с чистой водой:

— Проблема в воде, — она протянула руку, схватила ее, поднесла к носу. Понюхав жидкость, она стала еще более уверенной: — Эта вода отравлена.

Цянь Ли был поражен и тут же вспомнил:

— Правильно! Даже человек, который готовил еду, отравлен, а это значит, что это не он использовал яд. Должно быть, отравили именно колодец.

Солдаты внезапно осознали. Ну, конечно же, окружная принцесса Цзи Ан пришла, чтобы спасти их, так как она могла причинить им вред? Если проблема и была, то она заключалась бы в воде, которую использовали для того чтобы запить лекарства.

Фэн Юй Хэн подняла голову и посмотрела в небо. Пока все задавались вопросом, на что она смотрела, она потянулась к какому-то солдату:

— Дай мне лук с твоей спины.

Солдат был на мгновение ошеломлен, но все же вытащил лук и отдал его Фэн Юй Хэн.

Затем они увидели, как она натягивает тетиву лука и целится в небо. Не целясь слишком сильно, она внезапно спустила стрелу.

В мгновение ока с неба упал белый голубь. Стрела пронзила его крыло, но не повредила тело.

Сюань Тянь Мин сразу понял ее мысли и внезапно поднялся в воздух прямо перед тем, как голубь упал на землю. Поймав белого голубя, он не дал птице погибнуть от удара о землю.

Фэн Юй Хэн держала миску с водой в руках, а Сюань Тянь Мин наклонил белого голубя к воде. Тот сделал два глотка, прежде чем его тело стало синим. Сразу после этого его голова запрокинулась, и птица умерла.

Все, кто видел это, резко выдохнули. Проблема действительно была в воде.

Цянь Ли сжал кулаки и задохнулся от гнева:

— В военном лагере в общей сложности шесть колодцев. Они могли быть отравлены?

— Должно быть именно так, — Фэн Юй Хэн кивнула, — не было никакой необходимости для человека, который совершил этот поступок, играть с удачей. С тех пор как они начали действовать, они, должно быть, отравили все шесть колодцев, — она больше не ждала и сказала Хуан Цюань и остальным: — Быстро, начинайте инъекции, — в то же время, она приказала Цянь Ли: — Идите, возьмите воду из реки. По дороге сюда я видела реку вдоль горной тропинки. Вода там циркулирует, поэтому никаких проблем не будет. Принеси речную воду и продолжай давать лекарства тем, кто может их проглотить. Это лекарство, вызывающее рвоту, то же самое, что и в иглах. Как только их используют, людей быстро начнет тошнить. Найди тех, которые займутся уборкой, — она отдавала приказы, приступая к работе.

Таким образом, солдаты увидели сцену, на которую было "невыносимо смотреть", поскольку окружная принцесса Цзи Ан первой начала снимать с людей штаны, что более важно, это были мужские штаны.

Сюань Тянь Мин, однако, никак на это не реагировал. Вместо этого он сотрудничал с Фэн Юй Хэн и начал приказывать своим подчиненным:

— Ребята, половина из вас позаботится о тех, кто получил инъекции. Другая поможет со снятием штанов.

Видя, что иглу нужно вводить в зад, они поняли все и кинулись выполнять, они собирались помочь всем, чем могли.

Но даже если было большое количество помощников, группа из четырех человек вместе с Фэн Юй Хэн постепенно начала чувствовать, что их тела устают.

Это было десять тысяч человек. Она почти чувствовала, что больше не сможет ни разу поднять руки.

Шприцы должны быть одноразовыми. У нее не было способа избежать внимания слишком многих людей, поэтому она могла только сказать Хуан Цюань и ее группе окружить ее, когда она вытащила еще больше шприцов из своего пространства.

Хуан Цюань терпела и не спрашивала, Бань Цзоу только ухмыльнулся. Бай Цзэ, однако, закатил глаза и сказал:

— Я уже знал, что вы странная с того раза в горах на северо-западе.

После каждой инъекции и после каждой проглоченной таблетки солдат начинало рвать, а другие начали убирать последствия. Постепенно запах в военном лагере стал ужасным. Фэн Юй Хэн не смогла вытерпеть и решила вытащить медицинскую маску, чтобы скрыть лицо. Четыре человека продолжали делать инъекции до середины ночи. Бань Цзоу так устал, что больше не мог поднимать руки, но они, наконец, закончили делать последнюю инъекцию.

Четверо упали на землю, устав так, что больше не могли двигаться.

Сюань Тянь Мин с любовью поднял ее, а Цянь Ли попросил солдат поддержать остальных троих. Изначально он хотел дать ей отдохнуть, но Фэн Юй Хэн сказала:

— Инъекция содержала апоморфин (1), но она только вызывала рвоту. У него нет способности выводить яд, — она прислонилась к инвалидному креслу Сюань Тянь Мина и беспомощно продолжила: — На самом деле лучший способ решения проблемы — промывание желудка. Я бы справилась с десятью тысячами или чуть больше, но если бы вы хотели, чтобы я сделала это для двадцати тысяч или больше… Даже если бы я умерла от истощения, я не смогла бы. Да даже если бы я могла справиться с этим, то солдаты не смогли бы ждать так долго.

В это время подошел старый доктор, и Фэн Юй Хэн махнула ему рукой:

— Старый господин, это не яд чжэнь.

...................\_\_\_

1. Апоморфи́н — полусинтетический алкалоид, получаемый из морфина при воздействии на него хлороводородной кислотой. При этом удаляется характерный для алкалоидов морфина кислородный мостик и в результате молекулярной перегруппировки образуется новое четырехциклическое соединение.

Применяется при хроническом алкоголизме (все стадии) и необходимости быстрого удаления из желудка ядовитых веществ и недоброкачественных продуктов питания (при невозможности проведения промывания желудка).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 243. Неожиданное признание**

— Это не так? — cтарый доктор был ошеломлен: — Но этот смиренный практикует медицину в течение многих лет, у этих людей симптомы были очень похожи на те, что возникают при отравлении чжэнем!

Фэн Юй Хэн криво улыбнулась:

— Чжэнь — птица редкого и ненормального типа. Раньше до меня доходили о ней только слухи, но я никогда не видела ее. Что касается яда чжэнь, то это то, что является еще большими слухами. На что именно похож этот яд, и кто может сказать наверняка? Более того, если данные верны, то яд чжэнь чрезвычайно ядовит, так как он может дать нам так много времени, чтобы спасти их? Как только человек вступает с ним в контакт, он умирает.

Cтарый доктор тоже начал размышлять, услышав это. Подумав, он пришел к пониманию. Так называемый яд чжэнь — всего лишь слух. Oн прожил полжизни, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь приносил бутылку яда чжэнь.

Но было еще что-то, что озадачило его:

— Если это не яд чжэнь, то что это могло быть?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Я тоже не знаю. Я не слишком много изучала яды, — даже если бы она досконально изучила их, то что бы смогла сделать? Когда людям древней эпохи было скучно, они радостно возились с такими вещами. Большую часть времени они смешивали разные яды. Некоторые из растений, которые использовались, больше не существовали в более поздние эпохи. Разве она могла понять их все? — Но не имеет значения, что это такое, потому что, если я должна решить эту ситуацию, то знаю только несколько способов борьбы с ядом.

Она более или менее пришла в себя, поэтому слезла с колен Сюань Тянь Mина, а затем приказала Цянь Ли:

— Bозьми людей, чтобы осмотреться. Все еще могут быть люди, которые отравлены сильнее остальных и не очнулись даже после рвоты. Принесите этих людей ко входу в мою палатку.

— Слушаюсь, — Цянь Ли повиновался и ушел с группой людей.

Доктор спросил Фэн Юй Хэн:

— Что насчет остальных? Это выведет токсины?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Просто этого недостаточно, чтобы очистить оставшийся яд. Через некоторое время я приготовлю другое лекарство. Вам, ребята, нужно сходить за речной водой. Только после приема лекарства мы сможем чувствовать себя спокойно. Все, что останется — это наблюдение. Как только у кого-то случится рецидив, приходи и найди меня.

Закончив говорить, она подтолкнула Сюань Тянь Мина к своей палатке. Группа из преданных Хуан Цюань и остальных также последовала за ними. Получив на этот раз опыт по внутримышечным инъекциям, они уже думали, что являются незаменимыми помощниками Фэн Юй Хэн. Даже Бань Цзоу был очень заинтересован в использовании этого нового скрытого оружия.

Вернувшись в палатку, она снова стала забирать вещи из рукава.

Сюань Тянь Мин приказал остальным трем отвернуться, так как Фэн Юй Хэн вытащила еще больше вещей, чем сделала ранее. Кроме того, она продолжала вытаскивать вещи, пока они почти не утонули в коробках с лекарствами. Только тогда она остановилась.

В аптеке было столько лекарств. Беспомощно глядя на всю эту груду, она знала, что их определенно не хватит на двадцать тысяч солдат. К счастью, как только солдат проглотит лекарство, аптека автоматически пополнит его запасы. До тех пор пока она постоянно использовала их, все было бы хорошо.

Но... Фэн Юй Хэн чувствовала, что пара глаз Сюань Тянь Мина, не скрытых золотой маской, смотрели на нее как на какого-то монстра. Не говоря уже о древних людях, даже если бы она сделала это перед людьми из двадцать первого века, они бы относились к ней как к маленькой белой лабораторной мыши, верно?

Все восхищались карманом Дораэмона, но если бы Дораэмон действительно внезапно появился рядом с кем-нибудь, то смог ли бы он мирно сосуществовать со всеми, как в аниме?

— Не думай о пустяках, — Сюань Тянь Мин мог видеть рассеянность на лице девушки. Даже просто чуть-чуть подумав, он смог догадаться, о чем она размышляла: — Ты спасла всех солдат из лагеря, поэтому ты их благодетель. Ты — мой благодетель. Хэн Хэн, ты будешь жить со мной всю жизнь. Независимо от того, какая ты, я буду хотеть тебя.

Она была подавлена испытанными эмоциями и опустила голову. Пряча голову за какими-то коробками, она не хотела, чтобы он видел, как ее глаза становятся слегка красными.

К счастью, повернувшись спиной к этой сцене, Бань Цзоу своевременно сказал:

— Вы готовы?

Только тогда Фэн Юй Хэн смогла что-то сказать:

— Дело сделано, все готово, — увидев, как эти трое разворачиваются, она сказала: — Вы, ребята, пойдете и раздадите эти лекарства. Каждому человеку нужно принять две таблетки и запить их водой. После того как вы их раздадите, вернитесь сюда за добавкой.

Каждый из этих троих унес свою долю. Фэн Юй Хэн подождала некоторое время. Оценив, что большее количество людей уже проглотили лекарства, она продолжала вытаскивать из рукава следующую порцию.

И в это время солдат, которые были отравлены более серьезно, выложили на земле в ряд возле палатки. Когда она вышла, чтобы взглянуть, то почувствовала, что ее голова снова распухает.

После внутримышечной инъекции, вызвавшей рвоту, было еще несколько сотен солдат, которые не проснулись. Этого было действительно достаточно, чтобы вызвать у всех головную боль.

Она ничего не могла сделать. Только лично позаботиться о приготовлении настоев для этих солдат. Что касается самих настоев, то они были товарами, специально используемыми для борьбы с различными заболеваниями, взятыми у военных. Даже в двадцать первом веке они не были бы проданы общественности, а использовались только для военных.

После этих беспорядков они работали до полудня следующего дня. Теперь, когда все солдаты очнулись, Фэн Юй Хэн посоветовала Цянь Ли давать солдатам лекарства раз в два часа, и каждый раз они должны были принимать по две таблетки. Так продолжалось до полного выздоровления.

Сюань Тянь Мин со своей стороны приказал всем пойти позавтракать рядом с рекой, где можно было бы использовать речную воду. Шесть колодцев в лагере были опечатаны и больше не использовались.

Наконец, найдя возможность отдохнуть, Фэн Юй Хэн спала два дня и две ночи. Она также страдала от диких снов в течение этого времени. Ей снилось все то время, что она провела с военными в двадцать первом веке, и то, что она провела в военном лагере здесь, в стране Да Шунь. Какое-то время ей снилась маленькая квартирка, которую она купила, а потом — вся скрытая и открытая борьба в поместье Фэн.

Вот так она оцепенело проспала почти сорок восемь часов. Когда она проснулась, то почувствовала, как будто что-то слегка давит на область между ее бровями.

Она открыла глаза и увидела Сюань Тянь Мина, сидящего рядом с ее кроватью, его указательный палец постоянно массировал ей надпереносье.

Увидев, что она проснулась, Сюань Тянь Мин улыбнулся:

— Если бы ты продолжала спать, я бы позвал врача, чтобы осмотреть тебя.

— Что ты делаешь? — удивленно спросила его Фэн Юй Хэн.

— Я видел, что ты плохо спишь, твои брови были очень сильно нахмурены. Я просто хотел снять напряжение. Не знаю точно, о скольких вещах ты думаешь. Я просидел здесь два часа, но лучше тебе не становилось.

Она немного запаниковала. Этот человек сидел здесь, чтобы помассировать ее надпереносье, и он делал это в течение двух часов?

— Ты тупой? — засопев, она села. — Сон человека не может быть изменен под воздействием внешних факторов. Даже если ты сделаешь мне массаж, если мне приснится кошмар, это не поможет облегчить его.

— Тогда что за кошмар тебе приснился? — он хотел добраться до корня этого вопроса.

Фэн Юй Хэн была слегка поражена, а затем быстро вспомнила: она была в вертолете прямо перед тем, как проснулась. Полет протекал нормально, пока вдруг не раздался лязг. Прежде чем она смогла найти источник звука, произошел взрыв, от которого невозможно было защититься.

— Это был весьма путаный сон, я не могу ничего вспомнить, — она солгала. Взрыв вертолета из ее прошлой жизни был для нее психологической нагрузкой. Этот лязгающий звук явно был от взрыва, но что за человек хотел убить ее? Кто так сильно ненавидел ее?

Существовали некоторые вещи, о которых ей не хотелось думать, потому что, даже узнав правду, она больше не сможет вернуться. A раз так, вместо того, чтобы найти врага, было бы лучше не знать.

— Вставай, тебе надо поесть, — Сюань Тянь Мин вытащил ее из постели и сразу поднял. — Ты спала два дня и две ночи. Даже просто сидя рядом с тобой, я слышал, как урчит твой живот.

Она хихикнула и обняла его за шею, глядя прямо на фиолетовый цветок лотоса перед своими глазами. Ей это нравилось, как бы она на это ни смотрела. Покачивая, она подняла мизинец и просунула его через отверстие в маске. Подобно тому, как он нежно массировал ее лоб, она также прижалась к фиолетовому цветку лотоса, и из ее рта вырвались слова:

— Сюань Тянь Мин, ты мне нравишься.

Неожиданно она призналась ему.

Сюань Тянь Мин все еще держал эту девушку в своих руках, они были очень близки. Он чувствовал тепло ее тела, а она — биение его сердца.

— Сюань Тянь Мин, ты мне нравишься. С тех самых пор, как я увидела тебя в первый раз, ты мне понравился. В то время мне не на кого было положиться, а ты дал мне двадцать серебряных лян. Полагаясь на эти двадцать таэлей, я вернулась в столицу. Еще до того, как я въехала в город, я увидела тебя еще раз. Скажи, может быть, нас свела судьба?

— Фэн Юй Хэн, ты мне тоже нравишься. С тех самых пор, как я увидел тебя в первый раз, ты мне понравилась. В то время я был в ужасной ситуации, а ты дала мне бутылку лекарства. Полагаясь на эту бутылку с обезболивающим, я сбежал с горы и вернулся в столицу. Еще до того, как я въехал в город, я увидел тебя еще раз. Скажи, может быть, мы тоже в этом участвуем?

Она засмеялась, и он тоже засмеялся. Только после того, как Хуан Цюань мягко кашлянула снаружи, они неохотно разделились.

Хуан Цюань вошла с едой, и Бай Цзэ принес воду. Сюань Тянь Мин ущипнул ее за щеки:

— Вставай, умойся и поешь немного. Солдаты все еще ждут тебя.

— Ждут меня? — Фэн Юй Хэн была озадачена: — Почему они меня ждут? Прошло два дня и две ночи. Невозможно, чтобы им не стало лучше.

Она верила в лекарство, которое давала. Обычно симптомы постепенно исчезали через сутки, поэтому не было никаких причин для того, чтобы они все еще не выздоровели.

— Это нехорошо, сначала я выйду и посмотрю, — сказав это, она встала с кровати, чтобы надеть туфли, но ее остановила Хуан Цюань.

— Моя дорогая юная госпожа! Солдаты в порядке уже довольно давно. Они просто ждут, чтобы поклониться вам и поблагодарить за вашу милость.

Бай Цзэ тоже сказал:

— Когда мы вошли, Цянь Ли уже собрал всех вместе. Они просто ждут, когда вы выйдете после того, как закончите есть.

Фэн Юй Хэн была немного смущена и подергала Сюань Тянь Мина за рукав:

— В этом нет необходимости, не так ли? Я ведь врач. И лечить, и спасать людей — мой долг!

Сюань Тянь Мин беспомощно сказал:

— Ты всегда говоришь, что ты врач, но кто присвоил тебе звание доктора? Ты просто благородная молодая госпожа. Когда это ты стала врачом? Быстро умойся и поешь. Ты спасла жизни всех солдат в лагере. Не только они, даже я должен сказать спасибо.

Фэн Юй Хэн замахала руками:

— В этом нет необходимости. Если мы будем благодарить друг друга, то отдалимся.

— Хорошо, — он кивнул, — тогда я не буду этого говорить. Я просто позволю им сказать это самим.

Она больше не спорила с ним, просто встала с кровати и позволила Хуан Цюань помочь ей вымыться. Девушка не торопилась есть, она вытолкнула Сюань Тянь Мина и вышла из палатки следом.

Она была невероятно поражена, выйдя из палатки, потому что перед ней стояли тридцать тысяч солдат. Каждый из которых смотрел на нее с благодарностью.

Цянь Ли стоял впереди всех. Сделав шаг вперед, он подошел к Фэн Юй Хэн и громко сказал:

— Окружная принцесса Цзи Ан похожа на легендарного Хуа То (1), придя на помощь к солдатам моего военного лагеря. Этот слуга благодарит окружную принцессу за милость спасения их жизней!

Сказав это, он с глухим стуком упал на землю перед Фэн Юй Хэн.

Вместе с ним тридцать тысяч солдат позади него также преклонили колени. Их взгляды, направленные на Фэн Юй Хэн, были сильны настолько, что все волоски на ее теле встали дыбом.

Это было беспрецедентно. Даже в ее предыдущей жизни она никогда не испытывала ничего подобного. Фэн Юй Хэн внезапно поняла, почему все хотели стать императором, это чувство, когда тебя в унисон приветствовали тридцать тысяч человек, было неописуемым.

— Окружная принцесса Цзи Ан — перевоплощение Хуа То, этот слуга благодарит окружную принцессу за благодать спасения моей жизни! Спасибо окружной принцессе Цзи Ан за милость спасения моей жизни!

...................\_\_\_\_

1. Хуа То — самый знаменитый медик Древнего Китая. Согласно "Хоу Ханьшу", он жил в последние годы правления династии Хань и первым стал использовать анестезию (вино, сдобренное коноплёй). Помощь Хуа То была неоценима для страждущих: начиная от страдающих от паразитов и до беременных женщин.

Слава Хуа То достигла Цао Цао (китайский полководец, автор сочинений по военному делу и поэт, главный министр империи Хань. Фактический правитель империи Хань в начале III века, не вполне заслуженно вошедший в историю как её могильщик), который страдал от мучительных головных болей. Хуа То знал такие приёмы иглоукалывания, которые были способны облегчить его мучения. По этой причине Цао Цао безвыездно держал его при себе. Когда Хуа То поехал навестить больную жену домой и замедлил с возвращением, обезумевший от болей Цао Цао велел взять его под стражу и предать казни.

Когда в 208 г. умер сын Цао Цао по имени Цао Чун, тот признал, что сам обрёк его на смерть казнью искуснейшего врача во всей Поднебесной. Перед смертью Хуа То изложил своё искусство в трактате, однако тюремщик побоялся принять от него свиток, и Хуа То в негодовании сжёг своё бесценное сочинение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 244. Пять испытаний**

Так вoт каким было чувство, когда тeбе поклоняются!

Голоса тpидцати тысяч солдат эxом отозвались в долине и еще долго гуляли по ней после того, как они закончили говорить.

Даже Фэн Юй Хэн, столкнувшись с такой ситуацией, не могла не почувствовать, как ее кровь вскипает. Oна обхватила маленькой ручкой большую ладонь Сюань Тянь Мина, ее хватка становилась все крепче и крепче.

Kогда тот держал ее ладошку, он непрерывно, мощным потоком передавал ей свою духовную силу, позволяя Фэн Юй Хэн, наконец, постепенно успокоиться.

Только после того, как последний крик рассеялся, она пришла в себя. Она быстро пошла вперед и помогла Цянь Ли встать, а затем повысила голос и сказала тридцати тысячам солдат:

— Товарищи! Прошу встать! — на одно мгновение она почувствовала, что вернулась в армию, в двадцать первый век. Когда они взывали к людям, как к своим товарищам, то могли положиться друг на друга и защитить свои жизни.

Увидев, что все солдаты встали, она продолжила:

— Hет необходимости благодарить меня. Для общественности, вы — храбрые воины, которые защищают свои семьи и свою страну, вы защищаете всех граждан Да Шунь. B частном порядке вы подчиненные его высочества августейшего принца, моего будущего мужа. Что касается меня, то я врач, поэтому лечение болезней и спасение жизней — это то, что я должна делать.

Фэн Юй Хэн была еще юна, а само ее тело — слабо. Крики на такой громкости почти порвали ей голосовые связки.

Она ничего не могла сделать, но ей хотелось сказать еще очень многое. Но если она продолжит так кричать, то не сможет с этим справиться. Тридцать тысяч человек, даже если бы она порвала голосовые связки, люди сзади вообще не смогли бы ее услышать.

Она огляделась и заметила небольшой мешок с землей справа, примерно метр в высоту. Обнаружив это, она предупреждающим не быть поспешным взглядом посмотрела на Сюань Тянь Мина и подошла к этому мешку.

Проходя мимо, она положила правую руку на левое запястье и стала в очередной раз рыться в своем пространстве. Не так давно она нашла мегафон в самом нижнем ящике своего стола.

Эта вещь была куплена для открытия ее аптеки, чтобы рассказать об этом прохожим, но использовалась только один раз. После этого это устройство больше никогда не использовали, чтобы зазывать клиентов. Она всегда была сторонницей того, чтобы позволить говорить ее лекарствам, кроме того специальные лекарства, которые она забирала у военных, позволяли ее аптеке неуклонно расти.

Девушка никогда не думала, что мегафон будет полезен после того, как она оказалась в этом древнем мире.

Она забралась на мешок с землей и обернулась. Все увидели, что она держала в руках что-то странное.

Фэн Юй Хэн поднесла мегафон ко рту и внезапно сказала:

— Мои дорогие товарищи!

Эти три слова заставили тридцать тысяч солдат задрожать от ужаса. Они не могли понять, почему голос окружной принцессы Цзи Ан вдруг стал таким громким. Это было похоже на внутреннюю энергию легендарного мастера боевых искусств. Даже если они все буду шепотом переговариваться, то все равно четко услышат каждое ее слово.

На самом деле Фэн Юй Хэн тоже испугалась. Она никогда не думала, что громкость этого мегафона будет такой высокой, она была во много раз громче, чем ожидалось.

Опустив взгляд на вещицу в руках, она увидела несколько крупных символов на ручке мегафона, поясняющих характеристики. Буквально кричавшие: "Очень громкий".

Очень хорошо! Мегафон, ты победил.

Но это тоже прекрасно. Неважно, что было сказано, это все равно тридцать тысяч человек. Если бы она не говорила на такой невероятной громкости, то люди в задней части все равно не смогли бы ее услышать.

Чувствуя удовлетворение, она подсознательно повысила голос и сказала:

— Когда мы встретились с заместителем генерала Цянь, его высочество августейший принц и я уже направлялись к лагерю; целью приезда было выполнить желание его высочества и выбрать группу людей, чтобы сформировать нашу собственную группу божественных стрелков. Эта группа будет подчиняться мне лично, так что вы не будете в невыгодном положении по отношению к стрелковому корпусу северной Цянь Чжоу.

Как только она сказала это, тридцать тысяч солдат переглянулись со странным выражением на лицах. Это привело Фэн Юй Хэн в невероятное недоумение.

— Есть ли возражения? — ее голос был холоден, как когда она служила в армии в прошлой жизни.

Услышав ее вопрос, Цянь Ли сделал шаг вперед и сказал:

— Этот слуга знает, что у окружной принцессы есть лук Хоу И, который дает вам право помогать армии. Если добавить это к тому, что окружная принцесса только что спасла нас от смерти, мы не должны беспокоить вас; однако у военных есть свои правила, особенно у нашей, северо-западной армии. С тех пор как была сформирована эта армия, установилась определенная традиция.

— О?— услышав это от него, Фэн Юй Хэн заинтересовалась. — Заместитель генерала Цянь, расскажи мне об этом. Что это за традиция такая?

Цянь Ли сказал:

— Эта традиция, независимо от того, кто хочет руководить, инструктировать или работать с армией, они должны пройти пять испытаний и пройти их все, чтобы быть признанными солдатами.

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись, она вдруг почувствовала, что это казалось весьма стимулирующим видом деятельности. В то же время это означало, что северо-западная армия очень строго придерживалась своих правил. И самодисциплина, и дисциплина в целом были вещами, которым нельзя изменять. Такими солдатами ей будет легче управлять в будущем.

— Хорошо! — она торжественно кивнула. — Я пройду пять испытаний! Могу я спросить заместителя генерала Цянь, что они включают?

Услышав сказанное Фэн Юй Хэн, то, что она пройдет пять испытаний, солдаты обрадовались и начали тихо перешептываться. Некоторые даже начали аплодировать и хвалить ее.

Они были солдатами Сюань Тянь Мина, поэтому, естественно, понимали его характер. Они за все годы, проведенные рядом, никогда не видели, чтобы девятый принц так хорошо относился к женщине, но он внезапно пообещал жениться и даже проявил большую доброту ко второй молодой госпоже семьи Фэн.

Они уже тайком гадали, какая же особенность второй молодой госпожи семьи Фэн смогла привлечь сердце девятого принца. Только после зимней катастрофы, когда жители столицы заговорили об окружной принцессе Цзи Ан и о том, что она Бодхисаттва, спасающая людей от крайних невзгод, у них стало складываться впечатление о будущей жене генерала.

Фэн Юй Хэн приняла меры и спасла более двадцати тысяч жизней. По правде говоря, в их глазах статус Фэн Юй Хэн уже был несравнимо высок. Но военный устав не мог быть нарушен, традиции северо-западной армии не должны ведать исключений, они — одинаковы для всех. Не говоря уже о Фэн Юй Хэн, даже Сюань Тянь Мин участвовал в пяти испытаниях, когда ему было присвоено звание генерала. Кроме того, когда он проходил их, перед ним стояли двести тысяч солдат северо-запада.

Цянь Ли сказал Фэн Юй Хэн:

— Пять испытаний разделены на верховую езду, стрельбу из лука, сражение, тактику и сострадание. Окружная принцесса должна начать с верховой езды и постепенно завершать испытания, одно за другим.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн сказала это, держа мегафон, заставляя это слово эхом пройтись через всю долину. Она, стоявшая на мешке с землей, каким-то образом заставила всех почувствовать, что ее маленькая фигура выглядела очень доблестно. Неважно, кто это был, они все хотели полюбоваться ей еще немного.

Видя, что она согласилась, Цянь Ли ничего больше не сказал и немедленно приказал солдатам уйти и собраться на полигоне.

Фэн Юй Хэн сошла с мешка и положила мегафон обратно в свое пространство. Улыбнувшись, она шагнула в сторону Сюань Тянь Мина.

Придя к нему, она услышала его слова:

— Пять испытаний северо-западной армии не так легко пройти. В то время, когда я их проходил, мне пришлось потратить много энергии.

Она подняла брови:

— Pаз ты знаешь, что это нелегко, то почему не сказал мне?

Сюань Тянь Мин схватил ее за руку и сказал ей:

— Потому что я верю, что моя Хэн Хэн определенно сможет пройти через них. Как может официальная принцесса, выбранная мной, Сюань Тянь Мином, потерпеть неудачу?

Изначально это должно было стать проявление ласки, но когда Фэн Юй Хэн услышала это, для нее это приняло другое значение. Она посмотрела на него мудрыми глазами и очень невежливо спросила:

— Официальная принцесса? Сюань Тянь Мин, я много раз хотела спросить тебя, почему ты всегда подчеркиваешь, что я твоя официальная принцесса? Может быть, ты все еще планируешь взять несколько второстепенных?

Сюань Тянь Мин был ошеломлен и неосознанно возразил:

— Как такое возможно? Никогда не думал, что захочу другую женщину, — но сказав это, он начал размышлять про себя, что то, что обычно у принца, имелось несколько второстепенных принцесс, было совершенно нормальным, не так ли?

Фэн Юй Хэн наклонилась и схватила подлокотники его инвалидного кресла и серьезно сказала:

— Есть что-то, что я никогда не говорила. Нет ничего плохого в том, чтобы поговорить об этом сегодня. Сюань Тянь Мин, я скажу тебе, что могу наслаждаться процветанием и терпеть нищету. Я с радостью выпью и утону, я не боюсь и пропитанного кровью поля боя. Но я не могу принять то, что мне придется с кем-то делить своего возлюбленного! Независимо от того, будет ли это телесно или мысленно, я не смогу принять третьего человека в нашем мире.

В такую эпоху, в Да Шунь, где мужчины доминировали, Фэн Юй Хэн довела до Сюань Тянь Мина совершенно новый образ мышления. Это показало ему совершенно новый стиль жизни. Хотя он никогда не собирался брать другую женщину, но он думал об этом, а женщина лично говорила ему, что это разные вещи.

Он не мог не испугаться на мгновение. Только когда взгляд Фэн Юй Хэн начал становиться все более и более свирепым, он с исказившимся лицом поднял обе руки, чтобы удержать ими ее лицо, говоря по одному слову за раз:

— Я, Сюань Тянь Мин, скажу это еще раз. Эта жизнь — твоя, Фэн Юй Хэн, только твоя. Даже если я стану императором, только тебе будет позволено войти в шесть дворцов.

— Хорошо! — ее свирепый взгляд тут же исчез, а закаменевшее ранее лицо окрасил слабый румянец. — Сюань Тянь Мин, ты сам это сказал. Ты — мужчина, твои слова все же должны иметь определенный вес. Не нарушай свое слово.

— Не беспокойся, — эти два слова были его обещанием.

В это время к ним подошел какой-то солдат и сказал:

— Докладываю генералу и окружной принцессе: испытание верховой езды на полигоне уже подготовлено. Пожалуйста, пройдите.

— Мы идем, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и толкнула инвалидное кресло. Во время прогулки она сказала: — Я еще не знаю, что считается за сдачу экзамена на верховую езду. В основе лежит верховая езда?

Солдат улыбнулся и покачал головой:

— Верховая езда — это основа, но все не так просто. Окружная принцесса узнает, увидев это самостоятельно.

Конечно, это была не просто верховая езда. Когда группа Фэн Юй Хэн прибыла на полигон, они увидели, что тот сверху донизу заполнен препятствиями, как будто это был какой-то массив. Там лежали большие груды камней, а в некоторых местах стояло воткнутым военное оружие. Где-то на землю была брошена всякая всячина. Среди которой присутствовали и шлемы, и копья, и даже чайные чашки.

Это все казалось беспорядочным, но при тщательном визуальном осмотре все еще был виден четкий метод распределения. Приглядевшись, Фэн Юй Хэн не могла не похвалить людей, которые создали этот рассеянный звездный массив.

Рассеянный звездный массив был способом размещения солдат и использовался для дезориентации врага. Использование рассеянных объектов, мешающих прямой видимости, вызывало беспорядок среди врагов.

Но она никогда не думала, что этот массив будет использоваться для оценки генералов. Это действительно... действительно было слишком внушительно.

Она посмотрела на Цянь Ли с голодным выражением лица:

— Заместитель генерала Цянь, ты хочешь, чтобы я прорвалась сквозь рассеянный звездный массив на лошади?

Видя, что она смогла понять все с первого взгляда, Цянь Ли несколько раз кивнул в сторону Фэн Юй Хэн, улыбнулся и сказал:

— Конечно, окружная принцесса мудра. Предположительно, прорваться не составит труда.

Фэн Юй Хэн не стала ничего говорить. Она только подошла и посмотрела на... старую клячу, которая была подготовлена. Девушка не могла не рассмеяться:

— У старых лошадей уже плохое зрение, но мне нужно проехать на нем через рассеянный звездный массив, который сделан для дезориентации врага. Даже не могла представить, что вы сможете придумать что-то такое.

Группа солдат опустила головы, а их лица покраснели от того, что она сказала.

Но девушка сказала это просто так. Договорив, она взвилась в воздух и приземлилась на лошадь.

Слабый старый конь уже не мог нести вес взрослого человека, но тело Фэн Юй Хэн было маленьким и легким. Ее приземление ни в малейшей степени не повлияло на лошадь.

Она оглянулась на Сюань Тянь Мина и улыбнулась. Затем взяла хлыст у ближайшего солдата и направилась ко входу в массив. Старый конь вздрогнул и побежал прямо к рассеянному звездному массиву.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 245. Старшая сестра покажет вам что-то хорошее**

Сидя верхом на лошади, Фэн Юй Хэн услышала, как Цянь Ли громко сказал сзади:

— Hачинайте испытание. Прорвитесь через массив за двадцать четыре часа!

Пока он говорил, солдат рядом с ним воткнул в землю бамбуковый шест, чтобы создать солнечные часы.

Фэн Юй Хэн же, сидя на лошади, начала на глаз прикидывать количество шагов между формациями и центром рассеянного звездного массива.

Eсли углубляться в детали, то такого рода эксцентричного массива не существовало в поздние эпохи, но эти вещи появлялись в книгах, которые она иногда покупала у уличных торговцев. В то время она интересовалась этим всем, поэтому однажды пролистала книжку об этом. А, прочитав, заметила, что массивы изнутри были действительно изысканными. Впоследствии она подняла этот вопрос в разговоре с высокопоставленным военным чиновником. Вместе они провели упражнения с этими массивами и обнаружили, что результатов было в избытке.

Девушка никогда не думала, что те материалы, которыми она обладала, станут необходимыми ей, чтобы прорваться через массив сегодня.

Наблюдая, как Фэн Юй Хэн точно избегает каждой широкой открытой области в массиве, солдаты не могли не похвалить ее. На лошади с плохим зрением и плохими ногами, она все еще могла двигаться так точно и мудро. У этой окружной принцессы Цзи Ан было очень хорошее понимание рассеянного звездного массива.

Люди начали спокойно обсуждать:

— Генерал не должен был тайно раскрывать это окружной принцессе, верно?

Другой человек согласился:

— Это возможно. В конце концов, она будущая августейшая принцесса. Несмотря ни на что, генерал должен был немного о ней позаботиться.

Когда все больше людей начали говорить такие вещи, эти слова достигли ушей Сюань Тянь Mина, заставив его внезапно использовать свою внутреннюю энергию, чтобы спокойно сказать:

— Этот принц добродетелен. Что касается рассеянного звездного массива и пяти испытаний, я никогда не говорил ни слова окружной принцессе Цзи Ан.

Эти слова повергли всех солдат в шок!

Oн не говорил об этом? Он не говорил об этом, но окружная принцесса была на самом деле в состоянии перемещаться без ошибки? Даже не разоблачил все это перед ней, но окружная принцесса Цзи Ан на самом деле смогла раскрыть вещи о массиве, которые заместитель генерала Цянь не заметил?

Это верно, Фэн Юй Хэн не только удалось избежать неприятностей в массиве, иногда она даже поднимала некоторые вещи с земли и помещала их там, где земля была пуста.

Вначале солдаты не понимали, что это значит, но вдруг заметили, что глаза Цянь Ли расширились, когда он смотрел на происходящее. Выражение полного недоверия появилось на его лице.

Один из окружающих его солдат не мог перестать удивляться и спросил:

— Заместитель генерала, что происходит?

И услышал в ответ бормотание Цянь Ли:

— Как это могло быть? Как такое могло случиться?

— Что произошло? — этот солдат просто чувствовал, что действия Фэн Юй Хэн были странными, но не мог понять их.

Но в отличие от остальных Цянь Ли понимал все, поэтому он указал на массив и удивленно сказал:

— Я изучал этот рассеянный звездный массив в течение семи лет, но смог сделать его только таким. Но места... места, куда окружная принцесса бросала вещи, на самом деле являются точками массива, еще не обнаруженными людьми этого мира!

Эти слова шокировали солдат, им действительно хотелось поклоняться Фэн Юй Хэн.

Северо-западная армия чаще всего использовала именно рассеянный звездный массив. Заметив это много лет назад, Цянь Ли изучал и совершенствовал его в течение семи лет, и, наконец, смог развернуть войска в этом массиве на поле боя. Они верили, что даже если кто-то сможет прорваться сквозь массив, им придется потратить много времени. Например, когда Сюань Тянь Мин был назначен главнокомандующим за два года до этого, ему понадобилось целых двенадцать часов, чтобы прорваться сквозь него. Но они не думали, что окружная принцесса Цзи Ан сможет достичь центра массива за время сгорания одной ароматной палочки.

Не только солдаты были шокированы. Хуан Цюань, Бай Цзэ, Бань Цзоу и даже Сюань Тянь Мин широко раскрытыми глазами смотрели на происходящее. Глядя вперед, они только вздыхали, наблюдая, как маленькая фигурка проворно движется по массиву.

У Бай Цзэ чуть глаза не вывались из глазниц, пока когда он крепко держал руку Хуан Цюань и повторял:

— Ранее я знал только то, что у нее потрясающие медицинские способности, так эти ее способности тоже хороши?

Хуан Цюань тоже была ошеломлена открывшимся зрелищем, она даже не заметила боли в запястье. Вместо этого она просто кивнула:

— Боевые способности молодой госпожи тоже довольно удивительны, но это первый раз, когда я вижу, как она делает что-то вроде прорыва массива.

Бань Цзоу, однако, ухмыльнулся:

— Иногда, отправляясь на убийство за деньги, я медленно учил ее этому.

Уголки рта Сюань Тянь Мина дернулись. Когда это его жена выполняла заказы на убийство за деньги? Он вспомнил, что этот скрытый страж был довольно респектабельным человеком. Следуя за ним, помимо того, что он повиновался его приказам и исполнял разные поручения, он годами от него не слышал ни слова. Как так вышло, что после Фэн Юй Хэн, он стал... как эта чертова девушка описала Бань Цзоу?

Он вспомнил слова Фэн Юй Хэн... "глупый, но забавный". Правильно, эта девушка сказала, что Бань Цзоу на самом деле был глупым, но забавным человеком.

Однако он так и не понял, что она имела в виду. Но сейчас он более или менее понял.

Конечно, он был глупым, но забавным!

Сюань Тянь Мин вздохнул, обдумывая поведение Бань Цзоу, но его взгляд никогда не покидал Фэн Юй Хэн.

Солдаты были потрясены, его слуги были удивлены, и он тоже был шокирован.

В самом начале эта маленькая девочка удивила его своими медицинскими способностями. Сразу после этого она показала экстраординарные способности в стрельбе из лука. Итак, теперь она продемонстрировала свою верховую езду и знание массивов?

Это был тест на верховую езду, но в реальности не только на нее. Знание массивов было ключевым. Фэн Юй Хэн сумела не только прорваться через массив на старой лошади, она также помогла Цянь Ли улучшить его во время прохождения теста.

Сюань Тянь Мин понаблюдал за всем этим некоторое время, а затем не удержался и спросил:

— Цянь Ли, если бы окружная принцесса не тратила время на изменение массива и сосредоточилась только на прорыве, в это время она бы уже завершила испытание, не так ли?

Несмотря на по-настоящему зимний окружающий воздух, Цянь Ли утирал капельки пота. Он быстро ответил:

— Генерал прав. Этот рассеянный звездный массив... в руках окружной принцессы как... как игрушка, с которой можно повозиться.

Некоторые солдаты не выдержали: фыркнули и рассмеялись. Но когда они подумали об этом, то поняли, что Цянь Ли прав. К этому массиву они все относились, как к своему детищу. Когда враги входили в него, они сходили с ума и ломали строй, но в руках Фэн Юй Хэн, он действительно напоминал всего лишь игрушку.

Еще и эта старая лошадь. Взрослые мужчины даже не смели ездить на ней, боясь, что раздавят насмерть, но под контролем Фэн Юй Хэн этот конь вел себя как послушный жеребенок. Казалось, что старость отступила, вместо этого он казался очень живым. Носясь на нем, принцесса крутилась и вращалась, время от времени они перепрыгивали через препятствия. Были даже времена, когда Фэн Юй Хэн наклонялась, чтобы подобрать что-то с земли, все еще находясь на лошади, но та все еще была в состоянии поддержать ее.

После завершения этого испытания массив не только был пройден, но и улучшен. Ее проворное владение верховой ездой тоже заставило тридцать тысяч солдат хвалить ее.

Когда Фэн Юй Хэн выскользнула из массива, солнечные часы отсчитали только две четверти часа.

Цянь Ли привел офицеров, наблюдавших за ней, и все они глубоко ей поклонились, сказав в унисон:

— Большое спасибо окружной принцессе за столь изящное улучшение массива!

Лицо Фэн Юй Хэн было спокойным, девушка не запыхалась. Протянув поводья коня и кнут человеку, который подошел к ней, она сказала:

— Точки, которые я только что добавила в массив, ты их запомнил?

— Этот слуга запомнил их, — сказал Цянь Ли.

— Прекрасно, — Фэн Юй Хэн кивнула, а затем произнесла: — это были не просто изменения массива. Кроме того, ряд шагов, которые я предприняла в начале, преследовал определенную цель. А еще этот рассеянный звездный массив не ограничивается только тем, что я проделала. Количество точек в нем может быть увеличено еще. Позже я подготовлю для вас методы улучшения массива, а затем обсужу их с вами.

Услышав, что она сказала, офицеры обрадовались и сказали в унисон:

— Большое спасибо окружной принцессе за милость улучшения массива!

Она улыбнулась и посмотрела в сторону Цянь Ли:

— Если не говорить об улучшении массива, то, скажите, я прошла первое испытание?

— Ну, конечно! — громко сказал Цянь Ли: — Несмотря ни на что, окружная принцесса занимает первое место по знанию массива. Что касается верховой езды... окружная принцесса вторая.

Фэн Юй Хэн подняла бровь, вторая?

Затем она вспомнила Сюань Тянь Мина и не могла не посмотреть на него.

Там она увидела, как он улыбается, прикрывая рот. Зимнее солнце отразилось от его золотой маски, сделав этот вид ослепительно красивым.

Она знала, что если бы ноги Сюань Тянь Мина были здоровы, то никто не смог сравниться со способностями, которые он мог бы показать на лошади. Она бы точно не смогла. В двадцать первом веке давно уже не использовали лошадей. Причина, по которой она стала второй, состояла в том, что она использовала множество трюков. В своей предыдущей жизни она научилась паре-тройке великолепных трюков в клубе верховой езды, и просто внезапно выставила их напоказ. Это расширило взгляды древних людей. Однако они не знали, что если бы она действительно захотела выйти на поле битвы, то ей нужно будет тренироваться еще больше.

Фэн Юй Хэн одними губами произнесла: "Проигрывать тебе не стыдно". Сюань Тянь Мин точно понял, что она имела в виду, и не мог не улыбнуться еще шире.

Цянь Ли наблюдал, как эти двое выражают свои чувства и не хотел их прерывать, но он все равно вынужден был убить все настроение и спросить:

— Хочет ли окружная принцесса сначала отдохнуть четверть часа, прежде чем начать второе испытание?

— Нет необходимости, — она повернулась, чтобы ответить ему — Давайте начнем немедленно.

— Хорошо, — Цянь Ли сделал пару шагов назад и жестом попросил ее выйти вперед: — Окружная принцесса, пожалуйста, следуйте за этим слугой.

Все солдаты последовали за ними на стрельбище. Прибывший раньше них солдат уже приготовил лук.

Цянь Ли сказал:

— Эти слуги уже давно слышали, что стрельба из лука окружной принцессы впечатляет, но у нас никогда не было возможности лично засвидетельствовать способности, продемонстрированные окружной принцессой во дворце. Следующее испытание — стрельба из лука, так почему бы окружной принцессе не показать строенный выстрел еще раз? Мы очень просим.

— О? — Фэн Юй Хэн была ошеломлена. — Вы хотите увидеть строенный выстрел?

Все солдаты насторожились, услышав упоминание о строенном выстреле. До них дошли слухи о том, как окружная принцесса Цзи Ан выстрелила тремя стрелами одновременно на банкете во дворце. Мало того, что она победила молодую госпожу семьи Бу, она получила лук Хоу И, одно из сокровищ Да Шунь. С этого момента строенный выстрел стал новой вершиной в стрельбе из лука. После того как солдаты услышали описание Сюань Тянь Мина, они практиковали его бесчисленное количество раз самостоятельно, но им так и не удалось это повторить.

— Позвольте нам взглянуть, окружная принцесса! — какой-то из солдат не смог утерпеть и почти взмолился, а другие сразу же поддержали его.

Некоторое время Фэн Юй Хэн чувствовала, что вся долина повторяла эти же слова: "Строенный выстрел! Строенный выстрел!"

Но она больше не хотела использовать что-то настолько простое, как строенный выстрел, чтобы обмануть людей!

Они увидели, как девушка прошептала несколько слов на ухо Хуан Цюань, прежде чем та ушла. Только тогда она повернулась к Цянь Ли и покачала головой, громко говоря:

— Строенный выстрел, эта окружная принцесса не будет делать повторных выступлений.

— Тогда... — вздрогнул Цянь Ли. Может ли быть, что они не смогут увидеть захватывающее зрелище стрельбы из лука?

— Я слышала, что команда божественных стрелков из Цянь Чжоу с севера способна стрелять следящими стрелами?

Цянь Ли был потрясен и тут же сказал:

— Окружная принцесса права. Божественная команда стрелков из Цянь Чжоу каким-то образом способна стрелять так, что стрелы будут следовать за своей целью и самостоятельно менять направления. После спуска с тетивы стрела похожа на змею. Даже если человек, убегая, делает поворот, стрела на самом деле может повернуться вместе с целью. Это действительно... воистину странно и ненормально.

На упоминании божественной команды лучников из Цянь Чжоу все солдаты содрогнулись. Они не только понесли потери от их рук на поле боя, но даже ноги Сюань Тянь Мина были ими ранены. Даже сейчас ему все еще приходилось сидеть в инвалидном кресле. В сердцах солдат северо-западной армии это все засело ядовитым шипом, который никак не мог быть удален.

Они были полны решимости отомстить; однако лучники Да Шунь, к сожалению, гораздо хуже.

На самом деле, когда они услышали, что будущая официальная принцесса августейшего принца была экспертом в стрельбе из лука, репутация Фэн Юй Хэн среди солдат уже выросла. Пять испытаний сегодня были не более чем формальностью. Это второе испытание было тем, что они действительно ценили.

Но Фэн Юй Хэн сказала, что не покажет этот знаменитый строенный выстрел. Вместо этого она спросила об отслеживающих стрелах Цянь Чжоу. Может ли быть…

В глазах солдат внезапно зажглось ожидание, и все посмотрели в сторону Фэн Юй Хэн. Было ощущение, что напряжение вот-вот польется через край, и Сюань Тянь Мин не был исключением.

В это время к солдатам вернулась Хуан Цюань. Они видели, как она принесла Фэн Юй Хэн какой-то предмет, и взгляд каждого насильно прикипел к нему.

Лук Хоу И!

Это было сокровище Да Шунь, лук Хоу И!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 246. Влюбленная супружеская пара**

Все в это время к луку Xоу И относились как к чему-то мифическому.

Прежде чем его отдали Фэн Юй Хэн, люди только слышали, что у Да Шунь был этот лук. В то время, когда основатель страны лично вышел на поле битвы, он использовал его, чтобы выстрелить одной стрелой, и это помогло основать страну.

Hо лук Хоу И был запечатан после этого и больше никогда не появлялся.

Люди последующих поколений слышали о нем, но никогда не видели. Постепенно они начали думать, что это просто красивая легенда. Cуществовал ли лук Хоу И на самом деле или же нет, никто не был уверен.

Tолько после того, как нынешний император отдал его второй молодой госпоже семьи Фэн, Фэн Юй Хэн, люди, наконец, узнали, что лук Хоу И действительно существовал.

Теперь Фэн Юй Хэн держала лук Хоу И и стояла перед толпой солдат. Те из них, которые запечатлели военные уставы в своих сердцах, знали, что тот, кто обладал луком Хоу И, независимо мужчина или женщина, мог войти и покинуть любой военный лагерь в Да Шунь, такие люди могли помочь генералу отдавать приказы трем армиям, чтобы сохранить мир!

У солдат по телам побежали мурашки.

Oкружная принцесса Цзи Aн!

Официальная августейшая принцесса!

Дочь первой жены премьер-министра!

Та, у кого шпилька Феникса!

Та, у которой в распоряжении лук Хоу И!

Солдаты не знали, как должны обращаться с молодой девушкой, стоящей перед ними. Kроме того, она также была благодетелем, который спас их жизни.

Цянь Ли первым преклонил колени перед луком Хоу И. А прежде чем встал, он услышал, как Фэн Юй Хэн вытащила эту странную вещь, которая могла усилить ее голос, и громко сказала:

— Я определенно научу вас, как выполнять строенный выстрел позже. Сегодня на испытании стрельбы из лука эта окружная принцесса позволит вам увидеть, что такое настоящая стрела отслеживания!

Услышав это, солдаты, которые и так уже были переполнены ожиданиями, сразу же вскипели от волнения.

Отслеживающие стрелы заставили их понести бесчисленные потери, но окружная принцесса Цзи Ан на самом деле знала, как это сделать?

Взгляд Сюань Тянь Mина стал глубоким: он вспомнил ночь, когда на него напали в горах на северо-западе. Тогда стрелы летели прямо в него. Как будто у них выросли глаза, они гнались за ним, в какую бы сторону он ни повернулся. Он не мог уклониться и не мог избежать их. Две ноги, которые только что вылечили тот старик-доктор и Фэн Юй Хэн, были пронзены, да так, что остались два отверстия.

Бай Цзэ разделял с ним эту скорбь, и он тоже сжал кулаки. Внезапное чувство ожидания наполнило его сердце. Если Фэн Юй Хэн действительно знала о таком странном способе стрельбы из лука, не значит ли это, что его высочество мог отомстить?

— Готов ли кто-нибудь стать мишенью? — Фэн Юй Хэн внезапно для всех сказала эти слова.

Солдаты были ошеломлены, но сразу поняли. Следящей стреле нужна цель для демонстрации, и эта цель не могла быть животным, ведь звериный разум слишком прост. Зверь мог только убежать, он не размышляли об уклонении, а вот человек мог об этом думать.

Все эти солдаты были горячими мужчинами. Когда они узнали, что северо-западная армия вот-вот увидит демонстрацию следящей стрелы, никто из них даже не подумал о собственной жизни. Услышав вопрос Фэн Юй Хэн, все они подняли руки.

Фэн Юй Хэн чуть кивнула, очень довольная таким результатом. Это было одним из требований к солдатам. В любой момент у них должно быть самоотверженное мышление. Отринь себя ради великого коллектива. Только так можно сделать карьеру великого солдата.

Цянь Ли спросил ее:

— Сколько целей нужно окружной принцессе?

— Больше трех, но меньше десяти, — ответила Фэн Юй Хэн.

— В одно и то же время? — поразился Цянь Ли.

— Да, в одно и то же время!

Услышав ее слова, никто не смог избежать резкого вдоха. Они сражались против божественной группы стрелков из Цянь Чжоу. Хотя их стрельба была мистической, солдаты сами видели, что те стреляют лишь двумя стрелами одновременно. Итак, окружная принцесса Цзи Ан хотела застрелить от трех до десяти человек одновременно?

Все были взволнованы, ведь это означало, что стрельба из лука окружной принцессы Цзи Ан превосходила стрельбу божественной команды Цянь Чжоу! До тех пор пока этому можно научиться, какая разница, если несколько из них отдадут свои жизни?

Поэтому Цянь Ли пришлось иметь дело с тридцатью тысячами солдат, не зная, кого выбрать.

Фэн Юй Хэн, однако, не особо заботил выбор, так что она протянула руку и ткнула в десять самых близких к ней людей в первом ряду:

— Как насчет них?

Эти десять человек были поражены, а затем подошли большими шагами, никто из них не боялся смерти.

Они услышали, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Вы в состоянии пожертвовать своими жизнями ради страны, я восхищаюсь вами.

Десять солдат ответили в унисон:

— Спасибо окружной принцессе за похвалу!

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Не волнуйтесь. Я просто сказала, что мне нужны мишени, но я не буду просить о ваших жизнях. Заместитель генерала Цянь, пожалуйста, приготовь десять больших сладких картофелин и копий. Вам нужно будет просто взять копья и бегать. Эта окружная принцесса обещает защитить ваши жизни.

Цянь Ли обрадованно приказал людям сделать это.

Очень быстро десять копий с насаженными на них сладкими картофелинами были отданы солдатам.

Они еще не оправились от приятного удивления, что смогут сохранить свою жизнь и оказать услугу стране, но услышали, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Во-первых, пробегите сто шагов, прежде чем разбежаться. Помните, копье должно быть над головой.

— Этот слуга повинуется! — вся десятка ответила в унисон и побежала.

Фэн Юй Хэн взяла стрелы у Хуан Цюань, а затем одновременно поставила их на тетиву лука Хоу И.

Цянь Ли испугался, он слышал, что лук Хоу И весил почти две сотни цзиней. Это было чем-то, что не могли поднять и многие взрослые, но маленькое тело окружной принцессы Цзи Ан на самом деле было способно полностью поднять его! Кроме того, она собиралась стрелять на большое расстояние!

Он чувствовал, что его взгляды на боевые искусства вот-вот рухнут. В оцепенении мужчина наблюдал, как Фэн Юй Хэн натягивает тетиву и прицеливается. Солдаты впереди уже находились на нужной дистанции и начали рассредотачиваться.

Внезапно Фэн Юй Хэн выстрелила.

Когда десять стрел взвились в воздух, они запели в унисон; однако, пролетев несколько метров, стало ясно слышно, что они разделились. Некоторые летели медленнее, а некоторые — быстрее. Какие-то были легче, а другие — тяжелее. Стрелы больше не летели в одном и том же направлении, они двигались так, как будто у них были глаза, преследуя рассеявшихся солдат.

Бегущие солдаты обернулись, чтобы посмотреть, и все как один широко раскрыли рты, почувствовав, что их руки начинают дрожать.

Стрелы были похожи на змей, у которых, казалось, выросли крылья, когда они преследовали и кружили над копьями.

Тридцать тысяч солдат с широко раскрытыми глазами смотрели, совершенно не желая верить тому, что видели. Они смотрели, как стрелы входят в сладкий картофель с такой силой, что бегущие не могли продолжать держать свои копья. Как только стрелы попали, те могли только позволить копьям упасть на землю.

После того, как все десять стрел поразили сладкий картофель, ни разу не промахнувшись, стрельбище внезапно наполнил звук громовых аплодисментов. Этот звук долгое время эхом разносился по долине.

В этот самый момент для этих солдат Фэн Юй Хэн уже походила на богиню, спустившуюся с небес. Она была способна к медицине и спасала жизни. Она могла ездить на лошадях и прорываться сквозь массивы. Она даже могла поражать цели за сотню шагов. Не было ничего, что она не могла сделать, и ничего такого, чего не могла достигнуть. Ничто не мешало людям провозгласить ее вершиной совершенства.

Цянь Ли посмотрел на нее с восхищением и сказал в изумлении:

— Не могла бы окружная принцесса научить нас стрельбе из лука?

Фэн Юй Хэн, однако, передала лук Хуан Цюань и громко сказала:

— Третье испытание!

Цянь Ли успокоил свои эмоции, ему очень хотелось сказать ей, что не было никакой необходимости в третьей проверке. Ни одно из следующих испытаний не требуется. Они признают ее только на основе ее стрельбы из лука.

Но это были военные уставы и традиции северо-западной армии. Он не мог их нарушить, не имел права!

Поэтому он кивнул и сказал:

— Третье испытание — боевое испытание! — но после того, как он это сказал, ему больше нечего было добавить. Обернувшись, он оглядел толпу. Кто из них мог подраться с молодой девушкой? Кроме того почти совсем ребенком.

Увидев, как все солдаты опустили головы, Фэн Юй Хэн стала совершенно несчастной. Они что, не принимают ее всерьез?

Она решила просто повернуть голову:

— Сюань Тянь Мин, как насчет того, чтобы поспарринговаться со мной?

Цянь Ли услышал это и почувствовал, что это разумно! Так что он быстро подключился и сказал:

— Правильно, правильно. Лучше всего, чтобы с окружной принцессой сразился генерал.

Сюань Тянь Мин посмотрел на Фэн Юй Хэн и рассмеялся:

— Ты не можешь победить меня.

— Я знаю, — она говорила правду, — но можно же устроить показательный бой. Я сдаю тест, а ты не можешь просто сидеть здесь и ничего не делать. Тебе нужно немного помочь. Только так мы можем раскрыть наши... Как это называется?

Сюань Тянь Мин очень естественно закончил реплику за нее:

— Любовь между супружеской парой.

— Кто это за тобой замужем? — она стала недовольной. — Я все еще не вышла за тебя! Это должна быть взаимная любовь!

Солдаты все рассмеялись и шумно присоединились к разговору:

— Это любовь между супружеской парой! Это действительно любовь между супружеской парой!

Эти двое не казались недовольными, продолжая улыбаться.

Вдруг Сюань Тянь Мин хлопнул по своему креслу и воспарил в воздух, всем телом кинувшись к Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн поспешно отступила в центр тренировочной площадки всего за несколько шагов. В то же время она повысила голос и повторила старую фразу:

— Ты не можешь использовать цингун!

Солдаты отложили шутки в сторону и стали наблюдать за полигоном. Они не могли не беспокоиться за Фэн Юй Хэн.

Боевые способности Сюань Тянь Мина были известны всем, в отличие от способностей Фэн Юй Хэн, о которых никто ничего не знал. Но они знали одно: даже если ноги Сюань Тянь Мина повреждены, и он сидел в инвалидном кресле, нормальный человек все еще не мог даже приблизиться к нему.

К счастью, они не сражались в полную силу. Вместо этого под руководством Сюань Тянь Мина Фэн Юй Хэн продемонстрировала приемы, которым она научилась в армии в своей предыдущей жизни.

Солдаты в оцепенении наблюдали за происходящим. Боевые способности этой окружной принцессы были слишком уникальными. Тем, чего они никогда раньше не видели. Кроме того, даже против такого эксперта, как Сюань Тянь Мин, пусть он и не использовал цингун, она была в состоянии сражаться на одном уровне.

Только тогда они поняли, что их прежние опасения были излишни. В каком месте эта окружная принцесса Цзи Ан нуждалась в их заботе? Она обладала глубокими знаниями и была непредсказуемой!

Пара спарринговалась не менее часа, прежде чем, наконец, остановилась.

Не было никаких изменений в лице Сюань Тянь Мина, но Фэн Юй Хэн немного запыхалась, ее лицо стало ярко-красным.

Солдаты снова разразились аплодисментами.

Цянь Ли взволнованно подошел к ним и поклонился:

— Окружная принцесса прошла боевое испытание.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Какова следующая проверка?

Цянь Ли ответил:

— Тактика боя.

— Тактика боя? — она наклонила голову и через некоторое время размышляюще заговорила: — Теперь, когда мы не на поле битвы, как это будет проверено? Пересказ военных книг? Военные книги прошлых эпох разделены на различные темы, такие как тактика боя, военная стратегия, военные формации, военные системы, обучение, оружие, оборона города, военная география. Что вы хотите проверить? Или вы хотите, чтобы я пересказала "Искусство войны" Сунь-Цзы (1), "Искусство войны" Сунь Биня (2), "Вуцзы" (3), "Шесть секретных учений" (4), Вэй Ляоцзы (5), методы Сыма (6), "Тайбай инь цзин" (7), "Хуан Шигун Сань Люэ" (8), "Цзисяо синьшу" (9), тот самый десяток крупных военных учебных книг? — Фэн Юй Хэн говорила это, загибая пальцы. — Если вы хотите, чтобы я пересказала их, я могу, конечно; однако потребуется много дней, чтобы закончить с ними всеми. Их слишком много.

— Не нужно, не нужно! — от слов Фэн Юй Хэн Цянь Ли застыл столбом. После того как он, достойный заместитель генерала северо-западной армии, встретил эту девушку, он почувствовал себя идиотом. Он явно владел своими знаниями, но почему, услышав речь этой окружной принцессы, он почувствовал, что ничего не знает?

Что она имела в виду под учебниками по военной подготовке? Странные названия книг, которые она назвала, чем они были? Почему он не понял ни слова из того, что она сказала?

Но даже если он не понимал, Цянь Ли знал, что Фэн Юй Хэн уже превзошла многих взрослых по тактике боя. Это испытание, основанное на названиях книг, которые она перечислила, считалось завершенным.

— Окружная принцесса прошла испытание, — он вытер выступивший пот и сказал: — Естественно, нет необходимости пересказывать военные книги, потому что о книгах, о которых говорила окружная принцесса, этот скромный генерал никогда даже не слышал.

...................\_\_\_\_

1. "Искусство войны" — самый известный древнекитайский трактат, посвящённый военной стратегии и политике и написанный Сунь-Цзы. Состоит из тринадцати глав. Является основополагающим текстом "школы военной философии", главным в её каноническом Семикнижии (У цзин ци шу).

Трактат использовали в своих действиях полководцы Такэда Сингэн, Во Нгуен Зиап; он используется в военном обучении в армии США, в том числе в военно-морских силах. Хо Ши Мин также широко применял этот трактат в своей деятельности.

2. После ряда исследований, проведённых китайскими и западными учёными за последние тридцать лет, появилась гипотеза о том, что настоящим автором "Искусства войны" Сунь-цзы является именно Сунь Бинь. Также некоторые исследователи склоняются к мнению, что полулегендарный Сунь-цзы (Сунь У) и исторический Сунь Бинь на самом деле одно и то же лицо.

Сунь Бинь также является автором другого трактата по военной стратегии Сунь Бинь бинфа (Искусство войны Сунь Биня). Среди историков долгое время существовали сомнения относительно этого трактата, но в 1972 в Линьи (пров. Шаньдун) при раскопках ханьских захоронений были найдены фрагменты Сунь Бинь бинфа, пролежавшие в земле более 2 тыс. лет. Найденные 223 бамбуковые дощечки с нанесенными на них 5985 иероглифами, представляющие собой фрагменты восьми глав этого сочинения, подтверждают принадлежность его к эпохе "Сражающихся царств".

3. Вуцзы (У-цзы бин фа; не путать с "Искусством войны" Сунь Биня) — классическая китайская работа по воинской стратегии, приписывается авторству У Ци, одному из семи военных классиков.

Говорят, что было две книги по искусству войны У Ци, но одна была потеряна, поэтому оставшаяся Вуцзы — единственная книга, несущая военные мысли У Ци. Старейшее сохранившееся издание датируется династией Сун (960-1279). Из-за отсутствия сохранившихся копий, нет единого мнения среди современных ученых относительно окончательного состава Вуцзы, но предполагается, что ядро работы строится вокруг жизни У Ци (440-381 до н. э.), в период Сражающихся царств. Исторические упоминания указывают на то, что Вуцзы была очень известна и популярна как в период Сражающихся царств, так и в династии Хань. В дополнение к стратегическим/тактическим исследованиям и философии войны, Вуцзы уделяет значительное внимание материально-техническому обеспечению готовности к войне.

4. "Лю Тао" — Шесть секретных учений — один из семи классических китайских военных трактатов. Автором наставлений, содержащихся в данном трактате, считается китайский стратег периода Чжоу Цзян Цзыя, также известный как Тайгун, который жил в XI веке до нашей эры. Текст построен в виде наставлений, которые Цзян Цзыя адресует правителю династии Чжоу Вэнь-Вану, целью которого является свержение династии Шан. Среди рассматриваемых тем не только вопросы, связанные с ведением военных действий, но и с эффективным государственным управлением.

5. Вэй Ляоцзы — китайский военный трактат, один из семи классических трактатов. Вероятно, был создан в конце IV века до н. э., в эпоху Сражающихся царств.

Согласно трактату, важнейшими ресурсами государства являются сельское хозяйство и население, развитию которых должно уделяться преимущественное внимание. Гуманистические ценности защищаются, однако для подавления инакомыслия и других проявлений, не способствующих развитию государства, допускается применение жёстких мер. Вопросы тактики практически не рассматриваются, что, вероятно, связано с отсутствием у автора военного опыта, однако присутствуют многочисленные ссылки на другие военные труды.

6. Методы Сыма — один из семи классических военных трактатов Китая, созданный в IV веке до н. э. в царстве Ци. Он восходит к военным традициям рода Сыма и назван в честь командующего армией Ци Сыма Жанцзюя, современника правителя Цзин-гуна.

В трактате рассматриваются вопросы управления армией, дисциплины, войсковой организации. Согласно нему, война необходима для поддержания власти. Вместе с тем, основной целью войны является уничтожение зла и помощь людям. Трактат призывает к милосердию по отношению к мирному населению вражеского государства и даже к раненым врагам. Большое внимание уделяется профессиональной и психологической подготовке, а также укомплектованности армии. Подчёркивается важность административного воздействия — наказаний и поощрений — для поддержания дисциплины и мотивации войск. В трактате также коротко рассмотрены вопросы выбора наиболее эффективной тактики.

7. "Тайбай инь цзин" — старинный военный трактат, о чем конкретно повествует, узнать не удалось.

8. "Хуан Шигун Сань Люэ" один из семи классических военных трактатов Китая.

Трактат состоит из 3 частей, расположенных по уровням важности, в каждой из которых описан стиль управления. В нём утверждается, что в определённых ситуациях необходимо применять каждую из этих стратегий. Основное внимание уделяется административному контролю, а также гражданскому управлению; вопросы тактики почти не затрагиваются.

9. Цзисяо синьшу (буквально: "новая книга записей о достижениях") — китайский военный трактат эпохи Мин, составленный Ци Цзигуаном.

В трактате рассмотрены разнообразные аспекты ведения военных действий, в том числе вопросы стратегии, методы работы с оружием и безоружной борьбы. Согласно тексту, хотя навыки рукопашного боя на поле битвы малополезны, обучение ему солдат позволяет дать им важную базовую подготовку. Также приведены стандарты по изготовлению оружия, в том числе — ковке клинков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 247. Встречу тебя на многоцветном свадебном паланкине**

— Tы о ниx ничего не слышал? — Фэн Юй Xэн была поражена, а затем подумала вот о чем. Период времени, в котором Да Шунь существовала, не должен сильно отличаться от ее предыдущей жизни, но ход истории был другим, включая исторические фигуры и важные исторические данные. — Все нормально. Я принесу эти военные книги позже, чтобы вы могли учиться все вместе.

— Этот слуга благодарит окружную принцессу за великую милость, — Цянь Ли чувствовал, что с тех пор, как Фэн Юй Хэн вошла в военный лагерь, все, что она делала, было одолжением, которое принесет им удачу. Он не мог не посмотреть на Cюань Тянь Mина, почувствовав, что удача его генерала слишком велика: он нашел такую потрясающую жену. Hеудивительно, что девятый принц, которого никогда не трогали женщины, был так заинтересован. Да любой мужчина, независимо от своего положения, будет заинтересован этой девушкой.

— Тогда как насчет пятого испытания? — спросила его Фэн Юй Хэн. — Kак пройти его?

Цянь Ли беспомощно улыбнулся:

— Окружная принцесса, пятое испытание — ваше сострадательное сердце. Но окружная принцесса уже проявила невероятное сострадание, спасая солдат всей армии. Это испытание, естественно, было пройдено.

— О? — она чуть изумленно подняла брови. — Ты хочешь сказать, что я уже прошла все пять испытаний?

— Действительно, окружная принцесса прошла их все, — сказав это, он опустился на колени и громко сказал: — Этот слуга приветствует окружную принцессу! Пожалуйста, окружная принцесса, предоставьте нам инструкции!

Тридцать тысяч солдат позади него также преклонили колени и сказали в унисон:

— Этот слуга приветствует окружную принцессу! Пожалуйста, окружная принцесса, предоставьте нам инструкции!

То поразительное, великолепное чувство пришло еще раз, но Фэн Юй Хэн на самом деле немного уже привыкла к нему. Больше не обращая внимания на солдат, она повернулась к Сюань Тянь Мину. Отбросив свою доблестную ауру, девушка вдруг просияла детской улыбкой и громко сказала:

— Сюань Тянь Мин! Я успешно прошла испытание! Ха-ха-ха!

Этот ребячий смех становился все громче и звучал как смех фей этой долины. Где теперь та отвага, которую она показала ранее? Солдаты поразились, как будто то, что только что произошло, было сном. В этом сне окружная принцесса была способна на все, но когда они проснулись, перед ними стояла очаровательная вторая молодая госпожа семьи Фэн.

Пройдя все пять испытаний, она стала вторым главнокомандующим для тридцати тысяч солдат северо-западной армии. Помимо Сюань Тянь Мина, эти мужчины с горячей кровью следовали за ней, надеясь перенять у нее некоторые навыки.

Фэн Юй Хэн три дня выбирала четыре тысячи солдат из тридцати тысяч, чтобы сформировать отдельную армию, назвав ее армией Божественного намерения.

Солдаты армии Божественного намерения были разделены на две меньшие группы, одна станет корпусом божественных стрелков, а другая — их поддержкой.

Группа божественных стрелков сосредоточилась на стрельбе из лука, а группа поддержки — на развертывании войск.

С этого момента армия Божественного намерения стала личной армией Фэн Юй Хэн, и она сама руководила их обучением. Используя методы двадцать первого века, с помощью которых готовили спецназ, она тренировала четыре тысячи солдат так, чтобы те стали крепкими, как железо.

Она оставалась в армии целый месяц. В течение этого времени она обучала божественную группу стрелков днем, а ночью тренировала группу поддержки в военной стратегии. Часто она была так занята днем, что могла уснуть только на четыре часа, а иногда даже вовсе не спала.

У нее не имелось книг по военной стратегии в ее пространстве, поэтому она просто решила написать свои собственные. Практически все остальное время она использовала для написания этих книг. Только когда ее глаза стали ярко-красными, Хуан Цюань остановила ее:

— Молодая госпожа, если вы продолжите в том же духе, эта слуга пойдет и расскажет об этом его высочеству. Я попрошу его лично позаботиться о вас.

Фэн Юй Хэн была совершенно беспомощна и могла только послушаться ее.

Сюань Тянь Мин не проводил с ней слишком много времени в этот период. Были времена, когда они не видели друг друга в течение нескольких дней подряд, несмотря на то, что оба находились в военном лагере. Она обучала своих солдат, а он занимался своими делами.

Она знала, что с тех пор, как шесть колодцев в военном лагере были отравлены, этот вопрос камнем давил на Сюань Тянь Мина. Если его не расследовать, то солдаты не смогли бы оставаться спокойными.

Но часто глубокой ночью, отдыхая, она отчетливо чувствовала, что кто-то сидит у ее кровати. У этого человека был знакомый запах канифоли, и когда его пальцы нежно держали ее лицо, это заставляло девушку чувствовать знакомую нежность.

Она знала, что он приходил, но не хотела открывать глаза. Во-первых, потому что слишком уставала, а во-вторых, хотела насладиться этими редкими тишиной и спокойствием.

Наконец, на тридцатый день с тех пор, как Фэн Юй Хэн приехала в военный лагерь, Сюань Тянь Мин пришел к ней во время обеда.

Они вместе обедали в палатке. Молча ели, не говоря ни единого слова.

В конце концов, Фэн Юй Хэн не смогла продолжать так есть. Поставив миску и отложив палочки для еды, она посмотрела на него и спросила:

— Говори, что случилось?

Сюань Тянь Мин тоже поставил свою миску и отложил палочки для еды, после чего спокойно спросил ее:

— Поешь еще немного, давай поговорим после того, как мы закончим, так ведь будет лучше?

— Я ненавижу такую атмосферу, поэтому не могу спокойно поесть, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

Он вздохнул и взял ее маленькие ручки в ладони, размеренно начиная говорить:

— Это не слишком серьезно. Вчера я получил сообщение о том, что последствия зимней катастрофы на севере уже устранены. Несколько дней назад твой отец начал возвращаться в столицу. Через полмесяца наступит Новый год. Думаю, он должен хотеть вернуться к празднику.

— Ох, — она только охнула и опустила голову, замолчав.

Сюань Тянь Мин продолжил:

— Как только Фэн Цзинь Юань вернется, независимо от того, будет ли это двор, столица или поместье Фэн, возникнут новые веяния, так что ты должна быть внимательна.

Она снова выдохнула, все еще держа голову опущенной и не говоря ни единого слова.

Сюань Тянь Мин продолжал говорить в хорошем расположении духа:

— Новый год почти наступил. Несколько дней назад, я попросил людей подготовить новый комплект одежды для тебя. После Нового года тебе будет тринадцать, поэтому мне нужно будет найти еще несколько комплектов красивых украшений для головы. Сегодня утром я приготовил для тебя наборы украшений из аметистов, белого нефрита и розового кварца. Когда ты вернешься в столицу, я отправлю их в поместье.

— Ох-х... — она, наконец, подняла голову, чтобы посмотреть на него, на ее лице ясно читалось горе. — Просто прямо сейчас скажи, что хочешь прогнать меня.

Он засмеялся:

— Что значит прогнать? Мы встречаем Новый год. Через некоторое время мне тоже нужно будет вернуться. Ты достойная окружная принцесса Цзи Aн и инструктор моей северо-западной армии. Почему ты вдруг стала вести себя как ребенок?

— Я всего лишь ребенок. Мне только тринадцать, — несколько суховато ответила Фэн Юй Хэн.

— Хорошо, хорошо, малышка, — он действительно вел себя так, как будто уговаривал маленького ребенка, встав и перетянув ее к себе на колени.

Сюань Тянь Мин уже мог немного ходить. Несмотря на то что делал он это не очень уверенно, он уже начал свою постоянную реабилитацию.

Фэн Юй Хэн ощущала редкое для себя душевное спокойствие. Она протянула свою маленькую руку и обняла его за талию, чувствуя себя особенно непринужденно.

— Сюань Тянь Мин, — окликнула она его, — ты знаешь? В тот день, когда я лечила твои ноги, я сказала себе, что если не смогу вылечить тебя, то буду сопровождать в путешествии по миру. Если бы я не смогла этого сделать, я стала бы твоей тростью.

— Глупая девчонка, — он нежно погладил ее по мягким волосам, — ты ведь здесь, так как они могли быть не вылечены?

Она почувствовала легкую кислинку в душе: она же не сказала ему, что если бы не ее аптека в подпространстве, и если бы в этой аптеке не было скрытой операционной, то его ноги определенно не смогли быть излечены с помощью тех медицинских инструментов, что доступны в эту эпоху. Несмотря на то что оперировала его именно она, операция длилась целых девять часов.

— Я не хочу уезжать отсюда, — честно сказала Фэн Юй Хэн, — мне нравится военный лагерь. Мне не нравится семья Фэн, — раньше она все время жила в поместье, так что это было так. Теперь, когда она провела месяц в военном лагере, она начала чувствовать себя так, как будто оказалась в прежней жизни. Не говоря уже о всяких вольностях при общении, как она могла перенести необходимость отъезда? Более того... — Более того, здесь ведь есть ты. Даже если мы не встречаемся, я знаю, что ты рядом и на моей стороне. Если я позову, то ты появишься в любое время и в любом месте. Сюань Тянь Мин, ты не знаешь, насколько хорошо это чувство, и ты не знаешь, с какими людьми я имею дело в поместье Фэн. Отец, бабушка, сестры, все они прекрасно владеют актерским мастерством. Встречая других, они приветствуют их улыбкой, но за этим скрываются острые кинжалы. Если я на мгновение расслаблюсь, эти кинжалы вонзятся в меня. Хотя я не умру, я буду истекать кровью в течение многих дней. Сюань Тянь Мин, сколько времени пройдет, прежде чем мне исполнится пятнадцать? Я ведь только тогда смогу выйти за тебя замуж, да?

Он обнял девушку за талию еще крепче:

— Да, только после того, как тебе исполнится пятнадцать, я взлечу на высокую лошадь и возьму с собой многоцветный свадебный паланкин. Покинув августейший дворец, я направлюсь прямо в твой павильон Единого Благоденствия. Когда я приеду, ты будешь ждать меня у входа, в венце Феникса и вышитой накидке с кисточками. Я лично отнесу тебя на свадебный паланкин.

— Замечательно звучит, — она хмыкнула и энергично кивнула, но все же решила ему объяснить кое-что с медицинской точки зрения: — на самом деле выходить замуж в пятнадцать лет не очень хорошо. Хотя мой ход мыслей более зрелый, чем у других девушек, в конце концов, мне будет всего лишь пятнадцать. Мое тело не закончит развиваться, особенно это касается репродуктивных органов и области таза. В действительности, полностью они разовьются только после двадцати трех. Не только ранний брак, но и раннее рождение детей не очень хорошо для организма. Это все плохо сказывается на развитии плода.

Лоб Сюань Тянь Мина избороздили глубокие морщины от услышанного. Чем это ему грозило?

— Тогда ты имеешь в виду... — черт возьми, она же не хочет сказать, что подождет до двадцатитрехлетия, чтобы выйти замуж, верно?

— Я имею в виду... Ах, пятнадцать, так пятнадцать. Я врач, поэтому понимаю свое тело.

— Тогда не трать больше свое дыхание! Быстро собирай свои вещи. Завтра ты вернешься домой.

Фэн Юй Хэн подняла голову, чтобы посмотреть на него:

— После Нового года я могу вернуться сюда?

— Конечно, — он кивнул, — конечно, тебе нужно вернуться. Ты инструктор северо-западной армии. Твоя армия Божественного намерения все еще здесь. В последнее время эти четыре тысячи солдат даже смеют не слушать то, что я говорю, но они будут слушать все, что говоришь ты. Фэн Юй Хэн, ты должна делать свою работу!

— Слушаюсь и повинуюсь, — девушка, наконец-то, улыбнулась. Ее улыбка успокоила Сюань Тянь Мина. — Тогда я подготовлю все военные книги дома. А вернувшись, раздам солдатам, — она размышляла, проговаривая, чем собирается заняться: — Есть много вещей, которые нужно сделать. Я все еще хочу создать специальный лук для себя. Подожди, пока я сама нарисую чертежи. Позже найди кого-нибудь, чтобы создать его в больших количествах. Мне также нужно подготовить различные специальные лекарства. Одно из них — яд для стрел, а другие будут использоваться солдатами, поэтому достать их будет легко. Кроме того, есть еще молодые медсестры, которые тренировались в Сяо Чжоу. Мне нужно привезти нескольких в столицу и продолжить их обучение. В будущем они станут проживать в военном лагере на случаи чрезвычайных ситуаций.

Она загибала пальцы, проговаривая все это, полностью игнорируя Сюань Тянь Мина.

Тот, наблюдая за ней, беспомощно и иронично улыбнулся. Это было нехорошо для женщины — быть такой сосредоточенной на карьере! Почему он чувствовал, что эта чертова девушка, кажется, счастливее вести солдат в бой, чем находиться рядом с ним? Фэн Цзинь Юань действительно знал, как растить дочерей.

Независимо от своего нежелания это делать, Фэн Юй Хэн все же села в карету на следующее утро, чтобы вернуться в столицу.

За последний месяц две группы армии Божественного намерения все же кое-чего добились в стрельбе из лука. Хотя они все еще были далеки от того, чтобы соответствовать ее стандартам, эти выбранные ею люди оказались очень выдающимися. Они также являлись очень умными людьми, поэтому учились очень быстро. Независимо от того, была ли это стрельба из лука или тактика боя, они понимали основные концепции. Оставалось только улучшить это через тренировки.

Фэн Юй Хэн верила, что ее армия Божественного намерения сможет преподнести миру сюрприз в течение полугода.

— В конце года большинство солдат тоже должны вернуться домой на Новый год. Молодая госпожа правильно делает, что возвращается в столицу, — быстро заговорила Хуан Цюань, увидев ее плохое настроение и желая успокоить Фэн Юй Хэн, — более того, его высочеству тоже придется вернуться в столицу через несколько дней.

Она кивнула, но ничего не сказала.

Военный лагерь, бесспорно, вызывал симпатию. Исходя из ее предыдущей жизни, это действительно создавало Фэн Юй Хэн определенный настрой.

Наконец, экипаж остановился у ворот поместья Фэн, и Хуан Цюань спросила ее:

— Мы пойдем сначала в поместье Фэн, или вернемся в павильон Единого Благоденствия?

Фэн Юй Хэн немного задумалась, затем встала и вышла из кареты, сказав:

— Пойдем в поместье Фэн. Все должно быть в порядке.

Девушки вышли из кареты, и Бань Цзоу передал вожжи одному из слуг семьи Фэн. А затем, надев бамбуковую шляпу, в мгновение ока исчез.

Фэн Юй Хэн стояла с Хуан Цюань перед воротами усадьбы Фэн. Глядя на сцену, происходящую во дворе, она не могла не выразить своего любопытства:

— Атмосфера какая-то не такая!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 248. Кошка из дому, мыши в пляс**

С атмосфepой действительно что-то было не так. Xуан Цюань тоже это заметила, когда увидела личную служанку Хань Ши, A Жу, кричащую на одного из стражников, уперев руки в бедра. Побранившись некоторое время, она протянула руку и указала на домоправителя Хэ Чжуна:

— Я же говорила, домоправитель, ты можешь быть немного более внимательным? Эта ваза цвета морской волны — любимая ваза госпожи. Ее подарил мастер, когда госпожа вошла в поместье! Если ты разобьешь ее, то не сможешь искупить свое преступление.

Лицо услышавшего это Хэ Чжуна стало беспомощным, но он не xотел спорить со служанкой, поэтому только сказал:

— Hе волнуйся, — а затем унес вазу через передний двор и направился куда-то на юг.

Фэн Юй Хэн была смущена:

— Я покинула поместье чуть больше одного месяца назад, а в поместье уже есть новая главная жена?

— Как это возможно, премьер-министр Фэн до сих пор не вернулся. Кто присвоил титул главной жены? — сказала Хуан Цюань.

— Pазве ты не слышала, как она говорила "госпожа"? — она сказала это, сделав несколько шагов вперед. В это время А Жу тоже обернулась и мельком увидела Фэн Юй Хэн.

Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, А Жу ошеломленно застыла. Шок был настолько силен, что она чуть не развернулась, чтобы убежать.

Фэн Юй Хэн помахала ей:

— Иди сюда.

А Жу ненавидела то, что не могла остаться на месте, ей так не хотелось делать ни шага в сторону Фэн Юй Хэн.

Вторая молодая госпожа, которая не появлялась больше месяца. По слухам она покинула столицу, так почему же вдруг вернулась?

Видя, что служанка все еще не двигается, Хуан Цюань потеряла терпение и сердито подошла к ней. Схватив А Жу за воротник, она потащила ее к Фэн Юй Хэн.

Лицо А Жу побледнело от страха, она начала постоянно повторять:

— Не убивайте меня! Не убивайте меня!

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала:

— Кто сказал, что мы убьем тебя? С каких пор слуги поместья Фэн стали так хорошо говорить и придумывать истории о молодой госпоже, дочери первой жены?

— Нет, нет, нет! — Хуан Цюань отпустила А Жу, и та упала прямо на колени. — Вторая молодая госпожа, пожалуйста, пощадите меня! Вторая молодая госпожа, пожалуйста, пощадите меня!

Когда Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, служанки и слуги, которые бегали вокруг, перетаскивая вещи, собрались вокруг, чтобы поприветствовать ее. Она посмотрела на них и еще больше озадачилась:

— Поместье переезжает? — после этого вопроса она снова посмотрела на А Жу и заговорила еще раз: — Ты заботилась о наложнице-матери Хань в течение многих лет, и она заботилась в ответ, не унижая тебя. Хотя ежемесячное пособие наложницы-матери Хань ограничено, и у нее нет магазинов ее девичьей семьи, приданного, которое дополнило бы ее, что и не давало ей возможности позволить своей служанке достойно выглядеть перед другими слугами, ты все еще не можешь сделать что-то вроде предательства своего мастера!

— Эта слуга не предавала своего мастера! — А Жу была ошеломлена. Что вторая молодая госпожа имела в виду, говоря о предательстве своего мастера?

— Ты все еще говоришь, что не делала этого? Какая наглая служанка. Я лично слышала это, но ты все еще смеешь спорить? Хуан Цюань, ударь ее!

— Слушаюсь, — Хуан Цюань не заботили все эти вопросы. Услышав приказ Фэн Юй Хэн, она не сказала ничего лишнего и снова поставила А Жу на ноги. Подняв руку, она ударила ее по лицу.

Вот так она ударила ее не менее двадцати раз! А ведь Хуан Цюань была очень сильной. Она избила А Жу так, что та почти не могла открыть глаз.

Только тогда Фэн Юй Хэн сказала:

— Хорошо, этого достаточно. Нам еще нужно, чтобы она была в состоянии ответить на мои вопросы.

Хуан Цюань отпустила А Жу, почти бросив ее на землю.

Слуги, которых ругала А Жу, были чрезвычайно счастливы. Даже домоправитель Хэ Чжун, который вернулся на передний двор после того, как отнес вазу, наблюдал за происходящим, заложив руки за спину, чувствуя себя невероятно довольным.

А Жу была жестоко избита и хотела закричать, но всякий раз, когда она двигала ртом, ей становилось очень больно. Так больно, что она могла только лежать на земле и плакать; однако она продолжала рыдать:

— Эта раба не предавала своего хозяина. Я действительно не предавала своего мастера!

Фэн Юй Хэн опустила голову и посмотрела на нее:

— Ты все еще говоришь, что не предавала? Только что я лично слышала, как ты сказала домоправителю что-то о госпоже. Если ты все еще следуешь за Хань Ши, зачем тебе работать на госпожу? А? Правильно, когда госпожа пришла в наше поместье? Это ведь такой важный вопрос, почему я ничего об этом не знаю? — она сказала это, а потом повернулась к Хэ Чжуну, чтобы спросить уже его: — Домоправитель, что именно здесь происходит?

Услышав вопрос Фэн Юй Хэн, он быстро подбежал и поклонился, сказав:

— Отвечаю второй молодой госпоже, мастер все еще не вернулся в столицу, так как могла госпожа прийти в поместье? А Жу говорила о наложнице-матери Хань.

— Наложница-мать Хань? — Фэн Юй Хэн рассмеялась. — Даже наложницу теперь можно называть госпожой. Куда делись правила семьи Фэн? — она повысила голос и сердито взглянула на него.

А Жу дрожала от страха всем телом, она действительно боялась, что эта вторая молодая госпожа убьет ее в гневе. Но все же чувствовала себя обиженной. Она делала все возможное, чтобы работать на своего мастера, но не получала с этого никаких выгод, так как же она оказалась в этом бардаке? Хань Ши уже некоторое время звали госпожой, и основательница никак не возражала. Почему вторая молодая госпожа разозлилась на это, вернувшись?

Думая так, служанка поступила опрометчиво и подняла голову. Смотря на нее своим расквашенным лицом, она сказала:

— Вторая молодая госпожа, наложница-мать Хань уже беременна ребенком мастера.

— О! — Фэн Юй Хэн внезапно рассмеялась. — Так ей наконец-то удалось зачать ребенка?

А Жу не понимала, что это значит, и могла только кивнуть. А потом она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Тогда мне нужно пойти взглянуть и проверить пульс наложницы-матери Хань, пока я здесь. Я должна проверить, стабилен ли ее плод.

Когда А Жу услышала это, ее сердце рухнуло куда-то вниз. Она увидела, что Фэн Юй Хэн уже начала идти к внутренним дворам. Это напугало ее, и она в панике обняла Фэн Юй Хэн за ноги, сказав:

— Нет необходимости, нет необходимости. Mы не смеем беспокоить вторую молодую госпожу этим. В поместье уже вызвали врача.

— Отпусти меня! — на этих словах Фэн Юй Хэн Хуан Цюань пнула А Жу в плечо, отбросив ее довольно далеко. А Жу чуть не сплюнула кровью от удара.

Фэн Юй Хэн вела себя так, как будто даже не видела этого, она говорила сама с собой:

— Мои медицинские способности хороши. Я даже позаботилась о теле его величества. То, что наложница-мать Хань может быть осмотрена мною, это ее удача. Почему такая служанка, как ты, мешает своему мастеру стать обладательницей такого счастья? Даже если Хань Ши плохо обращалась с тобой в прошлом, ты все равно должна думать о ребенке семьи Фэн, — она говорила все это, уже идя дальше. — Не останавливай меня снова, иначе я не буду нести ответственность, если моя слуга запинает тебя до смерти.

А Жу не смела больше открывать рот, она встала и хотела убежать в другом направлении.

Хэ Чжун посмотрел на нее, а затем погнался за Фэн Юй Хэн, с тревогой говоря:

— Вторая молодая госпожа, наложница-мать больше не живет в предыдущем дворе.

— О? — Фэн Юй Хэн посмотрела в направлении, куда побежала А Жу. Развернувшись, она тоже пошла в этом направлении: — Она даже изменила свой двор?

— Да, — ответил Хэ Чжун, — позавчера четвертая молодая госпожа сказала старейшей госпоже, что их двор слишком тихий и уединенный, а количество солнечного света ограничено. Она хотела переехать в большой двор на юг, — Хэ Чжун сказал это, покачивая головой, а потом беспомощно продолжил: — На самом деле, как мог их двор не получать достаточно солнечного света? Раньше мастер больше всего души не чаял именно в наложнице-матери Хань, поэтому двор, который он ей подарил, был намного лучше, чем тот, что отдали наложнице-матери Ань, пусть и уступал ему по размеру.

Фэн Юй Хэн скривила губы в улыбке:

— Тогда в какой двор она переехала сейчас?

— Это двор Магнолии рядом с бывшим Золотым Нефритовым двором, — сказал Хэ Чжун, — Наложница-мать Хань чувствовала, что Золотой Нефритовый двор слишком невезучий, в противном случае она могла бы непосредственно переехать туда.

Хуан Цюань больше не могла это слушать:

— Это действительно то, что сделал бы презренный человек. Почему старейшая госпожа не посоветовала ей переехать в Золотой Нефритовый двор? Кто знает, может быть, призрак Чэнь Ши вышел бы ночью, чтобы поговорить с ней.

Хэ Чжун рассмеялся, но ничего не сказал. Вместо этого он опустил голову и продолжил вести их в нужном направлении.

С тех пор как Чэнь Ши и Фэн Цзы Хао умерли, Золотой Нефритовый двор и павильон Стремительного Меча превратились в пустыню. Обычно за ними присматривали только служанки и стражники, но никто не хотел заходить внутрь. Но поскольку положение Чэнь Ши и Фэн Цзы Хао в поместье было экстраординарным, они оба располагались в лучших местах на территории усадьбы. Это более или менее проясняло их положение в поместье.

Если подумать об этом, то Хань Ши, желающая жить во дворе Магнолии, должна следовать этой же логике.

Под руководством Хэ Чжуна, Фэн Юй Хэн впервые вошла во двор Магнолии. Там она увидела суетящихся служанок. Людей было так много, что обстановка казалась еще более оживленной, чем во дворе основательницы.

— Поскольку наложница-мать Хань забеременела, старейшая госпожа специально послала больше людей, чтобы заботиться о ней, — объяснил Хэ Чжун, — все эти служанки были взяты из других дворов. Через некоторое время из-за пределов поместья привезут еще больше.

Услышав его слова, Фэн Юй Хэн заметила это. Ну, конечно же, каждая из этих служанок казалась знакомой. Были тут служанки и со стороны Ань Ши, и со стороны Фэн Чэнь Юй, и со стороны Цзинь Чжэнь, были даже люди со двора Изящного Спокойствия.

Он сделал несколько шагов назад и поклонился:

— Их дом находится во внутреннем дворе. Этому слуге неудобно здесь оставаться, поэтому я уйду первым. Вторая молодая госпожа, будьте осторожны, — сказав это, он отошел еще немного и быстро удалился.

Хуан Цюань ухмыльнулась и сказала:

— Он на самом деле сказал молодой госпоже быть осторожной. Хань Ши способна есть людей?

Фэн Юй Хэн не стала ничего говорить, она сразу шагнула во двор. Слуги, которые были заняты во дворе, быстро подошли, чтобы поклониться ей, только увидев ее.

Но когда они пришли отдать дань уважения, они прекратили свою работу. В это время они услышали чей-то женский голос, напоминавший вой волчицы:

— Почему вы все остановились? Разве вы не хотите есть? Всем вернуться к работе! — после этого послышался треск хлыста. Кнут ударил какую-то молодую служанку по спине, да так, что потекла кровь.

У служанки не имелось возможности защитить себя. Ей было больно и страшно. Фарфоровая тарелка, которая она держала в руках, упала на землю и разбилась на восемь частей.

— Ах! — мегера сердито помчалась к ней. Глядя на разбитую тарелку, она несколько раз топнула ногами: — О нет! Эта вещь была бесценна, и ее разбила такая шлюха, как ты! Я должна забить тебя до смерти! — сказав это, она начала избивать молодую служанку.

Хуан Цюань выдохнула в шоке:

— Где Хань Ши нашла такую старомодную мегеру? Она действительно жестока.

Фэн Юй Хэн, однако, встревоженно сказала:

— Быстро иди, помоги! Это личная служанка Сян Жун — Мэй Сян.

Услышав ее напоминание, Хуан Цюань заметила. Конечно, девушка, которую ударили, была личной слугой третьей молодой госпожи семьи Фэн, Мэй Сян.

Поскольку Сян Жун и Фэн Юй Хэн близко общались, Мэй Сян часто ходила с Сян Жун в павильон Единого Благоденствия. А это был двор Хань Ши, поэтому Хуан Цюань не подумала об этом сначала. Добавить к этому то, что ее внимание было сосредоточено на мегере, так что она действительно не заметила избитую служанку.

Теперь, когда она узнала, что это была Мэй Сян, Хуан Цюань сердито помчалась к этой женщине лет пятидесяти на вид, что вела себя как настоящая мегера. Подняв ногу, она ударила ее в грудь, в результате чего та пролетела довольно большое расстояние.

Мрачная Фэн Юй Хэн подошла к Мэй Сян. Когда девушка увидела, что вторая молодая госпожа здесь, она начала плакать.

Она нежно похлопала Мэй Сян по плечу и утешила ее, сказав:

— Не плачь. Я вернулась и не позволю вам страдать от каких-либо обид.

Мэй Сян кивнула. Боль в спине заставила ее лицо побелеть. День был холодный, а одежда — плотной, но кровь все же сочилась из раны. Это означало, что у бабушки имелись некоторые навыки.

Фэн Юй Хэн чувствовала, что эта женщина ей незнакома, поэтому подошла и спросила ее:

— В каком дворе ты изначально служила?

Старуха долго не могла встать после того, как ее пнула Хуан Цюань. Чувствуя подозрительную сладость в задней части горла, она отчаянно подавляла ее, чтобы избежать кровавой рвоты.

Когда она посмотрела на человека, который задал ей вопрос, она подсознательно сразу хотела начать сердито ругаться, но у нее, кажется, имелись какие-то внутренние повреждения, из-за которых ей трудно было это сделать. Во-вторых, она вдруг вспомнила, что Хань Ши тайком сказала ей, что самым страшным человеком в поместье была не основательница, и не другие наложницы-матери и дочери наложниц. Это был та, что жила в соседнем павильоне Единого Благоденствия.

Человек перед ней... Она вздрогнула, ее пробил холодный пот от ужаса.

— Вы... окружная принцесса Цзи Ан?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 249. Высший "подвиг" отца**

— Раз уж ты узнаешь эту принцессу, почему бы тебе не встать на колени? — Фэн Юй Xэн уставилась на старуху и холодно сказала: — Kакой непослушный человек.

Услышав это, старуха буквально взлезла в коленопреклоненное положение перед ногами Фэн Юй Хэн. Eе грудь болела при малейшем движении после того, как Хуан Цюань ударила ее ногой, но она стиснула зубы и терпела. Cтаруха знала, что может оскорбить других, потому что Хань Ши сверху поддерживала ее. Но вторая молодая госпожа семьи Фэн носила титул окружной принцессы. По-видимому, она — окружная принцесса, которой даже была дарована земля. Настоящий рабовладелец! Если она хотела сохранить свою старую жизнь, то ничего не могла сказать об этом.

Видя, как пожилая женщина кланяется, застыв кверху задницей, Хуан Цюань почувствовала раздражение и начала подбивать Фэн Юй Хэн:

— Слишком отвратительно. Как насчет того, чтобы убить ее?

Старуха чуть не умерла от страха и зачастила:

— Нельзя! Вы не должны! Юная госпожа, пожалуйста, пощадите меня! Окружная принцесса, пожалуйста, пощадите меня!

Mэй Сян тоже прильнула к Фэн Юй Хэн и тайком потянула ее за рукав, тихо сказав:

— Она — бабушка, приведенная извне наложницей-матерью Хань. Говорят, что она заботится о ее беременности.

Фэн Юй Хэн подняла бровь:

— Заботится о ее беременности? — затем она снова посмотрела на старуху, принюхиваясь и приглядываясь. — Но почему я чувствую запах масла? Она точно просто свиной мясник, так как она может заботиться о ее беременности?

Старуха на земле снова задрожала. Свиной мясник, она даже смогла правильно все это понять?

К счастью для нее, Фэн Юй Хэн не стала продолжать эту тему. Вместо этого она пару раз пнула ее, а затем сказала:

— Эта окружная принцесса только что вернулась в поместье. Услышав, что наложница-мать Хань беременна, я специально пришла, чтобы осмотреть ее. Раз уж ты здесь, показывай дорогу.

Старуха вздохнула с облегчением и поспешно попыталась встать, но не смогла даже после пяти-шести попыток.

Одна из служанок поблизости не могла больше просто смотреть и подошла, чтобы помочь ей подняться. Только тогда старуха смогла встать с земли.

— Окружная принцесса, сюда, пожалуйста, — она быстро увела ее внутрь. Чуть ранее она видела, как A Жу плачет, прибежав назад с опухшим лицом. Ей все еще было любопытно, что произошло. Теперь, когда она подумала об этом, было наиболее вероятно, что ее избила служанка окружной принцессы.

Пока они шли, бабушка опустила голову и не смела даже смотреть в сторону Хуан Цюань.

Двор Магнолии был очень обширен. Во дворе имелся небольшой пруд и сад. Зимой пруд стоял пустым, и единственное, что еще было в саду — это растения, так что красота пейзажа не казалась очевидной. Но в длинных извилистых залах все равно царила атмосфера изящества и грации. Все это действительно подходило главной жене.

Фэн Юй Хэн вспомнила, что ранее слышала о том, как Чэнь Ши интересовалась внутренним двором Магнолии, когда сама все еще жила в Золотом Нефритовом дворе. Время от времени она посылала слуг, чтобы они приходили сюда и убирались. Фэн Цзинь Юань и основательница четко знали, что она хочет занять этот двор, но так как ни один из них не жил там, никто не остановил ее. Только после того, как Фэн Юй Хэн вернулась в поместье, Чэнь Ши перестала думать об уборке. Кто знал, что Хань Ши будет той, кто воспользуется этим.

Когда Фэн Юй Хэн вошла, Хань Ши сидела во главе зала в компании А Жу. Обычно во дворах наложниц не имелось приемного зала, потому что они очень редко встречали гостей, так что не было абсолютно никакой необходимости встречать гостей в зале. Но во дворе Магнолии действительно был такой. Теперь, когда Хань Ши сидела на этом месте, она чувствовала, что это неуместно.

Увидев, как Фэн Юй Хэн входит, Хань Ши стала немного обеспокоенной. Она хотела подняться, но также ей хотелось остаться сидеть. Даже когда Фэн Юй Хэн прошла в середину зала, она все еще не решила, что должна делать и как говорить с Фэн Юй Хэн.

Стоящая рядом с ней А Жу держала голову опущенной и больше не имела предыдущего высокомерного вида. Даже когда Хань Ши посмотрела на нее, она никак не отреагировала.

Сердце Хань Ши дрожало от гнева. Снова посмотрев на Фэн Юй Хэн, она увидела ее проницательный и умный взгляд, заставивший выступить на ее лбу холодный пот.

В конце концов, она все же встала и кивнула, говоря:

— Вторая молодая госпожа, вы вернулись в поместье? — ее голос, как и ее руки, задрожал при этих словах.

Фэн Юй Хэн проигнорировала ее, вместо этого осмотрев интерьер зала.

Хань Ши не знала, зачем она делала это, поэтому могла только дать простое объяснение:

— Старейшая госпожа сочувствовала трудностям этой наложницы с беременностью и специально предоставила мне этот двор Магнолии. На самом деле я переехала сюда только вчера, так что во дворе все еще беспорядок. Вторая молодая госпожа, пожалуйста, не возражайте, — говоря это, она искоса взглянула на старуху, которая едва могла стоять при поддержке служанки. Она не могла не вспомнить, что ранее сказала ей А Жу. Ее сердце было потрясено. Может быть, эта тоже была избита?

— Наложница-мать беременна? — оглядев зал, спросила Фэн Юй Хэн, наконец, остановившись.

Пораженная Хань Ши реагировала медленно. Разве люди после осмотра обычно не выражают свое мнение о качестве отделки? Она уже все продумала. Если бы Фэн Юй Хэн отметила, что комната хорошая, она бы сказала, что пойдет поговорить о передаче ее основательнице. Если бы та произнесла, что в комнате нет ничего хорошего, она бы ответила, что та долго время пустовала и не сильно изменилась.

Но теперь предмет разговора внезапно изменился на ее живот. У Хань Ши не было выбора, она могла только стиснуть зубы и подтвердить это. Мысленно, однако, женщина вспомнила, что сказала А Жу. Фэн Юй Хэн должна была прийти и осмотреть ее, услышав, что она забеременела.

Сердце Хань Ши уже почти билось у нее в горле. Медицинские способности Фэн Юй Хэн были известны каждому. Пусть она забеременела, но когда в поместье вызвали врача, она сделала все возможное, чтобы врач был тем, что привлекла труппа артистов. Доктор объявил дату зачатия за день до того, как Фэн Цзинь Юань покинул поместье. Если бы Фэн Юй Хэн осталась, чтобы осмотреть ее, разве это не была бы раскрыто?

— Наложница-мать, пожалуйста, сядь, — Фэн Юй Хэн не стала ходить вокруг да около. — Я была в военном лагере в пригороде чуть больше месяца. Я никогда не думала, что в поместье проидет такое счастье. У А-Хэн нет много подарков для наложницы-матери, стоит упомянуть только мои медицинские способности, так что я буду осматривать наложницу-мать, чтобы немного успокоить тебя во время беременности.

— Этого нельзя делать! — сердце Хань Ши дрожало. — Вторая молодая госпожа — благородная окружная принцесса. Эта наложница не более чем наложница. Как я могу согласиться на обследование второй молодой госпожой! Этого не стоит делать! Совершенно не стоит.

Она сказала это, подсознательно отступая. Ее машущие руки внезапно крепко сжали ладони Фэн Юй Хэн:

— Наложница-мать Хань беременна. Ты должна быть очень осторожна. У тебя нет глаз на затылке. Что бы ты делала, если бы упала?

Хань Ши подумала про себя, что если Фэн Юй Хэн ее не напугает, то она и не упадет. Но даже думая об этом, она не смела произнести это вслух, вместо этого сказав:

— Спасибо второй молодой госпоже за беспокойство.

Но она не знала, что за то время, пока Фэн Юй Хэн держала ее за запястье, девушка смогла получить четкое представление о пульсе Хань Ши.

Ребенок Фэн Цзинь Юаня?

Очень хорошо, Фэн Цзинь Юань покинул столицу на такое долгое время, но все же дал Хань Ши ребенка. Это была действительно техничная работа!

Улыбка на ее лице внезапно стала блестящей:

— Наложница-мать Хань, почему ты так нервничаешь, увидев меня? Беременность — это радость. Ты не должна чрезмерно нервничать или поддаваться эмоциям, — она отпустила ее руки. — Так как наложнице-матери не нравится, что А-Хэн решила осмотреть тебя, то А-Хэн не будет этого делать. Ты действительно права. Я вторая молодая госпожа семьи Фэн. Хотя у меня есть некоторые медицинские способности, я не врач. Не стоит рассуждать о том, чтобы обследовать людей, едва увидев их.

Хань Ши не знала, что сказать, и могла только кивнуть и согласиться:

— Да, да, вторая молодая госпожа — человек благородного происхождения. Как вы могли просто так взять и решить осмотреть людей?

— Все в порядке, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и продолжила: — Я только что вернулась в усадьбу и до сих пор не имела возможности отдать дань уважения бабушке. Сначала я пойду во внутренний двор Изящного Спокойствия.

— Вторая молодая госпожа, пожалуйста, берегите себя, — быстро сказала Хань Ши.

Услышав ее слова, Фэн Юй Хэн внезапно остановилась и повернулась, начиная говорить:

— Есть вопрос, о котором я почти забыла. Как получилось, что наложница-мать взяла служанку третьей молодой госпожи в этот двор? — сказав это, она повернулась к старухе, которая чуть не кашлянула кровью, и добавила: — Эта старуха, забойщица свиней, слишком мерзка, она посмела выпороть служанку, принятую моим поместьем Фэн до крови. Теперь, когда наложница-мать беременна, было бы лучше не смотреть на такого рода убийственные вещи. А-Хэн потратит немного энергии и заберет ее, чтобы разобраться с ней. Наложница-мать, тебе не нужно беспокоиться об этом.

Сказав это, она ушла, полностью игнорируя Хань Ши. Хуан Цюань схватила эту старуху и волоком протащила ее по коридорам наружу.

Хань Ши собиралась что-то сказать, и слова уже были готовы сорваться с ее губ, но А Жу быстро остановила ее, отчаянно качая головой:

— Наложница-мать, ты не должна умолять ее о помиловании! Вторая молодая госпожа вернулась в поместье явно разозленной. В любом случае это просто старуха, приведенная извне. Если она хочет, то пусть забирает ее. Наложница-мать совершенно не должна перечить второй молодой госпоже, — теперь, когда ее лицо опухло от побоев, она больше не смела называть Хань Ши госпожой.

В душе Хань Ши чрезвычайно волновалась. Она чувствовала, что возвращение Фэн Юй Хэн в поместье означало, что, скорее всего, ее счастливые дни скоро могут закончиться. Но несмотря ни на что, до тех пор, пока она не вредит своей собственной беременности, все будет хорошо. В любом случае Фэн Цзинь Юань скоро вернется. Когда придет время, естественно, кто-то поддержит ее.

Подумав так, ее настроение, наконец, немного улучшилось. Затем она приказала А Жу:

— Быстрее, пусть слуги во дворе поторопятся и закончат свою работу.

В это время Фэн Юй Хэн забрала Мэй Сян и покинула двор Магнолии.

Спина Мэй Сян болела при каждом движении, но она стиснула зубы и терпела, постоянно благодаря Фэн Юй Хэн.

Старуха, которую тащила Хуан Цюань, не могла даже пискнуть. Ее воротник душил ее. Она отчаянно махала руками, но обнаружила, что чем больше борется, тем туже становится ее воротник. Это продолжалось до тех пор, пока она полностью не перестала дышать. Ее глаза закатились, и она упала в обморок.

С Фэн Юй Хэн во главе группы вернулась во внешний двор. Слуги, которые помогали Хань Ши перетаскивать ее вещи, уже вернулись на свои прежние позиции. Хэ Чжун что-то говорил им, но, увидев приближение Фэн Юй Хэн, быстро подбежал к ней:

— У второй молодой госпожи есть какие-нибудь приказы?

Хуан Цюань бросила почти мертвую старуху на землю и сказала:

— Позаботься об этом. Ее тело насквозь пропитано запахом свиного жира и действительно отвратительно.

Хэ Чжун с отвращением посмотрел на старуху и сказал Фэн Юй Хэн:

— Эта старуха была куплена снаружи наложницей-матерью Хань. Старейшая госпожа изначально договорилась с одной из своих бабушек, чтобы та позаботилась о ней, но эта женщина сказала, что это не очень удобно, поэтому купила ее снаружи. В первый день, когда эта старуха прибыла в поместье, у нее появилась идея взять слуг из каждого двора, чтобы помочь наложнице-матери Хань. Она сказала, что это единственный способ завершить работу. Хе-хе, этот слуга действительно не понимает, какой властью наложница-мать пытается щеголять.

Хэ Чжун был домоправителем поместья Фэн, но также и чиновником третьего ранга, который стоял у входа в поместье премьер-министра. Домоправитель поместья Фэн был тем, кого даже обычные чиновники должны были уважать, так как он мог не смотреть сверху вниз на наложницу поместья?

— Она хочет быть главной женой, я думаю, — Хуан Цюань недовольно цыкнула и закатила глаза. — Такого рода мысли написаны на ее лице, и она думает, что никто не видит этого. Быстро вышвырни эту старуху. Она слишком отвратительна.

Хэ Чжун улыбнулся и сказал:

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Я позабочусь об этом немедленно, — сказав это, он поклонился Фэн Юй Хэн, а затем приказал слугам вынести старуху. Обернувшись, он подошел, чтобы посмотреть на Мэй Сян и не мог не покачать головой: — Кто тебя ударил? Эта старуха очень сильная. Молодая госпожа непременно должна позаботиться об этой ране позже. Не позволяй ей стать чем-то более серьезным.

Мэй Сян кивнула с белым-белым лицом:

— Благодарю, домоправитель.

Хэ Чжун понял, что то, что Мэй Сян в состоянии следовать за Фэн Юй Хэн, означало, что вторая молодая госпожа определенно что-то сказала. Вторая молодая госпожа всегда относилась немного более дружелюбно к третьей молодой госпоже, чем к остальным. Но помощь все же должна быть оказана, поэтому он проявил некоторую доброту:

— Будет ли вторая молодая госпожа навещать старейшую госпожу?

— И то верно, — сказала Фэн Юй Хэн, — я не возвращалась в поместье в течение столь длительного времени, так что сама эта причина подсказывает, что я должна пойти и отдать дань уважения бабушке.

— Верно, вторая молодая госпожа давно не возвращалась в поместье. В последнее время здесь довольно оживленно. Его высочество старший принц и его высочество пятый принц посылали подарки в поместье каждый день. Старейшая госпожа очень счастлива.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 250. Разрушительная красота, ядовитое сердце**

Фэн Юй Xэн улыбнулась. Она понимала, о чем Хэ Чжун напоминал ей. Фэн Чэнь Юй и Фэн Фэнь Дай обе пользовались преимуществами от основательницы, поэтому она должна быть морально готова.

Tак что она сказала:

— Большое спасибо, домоправитель. Зимой дни холодны. Я вижу, что руки домоправителя Хэ страдают от обморожения. Cейчас уже конец года. Лучше всего будет разобраться с ними до Нового года. Позже я попрошу кого-нибудь принести тебе крем, чтобы решить эту проблему.

— О! — Хэ Чжун не думал, что его слова заставят Фэн Юй Хэн дать ему какое-то лекарство. Лекарства окружной принцессы Цзи Aн были тем, что не могли купить даже многие люди с деньгами. Он быстро поклонился Фэн Юй Хэн: — Этот слуга благодарит вторую молодую госпожу.

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала и повернулась, чтобы уйти, но краем глаза зацепила трех женщин, вошедших в поместье. Та, что шла посередине, была стройна и изящна. Eе брови были двумя четко очерченными линиями, идущими вразлет, кожа напоминала белый снег, талия казалась закованной в корсет, а зубы жемчужно блестели. Несмотря на то что день стоял холодный, она носила только тонкую блузку цвета морской волны, эта женщина была очень красива. Две девушки рядом с ней явно являлись служанками, но тоже выглядели исключительно изящно со своими стройными талиями.

Когда эти трое вошли в поместье, некоторые слуги сразу же бросились их встречать. Их отношение было очень вежливым, пока они вели их во внутренние дворы.

Фэн Юй Хэн чувствовала, что сегодня ей преподнесли слишком много сюрпризов:

— Кто это?

— Она — госпожа Хун Юнь, — сказал ей Хэ Чжун. — Четвертая молодая госпожа пригласила ее преподавать танцы.

— Понятно, — Фэн Юй Хэн кивнула: — четвертой сестре исполнится одиннадцать в Новом году. Она должна начать немного больше разбираться в четырех искусствах, которые должна знать женщина. Но эта госпожа Хун Юнь кажется немного особенной.

— Она действительно особенная. Когда она пришла впервые, старейшая госпожа чуть не прогнала ее, только увидев ее внешний вид. Но четвертая молодая госпожа как-то убедила старейшую госпожу оставить госпожу Хун Юнь, — Хэ Чжун сказал это, качая головой, явно очень озадаченный этим вопросом.

Фэн Юй Хэн больше не спрашивала. Уведя с собой Хуан Цюань и Mэй Сян, она направилась во внутренний двор Изящного Спокойствия.

Они остановились только когда достигли развилки. Засунув руку в рукав, она вытащила медицинский крем из своего пространства и протянула его Мэй Сян:

— Вернись к третьей молодой госпоже. Этот медицинский крем может помочь залечить рану на спине и уменьшить боль. Найди кого-нибудь, кто смог бы намазать его.

Мэй Сян была благодарна и хотела поклониться Фэн Юй Хэн, но как только ее движения стали иметь большую амплитуду, боль в спине заставила ее сильно вспотеть.

Хуан Цюань не могла продолжать смотреть на это и поспешила остановить ее:

— Быстро возвращайся. Ты сможешь поклониться второй юной госпоже в павильоне Единого Благоденствия, когда тебе станет лучше.

Мэй Сян кивнула и еще раз поблагодарила ее, прежде чем медленно направиться во двор Ань Ши.

Фэн Юй Хэн наблюдала за уходящей фигурой молодой служанки и вдруг спросила Хуан Цюань:

— Его высочеству пятому принцу нравится смотреть танцы?

Хуан Цюань была поражена, но тут же вспомнила ту преподавательницу танцев:

— Молодая госпожа хочет сказать, что четвертая молодая госпожа учится танцевать для его высочества пятого принца?

— А как же иначе? — она снова направилась во двор Изящного Спокойствия, говоря: — Я слишком хорошо знаю, кто такая Фэн Фэнь Дай. Она ничего не будет делать, если это не окажется полезным. Разве у нее есть талант к танцам? Человек, который не обладает талантом и не питает интереса к танцам, вдруг хочет научиться танцевать, это означает, что танцы будут очень полезны для нее. Ты не слышала, что сказал домоправитель Хэ? Ей удалось как-то убедить бабушку согласиться привести в поместье этого преподавателя танцев. Думаю, только пятый принц мог надавить на бабушку.

Хуан Цюань подумала об этом и почувствовала, что это весьма разумно, поэтому сказала:

— Тогда эта слуга пойдет и спросит об этом позже. Ах, за то время, что мы провели в военном лагере, мы беспокоились только о подготовке солдат или о заботе о его высочестве августейшем принце. Мы не могли ничего узнать.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась:

— Это и моя вина. На время поездки в военный лагерь я отбросила в сторону вопросы, связанные с семьей Фэн. Позже зайди в августейший дворец, чтобы узнать о его высочестве пятом принце. Кроме того, узнай любимые занятия той умершей наложницы. Вполне возможно, что Фэн Фэнь Дай, как Дун Ши, просто подражает движению бровей Си Ши (1).

Хуан Цюань не понимала, что значат ее слова, но догадалась, что Фэн Юй Хэн хотела узнать своего врага, поэтому кивнула, повинуясь.

Они разговаривали все время, пока очень быстро шли во двор Изящного Спокойствия. Войдя, они увидели большое количество служанок, собравшихся вокруг одного человека и оживленно болтающих.

Этот была ни кто иная, как старшая молодая госпожа семьи Фэн, Фэн Чэнь Юй.

Сегодня Фэн Чэнь Юй носила небесно-голубое зимнее пальто. Ее рукава были с манжетами и казались почти хрустящими в своей свежести. На лбу у нее висело голубое украшение, подходившее к одежде. В нижней части прически расположились два колокольчика в форме орхидей, которые позвякивали при малейшем движении. Это было действительно красиво.

Чэнь Юй, казалось, была в хорошем настроении и непрерывно болтала с окружавшими ее служанками. Всего через несколько реплик обстоятельства появления ее одежды полностью оказались раскрытыми.

— Одежда старшей молодой госпожи сделана из действительно хорошего материала. Он выглядит еще более чистым, чем снег, падающий с неба. Это так очаровательно.

— Правильно! А еще эта висячая подвеска. У этой слуги плохие глаза и я не могу сказать, из какого камня она сделана, но это явно не обычный предмет.

— Правильно, правильно. Браслет старшей молодой госпожи тоже новый. Небеса, на самом деле существуют такие освежающие вещи.

Рядом с Чэнь Юй стояла И Линь. Услышав, как слуги хвалят ее мастера, она почувствовала себя более достойной, чем обычно, поэтому громко ответила за Чэнь Юй:

— Все это было подарено его высочеством старшим принцем. Их привезли в поместье сегодня утром. Были даже специальные инструкции для юной госпожи: надеть их сразу после получения. Когда подойдет время Новогоднего банкета, будет отправлен еще более хороший подарок.

Чэнь Юй покраснела и слегка отругала И Линь:

— Ты говоришь слишком много.

Глаза служанок были полны зависти, и одна из них сказала:

— Его высочество старший принц гораздо более щедр на свои дары, чем его высочество пятый принц. Вещи, которые присылает его высочество пятый принц, не более чем маленькие безделушки. На них хорошо просто смотреть, но по сравнению с вещами, которые получила старшая молодая госпожа, они намного хуже.

Чэнь Юй улыбалась, но все равно сказала:

— Ты совершенно не должна говорить так. Вещи, посланные двумя принцами, все хороши, между ними не видно никаких различий.

Служанка поняла, что совершила ошибку, поэтому опустила голову и замолчала.

Чэнь Юй увидела это и сказала:

— Я говорю это ради тебя. Можно спокойно говорить об этом передо мной, но что, если кто-то еще услышал бы это? Тогда начался бы еще один спор.

— Спасибо старшей молодой госпоже за напоминание, — благодарно ответила служанка.

— Ох, хорошо, если ты это понимаешь, — Чэнь Юй улыбнулась и оглядела служанок.

Фэн Юй Хэн смотрела на сцену перед ней и чувствовала, что это смешно. Фэн Чэнь Юй родилась исключительно красивой. После того как о ней узнали, она стала еще красивее. Теперь, когда у нее имелся соответствующий набор одежды и аксессуаров, сказать, что она являлась самой красивой девушкой в городе, ни в малейшей степени не было преувеличением. Она признавала, что, независимо от того, была ли это ее предыдущая жизнь или нынешняя, Фэн Чэнь Юй стала самой красивой девушкой, которую она когда-либо видела. Даже люди, которые делали пластические операции, не были такими же красивыми, как она.

Жаль, что у нее было не только лицо, достаточно красивое, чтобы разрушать страны, но и сердце, достаточно мерзкое, чтобы стать причиной развала тех стран.

Она шагнула вперед и громко сказала:

— Старшая сестра, давно не виделись.

Как только Чэнь Юй услышала этот голос, она задрожала от страха. Поспешно обернувшись, девушка увидела, как Фэн Юй Хэн слабо улыбается и идет в ее сторону. Ее сердце дернулось несколько раз в ответ, в результате чего ее лицо немного побледнело.

Но она все же успела успокоиться и с добрым выражением лица поприветствовать ее. Очень тепло она сказала:

— Когда вернулась вторая сестра? Как получилось, что ты не послала никого, чтобы сообщить нам заранее, чтобы мы могли встретить тебя у входа?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и покачала головой:

— Старшая сестра слишком вежлива. Мы все семья, так есть ли необходимость в таких правилах? Прошло много дней с нашей последней встречи. Похоже, состояние старшей сестры восстановилось до прежнего пика. Это действительно приятно.

Фэн Чэнь Юй знала, что в ее словах имелся скрытый смысл, но сделала вид, что не может понять его, принимая сказанное как похвалу:

— Ранее мне было не очень хорошо. Я побеспокоила младшую сестру, заставив думать об этом. Вторая сестра пришла отдать дань уважения бабушке, верно? Я тоже только что пришла. Я слышала, что четвертая сестра уже внутри, так что не спешила входить. Раз уж ты пришла, давай пойдем вместе.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн кивнула и пошла с Чэнь Юй в сторону зала основательницы.

В это время Фэн Фэнь Дай сидела рядом с основательницей. Попивая чай, она сказала:

— Его высочество пятый принц сказал, что уже почти Новый год, так что он должен прислать подарок. Поэтому он послал кого-то, чтобы доставить несколько банкнот. Пять тысяч таэлей были непосредственно отданы этой внучке, чтобы я сохранила их. Оставшиеся десять тысяч станут сыновним подношением бабушке, пусть это будет выражением уважения от внучки.

Бабушка Чжао передала только что полученные банкноты основательнице. Каждая стоила тысячу таэлей, так что всего их было десять. Видя это, основательница широко улыбнулась.

— Ты такая понимающая. Очень хорошо, что ты знаешь о том, как делать сыновние подношения бабушке. Ты повзрослела, и бабушка понимает, что то, что я была без ума от тебя не напрасно.

Фэнь Дай сказала с улыбкой:

— Внучка всегда думает о бабушке. Несколько дней назад его высочество пятый принц послал несколько рулонов ткани. Внучка отказалась ими пользоваться, поэтому уже послала слуг, чтобы пошить из них зимнюю одежду для бабушки. Думаю, они должны быть готовы через несколько дней. Я надеюсь, бабушка не будет недолюбливать полученный наряд.

Улыбка в глазах основательницы стала более глубокой:

— Мне не может это не понравится. Конечно, все будет замечательно. Все, что прислал его высочество пятый принц, очень хорошее. Как это может не нравиться бабушке? Что касается тебя, не стоит просто продолжать посылать хорошие вещи бабушке. Тебе нужно оставить немного себе.

— Да, — согласилась Фэнь Дай с улыбкой, а затем сделала еще один глоток чая.

Глядя на Фэнь Дай, основательница чувствовала себя счастливой. Раньше она считала эту внучку бельмом на глазу, независимо от того, как она выглядела, особенно ее раздражали сцены, которые она устраивала перед девятым принцем. Это было еще большим бельмом на глазу.

Но теперь, когда она обдумывала это, то начала считать, что это было просто потому, что Фэнь Дай была юна и ничего не понимала. Теперь, став немного старше, более того — помолвленной девушкой, конечно, она становилась все более симпатичной с каждым днем.

Фэн Юй Хэн и Чэнь Юй в этот момент подошли ко входу. Чэнь Юй мягко потянула за рукав Фэн Юй Хэн и тихо сказала:

— Помолвка четвертой сестры была чем-то, что бабушка сначала не одобряла. Но теперь, когда четвертая сестра один за другим посылала подарки от его высочества пятого принца во двор Изящного Спокойствия, отношение бабушки медленно стало меняться.

Она больше ничего не сказала, и обе девушки вошли в зал. Фэн Чэнь Юй немного увеличила шаг и поприветствовала основательницу перед Фэн Юй Хэн:

— Внучка приветствует бабушку.

Фэн Юй Хэн не стала соревноваться с ней и встала на колени позади Чэнь Юй:

— А-Хэн в течение месяца отсутствовала в столице и только сегодня вернулась в поместье. А-Хэн специально пришла отдать дань уважения бабушке.

Основательница была ошеломлена на мгновение, она не думала, что Фэн Юй Хэн внезапно вернется. У нее не имелось никакой возможности подготовиться. Она не могла удержаться от взгляда на бабушку Чжао и отругала ее:

— Вторая молодая госпожа вернулась в поместье, так почему же никто не пришел сообщить раньше?

Бабушка Чжао быстро сказала:

— Эта старая слуга пренебрегла своим долгом, — про себя, однако, она задумалась, почему никто не пришел, чтобы сообщить об этом? Но она не знала, что люди во внешнем дворе беспорядочно носились по поручениям Хань Ши. Как они могли беспокоиться о таких вещах?

Фэн Юй Хэн, однако, сказала:

— А-Хэн не гость, так зачем отчитываться? С бабушкой все хорошо?

Основательница неловко улыбнулась:

— Конечно, ты не гость. С моим телом все в порядке. Я побеспокоила тебя, заставив думать об этом. Быстро вставай и садись, — ее тон был гораздо более отдаленным, чем в прошлом.

Фэн Юй Хэн не стала спорить и выбрала место напротив Фэн Фэнь Дай.

Основательница уже обратила свое внимание на Чэнь Юй, чувствуя, что ее внешний вид сегодня действительно красив. Эта внучка была по-настоящему красива. Несмотря на то что она наблюдала, как та растет, ее всегда удивляла ее красота.

— Эта одежда, она только что сшита, верно? — основательница спросила об одежде, но глаза ее были сосредоточены на свисающем украшении на голове. Она уже была в преклонном возрасте, но все же не могла определить, из чего та сделана.

Фэн Юй Хэн пригляделась и без притворства сказала:

— Думаю, это, должно быть, амазонит. Очень редкая вещь. Например, она ценнее украшений из прозрачного жадеита.

Как только эти слова прозвучали, взгляд Фэнь Дай стал холодным, пробирающим до костей…

...................\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Си Ши — одна из четырёх великих красавиц Древнего Китая. Она, как считается, жила в конце Периода Весны и Осени в Чжуцзи, столице древнего царства Юэ.

По преданию, красота Си Ши была так велика, что когда красавица перегнулась через балкон, чтобы посмотреть на рыбу в пруду, та была настолько ослеплена, что забыла как плавать и начала тонуть.

"Дун Ши подражает движению бровей" — известная китайская идиома. Означает слепое подражание, обезьянничание, неумелое копирование.

Соседкой Си Ши была девушка по имени Дун Ши, которая выросла уродливой. Никто не любил ее. Дун Ши завидовала красоте Си Ши. Но ничего не поделаешь, ей только и оставалось, что во всем подражать Си Ши.

Однажды у Си Ши заболело сердце. Вызвали лекаря, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение. Си Ши приняла лекарство и вышла на улицу погулять. Но едва пройдя несколько шагов, она снова почувствовала боль в сердце. Си Ши поспешно приложила руки к груди, нахмурила брови и присела на садовую скамью.

Дун Ши никак не могла дождаться Си Ши. Но она не знала, что Си Ши заболела. Однако ей показалось, что сегодня Си Ши необычайно прекрасна. И тогда она стала подражать Си Ши: прижала руки к груди, насупила брови, в надежде привлечь людское внимание. Однако прохожие, заметив ее непривлекательную внешность, старались подальше обойти ее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 251. Средства заработка не должны быть потеряны**

С теx пор как Фэнь Дай обручилась с пятым принцем, она время от времени получала подарки, посланные его дворцом, и Хань Ши постоянно напоминала ей, чтобы она не забывала выслуживаться перед основательницей. В этом поместье всегда должен иметься старейшина, который мог бы встать на их сторону. Только так они могли процветать.

За несколько дней до этого Фэнь Дай получила браслет из прозрачного жадеита от пятого принца. Вспомнив, что когда-то Чэнь Ши подарила основательнице четки из подобного минерала, она поняла, что он должен быть очень хорошо принят ею, поэтому отнеслась к нему как к сокровищу и отдала его ей. Основательнице он очень понравился, она сразу же надела его на запястье. И с тех пор ни разу не сняла его, и носила его даже сейчас.

Hо...

Но Фэн Юй Хэн сказала, что амазонит на голове Чэнь Юй более ценен, чем прозрачный жадеит, поэтому выражение лица основательницы стало немного уродливее, и ее рука подсознательно переместилась к запястью. Она теперь потянулась к рукавам, которые явно были закатаны в последние несколько дней, чтобы щеголять браслетом, как будто опасаясь, что другие не увидят его.

Что касается Фэн Чэнь Юй, у нее было гораздо больше опыта в смене эмоций основательницы, чем у Фэнь Дай. Еще услышав вопрос основательницы об одежде, она сразу поняла, что украшение из амазонита стало предметом интереса. Несмотря на то что ей немного не хотелось этого делать, она решила, что игра стоит свеч ради ее медленно восстанавливающегося положения в семье Фэн.

Поэтому она сняла украшение и передала его основательнице:

— Внучка действительно не знала, что это такая ценность. Я носила его только потому, что чувствовала, что оно прекрасно. Если бы я раньше поняла, что он более ценный, чем прозрачный жадеит, внучка не захотела бы его носить и сразу же предложила бы его бабушке. Но сейчас еще не слишком поздно. Мне нужно поблагодарить вторую сестру за информацию, так что бабушка, пожалуйста, сохраните его.

Ее слова были разумными и учтивыми, заставившими сердце основательницы потеплеть. Схватив Чэнь Юй за руку, она сказала:

— Действительно, старшая внучка — самая понимающая из всех. Ты всегда была самой разумной, — проговорив это, старуха взяла украшение. Чувствуя его теплоту, она поняла, что это и впрямь хорошая вещь.

— Его высочество старший принц много путешествует и натыкается на приятные вещицы. Внучка в долгу перед его высочеством за то, как он заботится о том, чтобы как можно чаще посылать мне мелочи для услады взгляда. Я всегда думаю о том, чего бы хотелось бабушке при получении подарков. Внучка хранит только то, что осталось, — Чэнь Юй сказала это, забрала украшение из рук основательницы и положила его прямо на голову основательнице: — Бабушка в нем очень красива.

Фэн Юй Хэн чуть не вырвало.

Она действительно восхищалась способностью Фэн Чэнь Юй выслуживаться перед другими. Украшение явно подходило только молодым женщинам. Из-за своего синего цвета оно выглядело очень неуместно на основательнице. Это на самом деле было слишком уродливо, но она все же говорила такую ложь с честным лицом. Похвала заставила основательницу расплыться в улыбке от уха до уха.

Хуан Цюань даже вздрогнула, услышав, как основательница спросила:

— Это не слишком безвкусно?

Первоначально она не собиралась говорить "безвкусно" и хотела сказать, что оно заставило ее выглядеть молодой, но была слишком смущена, чтобы произнести это. Основательница испытывала слишком сильное смущение, чтобы так сказать, так что Чэнь Юй просто продолжила говорить в том же духе:

— Kак это может быть безвкусно? Синее озеро — самое спокойное. Лучше, чтобы бабушка носила его вместо Чэнь Юй.

Основательница несколько раз кивнула. Потерев ладони, она переместила браслет еще выше по руке.

Фэн Юй Хэн заметила этот браслет гораздо раньше. У основательницы раньше такого не было, и единственным украшением из прозрачного жадеита, которое у нее имелось, оставались четки Чэнь Ши. После ее смерти она чувствовала, что лучше избавиться от них и поместила те в хранилище. Она думала, что браслет должен был быть подарком со стороны Хань Ши, а не Чэнь Юй, поэтому и упомянула немного об амазоните.

Неожиданно Фэн Фэнь Дай взорвалась:

— Бабушка, как может старшая сестра быть самой понимающей? Я вижу, что она меньше всех понимает правила в нашем поместье!

Основательница, пораженная сказанным, не могла не спросить:

— Где твоя старшая сестра не следовала правилам? — с тех пор, как Фэн Цзинь Юань покинул столицу, Чэнь Юй с каждым днем вела себя все лучше и лучше. Были времена, когда она была настолько хороша, что почти заставила ее забыть о том, что произошло в округе Фэн Тун.

Чэнь Юй тоже была озадачена внезапным раздражением Фэнь Дай. С лицом, полным горя, она вопросила:

— Чем старшая сестра заслужила недовольство младшей сестры?

Фэн Фэнь Дай закатила глаза и ответила:

— Этого я не смею сказать! Что бы ни делала со мной старшая сестра, как младшая, я не имею права сопротивляться. Но старшая сестра, я не единственная твоя младшая сестра! Теперь, когда вторая сестра вернулась в поместье, почему ты до сих пор такая?

Чэнь Юй не понимала, что она имела в виду:

— Какая такая?

— Твоя одежда! — указывая на Чэнь Юй, она сказала основательнице: — Бабушка, Фэнь Дай тоже помолвлена с принцем, и его высочество пятый принц посылает много подарков, но, бабушка, пожалуйста, посмотрите, разве одежда Фэнь Дай выглядит хоть немного чрезмерной? Ткани, которые я получила несколько дней назад, были отправлены портному на пошив одежды для бабушки, и я даже не решилась оставить их для себя. Но старшая сестра одевается так, как будто она наравне со второй сестрой! Вторая сестра — дочь нашей семьи Фэн от первой жены! Разве старшая сестра не видит себя дочерью первой жены с тем, как она одевается?

Как только эти слова были произнесены, основательница и Чэнь Юй обе замерли от потрясения.

Фэнь Дай, однако, добавила:

— Когда вторая сестра лишилась положения дочери первой жены, став дочерью наложницы, ее выслали из столицы. Даже после возвращения в поместье одежда, которую она носила, не могла сравниться с прежней. Почему старшая сестра совсем не чувствует себя дочерью наложницы?

Чэнь Юй потеряла дар речи.

Не чувствует себя дочерью наложницы? Она никогда не считала себя дочерью наложницы из поместья Фэн. После того как то место было исцелено, она еще сильнее почувствовала, что должна стать старшей дочерью первой жены.

Но слова Фэнь Дай ясно напомнили ей, что это не так, она не могла даже носить красивую одежду, потому что должна была поддерживать свой статус дочери наложницы.

Девушка опустила голову, и две слезы упали из ее глаз. Основательница чувствовала себя огорченной, глядя на нее, но Фэн Юй Хэн сидела рядом с ней, так что она не могла сказать ничего предвзятого. Некоторое время она не издавала ни звука.

Чэнь Юй видела, что основательница не защищала ее, поэтому поняла, что должна справиться с этим вопросом самостоятельно. Слегка вздохнув про себя, она подняла голову и сказала с чуть покрасневшими глазами:

— Четвертая сестра права. Старшая сестра была чрезмерной, — произнеся это, она повернулась к Фэн Юй Хэн и опустилась на колени со словами: — Это ошибка старшей сестры. Надеюсь, вторая сестра не будет винить меня, и... старшая сестра переоденется позже.

Фэн Юй Хэн ничего не сказала и вместо этого посмотрела на основательницу.

Основательница увидела, что та смотрит на нее и не поняла, что это значит. Снова поглядев на скорбный вид Чэнь Юй, она не могла не огорчиться.

— Мы все семья, так почему ты на коленях? Быстро вставай. Что подумают посторонние, если увидят это? — сказав это, она посмотрела на Фэнь Дай: — Одежда, которую носит твоя старшая сестра, вся от его высочества старшего принца. Так как его высочество послал их, это означает, что их нужно носить. Независимо от правил... — произнеся это, она снова взглянула на Фэн Юй Хэн: — Если принцы скажут носить их, то может ли наше скромное поместье премьер-министра отказаться?

— Все, что бабушка говорит, правильно, — Фэн Юй Хэн улыбнулась.

Фэнь Дай быстро задумалась и сказала:

— Ах! Тогда, кажется, я ошиблась в понимании. Тогда я смогу надеть все, что прислал его высочество пятый принц? Изначально я чувствовала, что дочери наложницы, вроде меня, было бы нехорошо носить такие вещи. Только тогда я отдала их бабушке. Так как бабушка сказала, что если они были подарены принцем, мы можем носить их, то Фэнь Дай не будет скромничать в будущем.

Как только это было произнесено, это стало эквивалентно отключению одного из источников доходов основательницы. Она очень расстроилась! Но от уже сказанных слов было нелегко отказаться. Старуха могла только беспомощно и грустно кивнуть. Когда она снова поглядела на Чэнь Юй, ее лицо больше не казалось таким счастливым, как раньше.

Чэнь Юй молча прокляла Фэнь Дай. Стиснув зубы, она решила сказать:

— Бабушка симпатизирует нам, сестрам, но мы не можем игнорировать усадьбу Фэн. Если слухи распространятся, это плохо скажется на нашей репутации. Я ошиблась, надев вещи, которые нельзя было надевать. Четвертая сестра, ты совершенно не должна учиться таким плохим вещам от старшей сестры, — проговорив это, она повернулась к основательнице и торжественно сказала: — Внучка признает свою ошибку и благодарит бабушку за то, что та не раздала наказания. С этого дня я определенно буду соблюдать правила для дочери наложницы. В любом случае все будет храниться на складе. Бабушка, пожалуйста, сохрани это.

Эти слова вернули хорошие вещи основательнице. Это также означало, что количество приятных безделушек, которые будут отправлены ей, увеличится.

Сказав это, Чэнь Юй не забыла прихватить с собой Фэнь Дай:

— Четвертая сестра не откажется, верно? Думаю, его высочество пятый принц, должно быть, послал много вещей, которые не могут быть использованы.

Фэнь Дай посинела от гнева. Она явно хотела ударить по Чэнь Юй, но в конечном итоге ударила по себе? Девочка не могла не посмотреть в сторону Фэн Юй Хэн:

— Вторая сестра, как насчет того, чтобы сказать что-нибудь!

Фэн Юй Хэн невинно похлопала глазами:

— Что хочет услышать четвертая сестра?

Фэнь Дай закатила глаза:

— Естественно, я хочу услышать, что вторая сестра думает о том, как мы одеты. Младшей сестре еще нужно немного попрактиковаться в танцах, поэтому я прошу вторую сестру не ходить вокруг да около и выразиться четко и ясно.

— Ох, — кивнула та, но растерянно сказала: — разве младшая сестра не обвинила старшую сестру в излишестве? Теперь, когда старшая сестра ясно изложила свою позицию, как ты можешь хотеть услышать мое мнение?

— Ты... — Фэнь Дай задыхалась от гнева, — ты действительно способна отбросить хорошие вещи, не используя их, и только смотреть на красивую одежду, не нося ее?

Фэн Юй Хэн пожала плечами:

— А как иначе? Дочь наложницы должна сохранять свой статус. Это то, что ты сказала сама. Старшая сестра полностью согласна.

Фэнь Дай совершенно онемела. Камень, который она подняла, врезался ей в ногу. Воистину неловкое положение.

Недовольная, она возненавидела Фэн Чэнь Юй еще сильнее. Не выдержав, она в очередной раз выбрала тот вопрос, чтобы попытаться уничтожить ее самомнение:

— Какой толк в хорошей одежде? Ты днями напролет получаешь подарки, но не думаешь о том, если у тебя на это право! Ты всегда говоришь, что все это идет на пользу семье Фэн, и что мы должны поддерживать репутацию семьи. Скажи мне, увядший цветок, ты все еще смеешь говорить о репутации семьи Фэн? Старшая сестра, я действительно боюсь. Я боюсь, что однажды ты выйдешь замуж за принца, и твой скандал станет достоянием общественности. В это время вся наша усадьба Фэн отправится к черту вместе с тобой!

Как только Фэнь Дай закончила говорить, основательница снова была взволнована, она как будто увидела, что вся семья Фэн казнена по делу Чэнь Юй.

Как она могла забыть! Как позволила Чэнь Юй сбить себя с толку? Независимо от того, сколько у нее было хороших вещей, и независимо от того, насколько та была красива, они не могли скрыть ее разрушенное тело!

Основательница вздохнула. Что она должна была сделать? Что?

Но Чэнь Юй не выглядела страдающей и боявшейся, как надеялась Фэнь Дай. Она лишь показала легкое потрясение, как будто не понимала, что слышала. Как будто не знала, о чем говорила Фэнь Дай. Девушка беспомощно спросила:

— Четвертая сестра, эти слова... что ты имеешь в виду? Какой увядший цветок? Старшая сестра еще не вышла замуж, так что эти слова категорически нельзя произносить!

— Хватит притворяться! — Фэнь Дай ненавидела то, что не могла разодрать лицо Чэнь Юй. — Фэн Чэнь Юй, независимо от того, как ты притворяешься, ты не сможешь притвориться, что у тебя девственное тело!

Как только она это сказала, прежде чем Фэн Чэнь Юй смогла сказать хоть слово, вбежала служанка. В спешке она сообщила:

— Старейшая госпожа, из дворца прибыли люди, чтобы передать императорское распоряжение ее величества императрицы. Они уже приближаются ко двору Изящного Спокойствия!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 252. Кризис Яо Ши**

— Укaзания императрицы? — основательница была немного смущена. — Какие императорские указания хочет дать ее величество императрица?

Бабушка Чжао встревоженно сказала, стоя сбоку:

— Hезависимо от того, кто пришел, чтобы доставить их, они уже на пути сюда. Cтарейшая госпожа, вы должны подготовиться!

— Да, да, конечно, — основательница встала с помощью бабушки Чжао. После месяца отдыха ее спине стало намного лучше, и она снова могла ходить.

Увидев, что она встала со своего места, все остальные тоже поднялись. Фэнь Дай посмотрел на Чэнь Юй и холодно фыркнула:

— Oбсуждение этого вопроса еще не закончено! Не думай, что сможешь смыть этот позор.

Чэнь Юй же со своей стороны все еще поддерживала свое озадаченное выражение лица:

— Я не понимаю, что говорит четвертая сестра.

Основательница сердито отругала их обеих:

— Замолчите! Разве сейчас время для этого? У тебя все еще есть сердце говорить об этом?

Как только эти слова были произнесены, снаружи раздался голос:

— Указ императрицы прибыл! — в то же время вошла женщина-чиновник.

Основательница быстро вышла вперед, чтобы поклониться, а затем сказала:

— Этот указ пришел внезапно, и люди поместья еще не все встали. Эта старая пошлет за ними.

Женщина-чиновник оглядела зал, задержавшись взглядом на Фэн Чэнь Юй, а затем сказала:

— В этом нет необходимости. Если старшая молодая госпожа Фэн присутствует, этого достаточно. Этот указ для нее.

Основательница была ошеломлена, а затем немедленно отступила. Она встала на колени и ждала, когда объявят указ.

Фэнь Дай искоса глянула на Чэнь Юй. Она считала, что Чэнь Юй снова будет страдать. Об этом, кажется, думали все в поместье Фэн, потому что каждый раз, когда из дворца приходил императорский указ для Чэнь Юй, его содержание никогда не было чем-то хорошим.

Чэнь Юй тоже нервничала. Она знала, что не оскорбляла людей с благородным происхождением и не участвовала ни в каких банкетах, так почему же императрица снова решила придраться к ней?

Женщина-чиновник увидела, что все уже преклонили колени, поэтому откашлялась и громко сказала:

— Императорские инструкции ее величества императрицы для старшей молодой госпожи семьи Фэн. Фэн Чэнь Юй освобождена от наказания — необходимости применять черные румяна всякий раз, когда выходит на улицу. Фэн Чэнь Юй освобождена от наказания — запрета на вход во дворец в течение пяти лет. Mы надеемся, что старшая юная госпожа Фэн запомнит эту императорскую милость и позаботится о себе.

Разве это не было прекрасно?

Глаза Чэнь Юй сразу широко раскрылись, радость наполнила ее голос.

Женщина-чиновница была очень довольна ее реакцией и сказала:

— Старшая молодая госпожа Фэн, вы все еще не благодарны за эту благодать?

Tолько тогда Фэн Чэнь Юй отреагировала и быстро глубоко поклонилась:

— Чэнь Юй благодарит ее величество императрицу за милость.

Императорский указ был официально передан из рук в руки.

Люди из поместья Фэн встали. Этот приятный сюрприз пришел слишком неожиданно, и никто не мог некоторое время прийти в себя. Фэн Юй Xэн была более спокойна и спросила чиновницу:

— Почему ее величество императрица вдруг передумала?

Женщина-чиновник узнала Фэн Юй Хэн. Видя, что она заговорила, женщина стала более вежливой, чем при разговоре с основательницей. Глубоко поклонившись Фэн Юй Хэн, она учтиво ответила:

— Отвечаю окружной принцессе, это его высочество Светлейший принц упросил ее величество императрицу простить старшую молодую госпожу Фэн.

— О, — Фэн Юй Хэн кивнула и сказала Чэнь Юй: — его высочество старший принц действительно серьезен.

Чэнь Юй была переполнена эмоциями. Ранее она любила Сюань Тянь Хуа, но тот не замечал ее. Фэн Цзинь Юань хотел выдать ее замуж за Сюань Тянь Е, но этот мужчина не воспринимал ее всерьез и даже испортил предыдущий банкет. Это не только стоило ей пары сережек, но и причинило боль сердцу Сюань Тянь Ци.

Теперь, когда она обдумала все это, старший принц, Сюань Тянь Ци, был действительно самым серьезным. Эти два указа, пришедшие одновременно, позволяли Фэн Чэнь Юй действительно организовать свое возвращение в столицу.

— Дочь этого чиновника благодарит ее величество императрицу и благодарит его высочество Светлейшего принца, — она еще раз благодарно поклонилась, и на ее лице появилась трудно скрываемая улыбка.

Только после того, как женщина-чиновница ушла, основательница обернулась. Она оглядела Чэнь Юй, не зная, как должна смотреть в лицо этой внучке.

Хорошо, что это произошло, но шип в ее сердце не мог растаять просто так. Фэнь Дай была права. Казалось, что для Фэн Чэнь Юй все складывается исключительно хорошо, но всегда может наступить день, когда ее тело будет обнажено. Когда это время придет, вся семья Фэн будет вовлечена!

Фэнь Дай чуть не упала в обморок от гнева, вызванного императорским указом. Чем больше она смотрела на лицо Чэнь Юй, тем злее становилась. Она собиралась сделать еще несколько резких замечаний, но вдруг увидела, как Чэнь Юй повернулась к основательнице и упала на пол:

— Бабушка, чтобы доказать чистоту Чэнь Юй, пригласи, пожалуйста, бабушку в поместье! У Чэнь Юй не должно быть плохой репутации!

Эти слова заставили и основательницу, и Фэн Фэнь Дай ошарашенно оглядеть Фэн Чэнь Юй.

Найти бабушку, чтобы осмотреть ее тело?! Она потеряла рассудок?

— Ты понимаешь, о чем говоришь? — дрожащим голосом спросила основательница.

— Внучка знает, что говорит, — Чэнь Юй кивнула — Я также понимаю, что говорит четвертая сестра, но внучка на самом деле не такая, как описывает ее четвертая сестра. Внучка имеет чистое тело и может быть обследована в любое время.

Она особенно подчеркнула голосом слова "чистое тело". В то же время, ее личная служанка, И Линь, весьма вовремя кивнула основательнице, а затем подошла и прошептала что-то на ухо бабушке Чжао. Та, чрезвычайно потрясенная услышанным, подсознательно обратила свой взгляд на Фэн Юй Хэн. После чего она наклонилась к уху основательницы и сказала:

— Это вторая молодая госпожа приняла меры.

Только услышав это, основательница внезапно начала смеяться. Этот смех был очень звонким и ясным, потому что то, что подавлялось слишком долго, наконец, прояснилось. Как она могла не быть счастлива?

— Хорошо! Хорошо! Хорошо! — трижды повторив это слово, она перестала смеяться. Когда она снова посмотрела на Чэнь Юй, ее взгляд вновь обрел прежнюю любовь. — Старшая дочь моей семьи Фэн всегда была чистой! — сказав это, она с предупреждением взглянула на Фэнь Дай: — Никому не позволено пятнать ее имя, иначе я не узнаю их как дочерей моей семьи Фэн!

Слова основательницы повергли Фэнь Дай в оцепенение. Что это была за ситуация? Почему она вдруг передумала? Как Фэн Чэнь Юй убедила ее твердо верить в то, что она чиста? Может ли быть, что события в округе Фэн Тун она сама себе напридумывала?

Она хотела продолжить спорить дальше, но ее остановила Пэй'эр, спокойно сказавшая:

— Молодая госпожа, вы не должны.

Фэнь Дай не была слишком глупа, так как все еще могла принять во внимание слова основательницы. Даже будучи недовольной, она все же не решилась заговорить.

В сердце основательницы снова воцарился мир и спокойствие, она с улыбкой вернулась на свое место:

— Все могут сесть! Бабушка знает, что вы все хорошие дети. Семья Фэн будет полагаться на вас и впредь. Будь то ладонь или тыльная сторона руки, это все одна и та же плоть. Бабушка никого не выделяет, — сказав это, она снова посмотрела на Фэн Юй Хэн, немного теплее, чем до этого: — A-Хэн действительно испытала много трудностей, помогая его высочеству в обучении солдат. Позднее бабушка прикажет подготовить для тебя желатин из ослиной шкуры (1) и хасму (2). Для девушки кожа очень важна.

Фэн Юй Хэн улыбнулась, но сказала лишь несколько слов:

— Большое спасибо бабушке за беспокойство.

Основательница кивнула и продолжила:

— Твой отец уже прислал письмо, что вернется в столицу через пять дней. Мы должны приготовить ужин. А-Хэн, Я полагаю, что твой отец много работал, так что для первого после возвращения пира стоит подготовить стол с едой, приготовленной с лекарствами, — по правде говоря, она с нетерпением ждала возможности попробовать такую пищу, когда Чэнь Ши вернулась из монастыря, но эта мерзкая женщина вызвала очередные проблемы, поэтому она не смогла съесть очень много. После этого Фэн Юй Хэн немного готовила для нее, но это был в основном рисовый отвар. Разве это можно было сравнить с ароматом мяса?

Ее идея была хороша, но она увидела, как Фэн Юй Хэн покачала головой:

— В тот раз еда, приготовленная с лекарствами, была результатом исследований господина Мо из дворца, а сами блюда были приготовлены императорскими поварами. Теперь... — она казалась немного обеспокоенной, говоря это, — я боюсь, что внучка не может пригласить этих людей.

— Это... — лицо основательницы отразило некоторое разочарование, — неужели их нельзя пригласить?

Фэн Юй Хэн еще раз покачала головой.

Улыбка на лице основательницы исчезла, и внезапно заговорила Фэнь Дай. Подняв подбородок, она высокомерно заговорила:

— Бабушка, не нужно слишком беспокоиться. Если вторая сестра не может их пригласить, это не значит, что другие на это неспособны. Внучка пошлет кого-нибудь поговорить с его высочеством пятым принцем. Мы попросим его высочество пятого принца пригласить Мо Бу Фана и императорских поваров. Мы должны дать отцу поесть хорошую еду, приготовленную с помощью лекарств.

Фэнь Дай добровольно взяла инициативу на себя, поэтому основательница, естественно, была довольна ею. При этом улыбка вернулась на ее лицо, так что она не смогла удержаться и сказала:

— Ты действительно хороший ребенок!

Наконец, покинув двор Изящного Спокойствия, Хуан Цюань, уже почти не способная сдерживать свой смех, сказала:

— Четвертая молодая госпожа действительно смешная, может быть, она действительно верит, что его высочество пятый принц сможет пригласить господина Мо? Что его величество поддержит его репутацию и отпустит императорских поваров? О чем она только думает!

— Пусть эта девушка мечется, как хочет, — Фэн Юй Хэн тоже рассмеялась и продолжила: Может быть, его высочество пятый принц действительно сможет пригласить его!

— Это просто невозможно! — Хуан Цюань не поверила этому. — Хотя его величество и относился к его высочеству пятому принцу неплохо в течение этого года, он все еще в глубине души не любит его. Какой вес имеют слова его высочества пятого принца? Это можно узнать, просто подумав об этом. Четвертая молодая госпожа потеряет лицо на этот раз.

Они болтали всю дорогу до павильона Единого Благоденствия. Они не возвращались больше месяца, поэтому, когда слуги увидели Фэн Юй Хэн, это было так, как будто они увидели близкого родственника. Один за другим, они приветствовали ее со слезами на глазах.

Фэн Юй Хэн тоже почувствовала себя немного растроганной. Приняв приветствия от слуг, она дала каждому из них по пять таэлей, заставив их радостно поблагодарить ее за милость.

Затем она бросилась во двор Яо Ши. Примчавшись туда, она увидела, что Яо Ши ждала ее посреди двора. Фэн Юй Хэн широко раскрытыми глазами осмотрела ее и поняла, что цвет лица у матери не слишком хорош. Женщина была немного бледна, но не похоже, что сильно болела.

Она быстро пошла вперед и собиралась встать на колени, чтобы отдать дань уважения, но Яо Ши остановила ее:

— Нет необходимости в такой любезности между матерью и дочерью. Быстро скажи маме, в военном лагере все было хорошо?

Фэн Юй Хэн взъерошила волосы на затылке и утешила ее, сказав:

— Его высочество девятый принц был там, с дочерью все хорошо.

Только тогда Яо Ши вздохнула с облегчением:

— Значит, я могу расслабиться. Его высочество достаточно хорошо умеет защищать. А-Хэн, мама не надеется, что ты взойдешь на вершину. Как мне кажется, было бы лучше, если бы его высочество девятый принц не стал наследным принцем. Жизнь простого принца лучше, чем жизнь во дворце.

Она рассмеялась в ответ:

— Это мужские дела, я ничего не имею против них. В любом случае, независимо от того, живет ли он во дворце или за его пределами, мне просто нужно следовать за ним.

Яо Ши знала, что у ее дочери грандиозные планы, поэтому не стала говорить слишком много об этом. Она только взяла ее за руку и счастливо сказала:

— Несколько дней назад пришло письмо от Цзы Жуя. Он сказал, что вернется с Ван Чуань до Нового года. Он сможет остаться, пока праздники не закончатся.

— Это замечательно! — Фэн Юй Хэн под руку с Яо Ши и пошла в комнату. — Я не знаю, вырос ли Цзы Жуй хоть немного, привык ли жить в академии, должным ли образом он учится тому, чему учит его учитель…

Услышав бесконечные разговоры Фэн Юй Хэн о брате, к Яо Ши, наконец, частично вернулись те чувства, которые она испытывала в горной деревне на северо-западе. В то время ее дочь души не чаяла в младшем брате. Она все время беспокоилась о нем. Даже если Цзы Жуй был неосторожен и упал, она спокойно могла обнять его, плачущего. Теперь это ощущение вернулось к ней, заставив мать и дочь почувствовать себя немного ближе друг к другу.

Они проговорили некоторое время, и Фэн Юй Хэн составила Яо Ши компанию за ужином, прежде чем вернуться в свой внутренний двор.

Войдя в него, она бросилась прямо в свое лекарственное хранилище, а вывалившись оттуда, протянула Хуан Цюань несколько бумажных пакетов, говоря:

— Пусть слуги приготовят это как чай для матери. Я видела, что ее жизненные силы упали, это должно помочь ей восстановиться.

Хуан Цюань кивнула. Забрав пакетики, она отправилась отдавать приказы. Фэн Юй Хэн, однако, присела на каменный стул во дворе и начала думать.

Что-то было совсем не так с телом Яо Ши…

...................\_\_\_

1. Желатин из ослиной кожи содержит большое количество аминокислот, микроэлементов. Он является препаратом, активно используемом в традиционной китайской медицине. Помогает восстановить иммунитет, стабилизировать уровень гормонов, омолодить организм.

Желатин из ослиной шкуры стал активно использоваться в косметологии и медицине благодаря Китаю. В этой стране продукт называют "эцзяо" и относит к препаратам традиционной классической медицины. Впервые он был изготовлен в уезде Дунъе, расположенной в провинции Шаньдун и очень быстро стал популярен. Ежегодно производится больше 5 000 тонн компонента, для этого используется 4 млн. ослиных шкур.

Это сильнодействующее средство, которое входит в состав многих лекарств. Готовят его из шкуры, богатой натуральным коллагеном. Последний расщепляется при помощи щелочного и кислотно-катализаторного гидролиза. Выпускается средство в разных формах:

• в порошке,

• в пасте и креме,

• в растворе.

Сам по себе желатин имеет сладковатый вкус, поэтому активно используется для решения разных проблем со здоровьем, не вызывая отторжения.

В китайской медицине его используют как кроветворное средство. Поэтому с его помощью можно вылечить анемию, возникшую из-за потери большого количества крови, недостатка железа. Помогают препараты на основе желатина при низком давлении, головокружениях и слабости. Нередко он является главным компонентом для избавления от симптомов, связанных с климаксом. В совокупности с другими натуральными средствами приводит к нормализации уровня женских гормонов.

Показаниями к применению являются:

• бессонница,

• нарушение менструального цикла,

• гинекологические заболевания.

Ученые установили, что регулярное использования желатина из ослиной кожи снижает риск возникновения остеохондроза, артритов. Поэтому его рекомендуется применять людям, страдающим от разрушения суставных хрящей.

Таким образом, желатин используется в качестве компонента в китайской медицине. Его полезные свойства были изучены в разных странах. Сегодня поголовье ослов резко сокращается, поэтому количество препаратов на основе этого ингредиента находится под тщательным контролем государственных органов. Вместе с тем в некоторых провинциях Китая он применяется вместе с миндалем и семенами сезама в качестве питательного и полезного продукта.

2. Хасма — универсальный китайский деликатес, является также и самостоятельным блюдом, и основным ингредиентом нескольких блюд. Поговаривают, что хасма — это жир лягушки, но на самом деле это маточные трубы азиатской травяной жабы. Хасму употребляют в засушенном, вареном с сахаром виде. Также её добавляют в сладкие китайские супы.

Хасма применяется в китайской медицине для лечения респираторных заболеваний (хотя исследований, подтверждающих эффективность, мало), также язвы желудка, в косметологии — для улучшения внешнего вида кожи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 253. В вазе что-то есть**

Впервые войдя во двор Яо Ши, она просто почувствовала, что цвет ее лица немного бледный, но это было не очень заметно; поэтому вначале она посчитала, что это просто результат недосыпания от зимнего холода и беспокойства о своих детях. Но болтая с матерью, она иногда брала запястье Яо Ши и обнаружила, что ситуация не столь оптимистична, как она надеялась.

Было чувство, что нечто регулярно изматывало тело Яо Ши. Это происходило по чуть-чуть каждый день, ни слишком мало, ни слишком много. Именно в пределах того диапазона, который не смогли бы обнаружить врачи. Поскольку извлекалось не столь заметное количество, сама Яо Ши не замечала каких-либо аномалий с ее собственным телом. На самом деле она не чувствовала себя даже немного некомфортно.

Oна была уверена, что даже если бы из дворца прибыл императорский врач, это вообще бы не заметили. Eсли бы она не добавляла лекарства в каждый прием пищи, основываясь на ситуации Яо Ши, возможно, женщина бы даже не дожила до этого момента.

Tеперь, хоть ей давали лекарства в течение полугода, состояние тела Яо Ши снова начало регрессировать, похоже, все оказалось впустую, казалось, что она стала такой же, какой была на северо-западе.

Начав размышлять обо всем этом, она помахала служанке:

— Иди во двор госпожи и позови Цин Лин. Cкажи ей, что у меня есть к ней вопрос.

Служанка повиновалась и ушла. Вскоре после этого она вернулась с Цин Лин.

Цин Лин узнав, что Фэн Юй Xэн ищет ее, поняла, что это определенно связано с состоянием Яо Ши, поэтому подробно рассказала обо всем, начиная с того, как одевает ее, и, заканчивая тем, что госпожа ест. Она также говорила о том, что время от времени Яо Ши навещала принцессу Вэнь Сюань, о получении письма из Сяо Чжоу и о том, как она радовалась тому, что второй молодой мастер сможет вернуться на Новый год.

Фэн Юй Хэн слушала и не слышала ничего необычного. Она спросила Цин Лин:

— Лекарство, которое я посоветовала добавлять к еде госпожи, ты все еще добавляешь его?

Цин Линь кивнула:

— Я все еще добавляю его, не пропуская ни одного приема пищи. По просьбе юной госпожи во все три приема пищи и в разных дозах. Эта слуга лично наблюдала, как его добавляет шеф-повар, — говоря это, она обнаружила, что выражение лица Фэн Юй Хэн было немного странным, и не могла не спросить: — Что-то случилось?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Все в порядке. Прошло не слишком много времени с тех пор, как я вернулась, так что мне нужно о многом узнать, — она не хотела говорить об этом Цин Лин, боясь, что это увеличит бремя Яо Ши, поэтому только сказала: — Завтра утром ты в последний раз используешь старое лекарство. Потом я дам новое. Тебе не нужно рассказывать госпоже о замене, не стоит беспокоить ее этим.

— Слушаюсь, — Цин Линь кивнула, — эта слуга видит, что цвет лица молодой госпожи не столь хорош, возможно, вы слишком устали. Юная госпожа, пожалуйста, ложитесь отдыхать пораньше.

— Ох, — Фэн Юй Хэн вздохнула, но больше ничего не сказала и помахала Цин Лин, отпуская ее.

Она доверяла Цин Лин. Эта девушка отличалась от Цин Шуан. Она вошла в поместье раньше и все это время находилась рядом с Яо Ши. То, как она работала, заставляло людей чувствовать спокойствие.

Раз не было никаких проблем с лекарствами, то проблема определенно где-то еще.

В ту ночь Фэн Юй Хэн спала совсем немного. Ее разум беспокойно обдумывала дело Яо Ши. Она даже пошла с Хуан Цюань и Бань Цзоу на кухню, чтобы исследовать ее. Но реальность доказала, что на кухне павильона Единого Благоденствия все было нормально. Даже кухонный персонал и слуги Яо Ши были проверены без каких-либо проблем.

Тогда что именно происходило?

Рано утром на следующий день Хуан Цюань спросила, помогая ей вымыть посуду:

— Мы продолжим расследование сегодня вечером? Или будем просто следить за усадьбой Фэн?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— В этом нет необходимости. Давай не будем вести себя как безголовые мухи и действовать бездумно. Так как мы ничего не можем выяснить, то мне просто нужно будет приложить некоторые дополнительные усилия и восстановить ее здоровье. Давай спокойно наблюдать со стороны. Я действительно хочу увидеть, кто посмел принять меры в моем павильоне Единого Благоденствия.

Служанка постучала в дверь и вошла, сказав Фэн Юй Хэн:

— Только что пришло сообщение со стороны поместья Фэн: старейшая госпожа плохо спала прошлой ночью и сейчас досыпает, так что нет необходимости молодой госпоже идти и отдавать дань уважения.

Хуан Цюань усмехнулась и сказала:

— Это тоже хорошо. Kак насчет того, чтобы молодая госпожа тоже немного поспала?

Но служанка, которая пришла передать это послание, продолжила:

— Юная госпожа, пожалуйста, подождите пока отдыхать. В настоящее время вас снаружи ждут несколько человек.

Фэн Юй Хэн была поражена:

— Кто это?

Служанка улыбнулась и сказала:

— Слуги из дворца Вэнь Сюань, поместья генерала Пин Нань, поместья премьер-министра Фэн и поместья семьи Бай. Они пришли от имени своих юных госпож доставить вещи в наше поместье. Думаю, это, должно быть, подарки на Новый год.

Только тогда Хуан Цюань вспомнила:

— Правильно. Сейчас конец года. Чиновники заняты отправкой подарков во дворец, а дамы и юные госпожи тоже заняты подготовкой подарков. Юная госпожа, быстро идите, посмотрите, что вам прислали.

Служанки Фэн Юй Хэн утащили ее в приемный зал. Там они увидели четырех высокоранговых служанок и толпу обычных, держащих подарки у входа.

Она узнала этих четырех служанок, они были личными служанками Сюань Тянь Гэ, Фэн Тянь Юй, Жэнь Си Фэн и Бай Фу Жун.

Яо Ши пришла немного раньше, чтобы принять их, и с удовольствием болтала с ними. Увидев пришедшую Фэн Юй Хэн, они быстро подошли, чтобы поприветствовать ее. Личная служанка Сюань Тянь Гэ заговорила первой:

— Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз, окружная принцесса. Наша императорская дочь очень беспокоится о вас. Но так как окружная принцесса все время находилась в военном лагере, то нехорошо было бы приезжать туда и устраивать беспорядки, поэтому мы могли только терпеливо ждать вашего возвращения в столицу.

Личная служанка Фэн Тянь Юй тоже сказала:

— Конечно, старшая молодая госпожа нашей семьи тоже говорила о вас. Теперь, когда конец года близок, мы специально подготовили подарки для принцессы. Мы надеемся, что окружная принцесса не будет недолюбливать их.

Фэн Юй Хэн все еще была немного смущена — она забыла о подарках на Новый год. Теперь, когда они прислали ей подарки, у нее не имелось ответных.

— Мои сестры действительно слишком вежливы, — смущенно сказала она. — Я только что вернулась в столицу, и у меня еще не было возможности приготовить подарки. Когда вернетесь домой, скажите своим мастерам, что через два дня я обязательно отправлю им подарки.

Служанка Сюань Тянь Гэ сказала с улыбкой:

— Есть ли подарок взамен или нет — это мелочь, не стоящая внимания. Если окружная принцесса будет в состоянии прийти лично, то императорская дочь, безусловно, подпрыгнет от радости! — она произнесла это, указывая на слуг, держащих коробки у входа. — По правде говоря, все это для госпожи и молодого мастера. Подарки для окружной принцессы у служанки молодой госпожи семьи Бай.

Услышав это, личная служанка Бай Фу Жун быстро вынесла большую коробку вперед, и служанка Сюань Тянь Гэ продолжила:

— Императорская дочь сказала, что в поместье окружной принцессы нет недостатка в еде или одежде, но вы обычно одеваетесь слишком просто. Подумав об этом, каждая молодая госпожа предоставила некоторые материалы семье Бай, которые известны своими аксессуарами, и отправили их в поместье Бай. Взгляните, все они сделаны лично мастером Бай.

На этих словах служанка семьи Бай открыла коробку, в которой можно было увидеть три полных набора украшений на голову. Один набор из золота, один — из нефрита, а последний — из разноцветных драгоценных камней. Они были прекрасны вне всякого сравнения.

Фэн Юй Хэн всегда знала, что, несмотря на то, что золотые украшения обладали гораздо более отполированной поверхностью в двадцать первом веке, чем в древнюю эпоху, существовало ясное различие в мастерстве — оно было существенно ниже. Хотя моделей, которые могли быть получены с помощью машин, было великое множество, сказывалось отсутствие изобретательности. Что-то действительно хорошее выходило из рук ремесленника, особенно такого, как мастер Бай.

Увидев украшения, она с радостью протянула руку, чтобы взять шкатулку. Держа ее прямо перед глазами, девушка пристально рассматривала их.

Когда служанки увидели это, они поняли, что ей действительно нравится, и служанка семьи Бай сказала:

— Если они нравятся окружной принцессе, то это хорошо. Молодая госпожа нашей семьи тоже может вздохнуть с облегчением. По правде говоря, все материалы были предоставлены императорской дочерью У Ян, молодой госпожой Жень и молодой госпожой Фэн. Наша семья не в состоянии обеспечить такие приятные вещи, — служанка говорила тихо, немного покраснев личиком, она была явно смущена. — Молодая госпожа сказала, что семья Бай способна только создавать, только эта способность достойна быть представленной обществу, так что, окружная принцесса, пожалуйста, не недолюбливайте эти украшения.

Фэн Юй Хэн была невероятно тронута. Она, естественно, понимала, что семья Бай была просто семьей ремесленников. У нее не было какого-либо ранга, как их можно сравнить с дворцом, усадьбой генерала или усадьбой премьер-министра? Но семья Бай тоже проявила величайшую искренность, подготовив этот подарок. Разве она может быть разборчивой?

Кроме того, аксессуары мастера Бай было трудно достать даже императорским наложницам дворца. Даже императрица могла получить от мастера Бай только один набор украшений для головы каждый год.

Однако она получила сразу три комплекта.

— Спасибо мастеру Бай от меня, — она говорила совершенно искренне: — Я знаю, насколько ценны эти аксессуары, и обязательно о них позабочусь.

— Окружная принцесса скромничает.

Девушки немного поговорили, прежде чем слуги попрощались. Фэн Юй Хэн приказала Хуан Цюань лично проводить их к выходу из поместья. Только тогда Яо Ши схватила ее за руку и сказала:

— По правде говоря, я уже позаботилась о подарках. Я просто ждала твоего возвращения. Но, учитывая то, что императорская дочь Тянь Гэ и другие молодые госпожи подарили нам всем, то подарки, которые я подготовила, действительно не могут быть подарены в ответ. Подумай еще немного, чтобы понять, что мы можем дать взамен, чтобы они не обиделись на вас.

— Мама, не волнуйся, — Фэн Юй Хэн кивнула. — A-Хэн хорошо все понимает.

Но после того, как она вернулась в свой маленький дворик, она стала беспокоиться. Было бы странно, если бы она понимала! Она вообще не придавала этому значения. К счастью, слова Хуан Цюань послужили ей напоминанием:

— Когда вы дарите подарок, то должны угодить чужим предпочтениям или дать то, чего им не хватает. Юная госпожа, подумайте в этом направлении.

Очень хорошо, она подумает об этом так.

В общем, Фэн Юй Хэн провела целое утро, погруженной в размышления об ответных подарках.

Но пока она задумчиво терла подбородок и беспокоилась о подарках, она не знала, что Фэн Чэнь Юй в своей спальне столкнулась с настоящей катастрофой.

Фэн Фэнь Дай закончила завтракать и сопровождала Хань Ши на прогулке по двору Магнолии, чувствуя, что ее дни проходят немного лениво. Сегодня Хун Юнь не сможет прийти и учить ее танцам до поздней ночи, поэтому она должна была найти себе занятие на день.

Подумав и поразмыслив, она решила пойти и создать пару-тройку неприятностей Фэн Чэнь Юй.

Когда она вошла во двор Чэнь Юй с Пэй'эр, Чэнь Юй говорила И Линь:

— Хотя в будущем не будет никакой необходимости использовать черные румяна, их нельзя выбросить. Это — награда дворца, так что, возможно, ее величество императрица будет разыскивать меня, чтобы уладить некоторые долги. Если бы я к тому времени уже выбросила бы их, разве это не стало бы проблемой?

И Линь почувствовала, что ее молодая госпожа была права, поэтому сказала:

— Тогда эта слуга будет хранить их в боковой комнате, — повернувшись, она вышла из комнаты, но очень быстро вернулась. У нее не было шанса убрать черные румяна, она только с тревогой сказала Чэнь Юй: — Четвертая молодая госпожа пришла!

Как только она это сказала, Фэнь Дай ворвалась в комнату с порывом ветра.

При виде Фэнь Дай сердце Чэнь Юй переполнило раздражение. Эта девушка всегда доставляла ей неприятности — совершенно не могла держать свой рот на замке. Она действительно ненавидела эту младшую сестру.

— О! — войдя, Фэнь Дай испустила этот крик. Затем она начала осматривать комнату и сказала: — Я смотрю, старшая сестра не очень торопится.

— Есть ли что-то, что четвертая сестра хочет обсудить? — она действительно хотела сказать это с заботливым выражением лица, но была не в состоянии сделать это, хотя попыталась несколько раз.

— Тут есть небольшая проблема, — Фэнь Дай небрежно приподняла стул и села. — В прошлый раз разве старшая сестра не сказала, что существует различие между рожденной от первой жены и рожденной от наложницы? Мы как дети наложниц не можем превзойти славу дочери первой жены. Это не ограничивается только одеждой и украшениями. Старшая сестра, в этой комнате полно золотых вещей и антиквариата, может быть, их тоже нужно отправить к бабушке?

Она сказала это и встала. Подойдя к красной вазе, она протянула руку и подняла ее.

— До этого, когда Чэнь Ши была жива, она отправила много хороших вещей в твою комнату. Старшая сестра, эта ваза стоит довольно много, не так ли? К сожалению, ее нельзя оставлять у дочери наложницы, — сказав это, она позволила вазе выскользнуть из ее руки и упасть на пол, разбив ее на куски.

Чэнь Юй заволновалась уже, увидев, как та поднимает вазу. Теперь, когда та разбилась, а она посмотрела на то, что из нее выпало, и ее сердце чуть не выскочило из горла!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 254. Убийство!**

Это был мaтерчатый мешок, и из него что-то выпирало.

Фэнь Дай была сосредоточена только на Чэнь Юй и не утруждала себя взглядом вниз.

Hо Фэн Чэнь Юй видела это, и И Линь тоже видела.

B этот момент их лица побледнели, особенно у И Линь, которая про себя застонала от этой ситуации. Конечно, она знала, что находилось внутри мешка. Cемья Чэнь разорвала связи с семьей Фэн, но она продолжала поддерживать тайные отношения с Чэнь Юй. Oсобенно часто помогал Чэнь Юй третий мастер, Чэнь Ван Лян. Внутри этого тканевого мешка лежало письмо, которое тот недавно отправил племяннице. Он часто советовал Чэнь Юй сжечь их, но она никогда не соглашалась, вместо этого храня их в вазе.

Pазве все могло быть хорошо теперь, когда вазу разбила четвертая молодая госпожа?

Фэн Фэнь Дай разбила вазу и подождала некоторое время, но увидела, что мастер и служанка отреагировали не так, как она надеялась. Вместо этого они смотрели на пол. Их взгляды, казалось, не видели разбитой вазы, поэтому она почувствовала, что это странно. Посмотрев вниз, она обнаружила, что внутри вазы было что-то спрятано.

— Что это такое? — Фэнь Дай была чрезвычайно довольна этим сюрпризом. Tо, что она смогла найти что-то спрятанное, означало, что она будет иметь контроль над жизнью Фэн Чэнь Юй!

Подумав так, она тут же нагнулась и собралась поднять матерчатый мешок. Но она не думала, что Чэнь Юй тоже внезапно бросится к ней. Из-за сильного толчка, она упала на пол.

Фэнь Дай упала на бок, и осколок разбитой красной вазы до крови порезал ее лицо.

Пэй'эр увидела, что лицо Фэн Дай поранено, и сразу же заволновалась. У нее не было времени беспокоиться о борьбе за ту вещь с Фэн Чэнь Юй и ее служанкой, она опустилась на колени рядом с Фэнь Дай и начала расспрашивать ее:

— Четвертая молодая госпожа, вы пострадали где-нибудь еще? Вам больно? Быстро уберите руку. Не нужно скрывать порезы!

И в это время Фэн Чэнь Юй бросила взгляд на И Линь. Та сразу поняла, что ее госпожа имела в виду. Подняв с пола матерчатый мешок, она выбежала из комнаты.

Фэнь Дай, сойдя с ума, оттолкнула Пэй'эр прочь, громко крича:

— Не беспокойся обо мне! Быстро беги за ней! У меня должна быть эта штука!

— Но…

— Никаких но! Быстро иди!

Пэй'эр была беспомощна. Глядя на Фэнь Дай, она топнула ногой, а затем повернулась, чтобы последовать за И Линь.

Только тогда Фэнь Дай села на полу и яростно посмотрела на Фэн Чэнь Юй, громко закричав:

— Ты хочешь убить меня?

Чэнь Юй видела порез на лице Фэнь Дай, но не паниковала. Вместо этого она почувствовала себя до жути счастливой, но выражение ее лица оставалось обеспокоенным, когда она начала спрашивать:

— Четвертая сестра, что ты делаешь? Ты разбила вазу, но старшая сестра не будет винить тебя за это, но в этом нет необходимости. Быстро вставай, пол холодный, — сказав это, она подошла, чтобы помочь Фэнь Дай подняться.

Фэнь Дай внезапно крикнула:

— Проваливай! — затем быстро встала с пола. Eе щеки все еще были в крови, а выражение лица стало холодным. — Фэн Чэнь Юй, ты спрятала что-то в вазе, и я это обнаружила, но ты все еще отрицаешь это? У тебя нет ни единого шанса! Сегодня я обязательно расскажу об этом бабушке. Я попрошу ее вывести тебя на чистую воду!

— Четвертая сестра, — Чэнь Юй была чрезвычайно встревожена, — что с тобой происходит? Ты ушибла голову при падении? Почему ты говоришь глупости? Когда я что-нибудь прятала в вазе? Где эта вещь?

— Xватит притворяться! — Фэнь Дай начала кричать. — Фэн Чэнь Юй, ты притворяешься с самого детства. Другие говорят, что ты Бодхисаттва, но я знаю, что ты всего лишь ядовитая змея!

С этим ее криком слуги во дворе больше не могли притворяться, что не слышат ее. Чэнь Юй обычно говорила только с И Линь, поэтому другим служанкам не нужно было заботиться о ней, и им не разрешалось входить в ее спальню. Так что они работали далеко от этой комнаты. Но сейчас в комнате Чэнь Юй стало слишком шумно, и было бы трудно объяснить все потом, если бы они не вошли сейчас. Так что на место действия вбежало сразу несколько служанок. Войдя, они увидели кровь на лице Фэнь Дай, которая указывала на Фэн Чэнь Юй и дико проклинала ее.

Служанке, которая находилась ближе всех к двери, посчастливилось увидеть, как Фэнь Дай намеренно разбила вазу. Она так разволновалась, что побежала сплетничать об этом с другими служанками и не видела, что за этим последовало. Теперь, увидев, что на ее мастера наговаривают, девушка почувствовала, что должна высказаться. Повысив голос, она сказала:

— Четвертая молодая госпожа, вы слишком сильно издеваетесь над старшей молодой госпожой! Не говоря уже о том, чтобы вы разбили ее любимую красную вазу, вы даже проклинаете старшую молодую госпожу. Она ведь ваша старшая сестра!

Другая вбежавшая служанка, которая слышала, как четвертая молодая госпожа разбила вазу, тоже заговорила:

— Верно. Мы все видели, что это вы разбили вазу.

Фэн Чэнь Юй в первый раз почувствовала, что служанки этого двора были милыми, поэтому сказала с еще большим горем:

— Четвертая сестра, это видело слишком много глаз. Я не виню тебя за то, что ты разбила мою вазу, но ты случайно порезала лицо, тебе нужна быстро позвать врача!

Фэн Фэнь Дай поняла, в какой ситуации оказалась. Девушка сама себя загнала в волчье логово. Она больше не могла ругаться с этими людьми, поэтому помчалась к выходу. Открыв дверь, она огляделась, чтобы посмотреть, вернулась или нет Пэй'эр.

Чэнь Юй увидела, что та хочет уйти, и быстро догнала ее за пару шагов, говоря:

— Куда идет младшая сестра? Позволь старшей сестре вызвать врача! Будет нехорошо, если на лице останется шрам!

Фэнь Дай пораженно уставилась на Чэнь Юй:

— Не подходи сюда! Не подходи! Фэн Чэнь Юй, ты убийца! Если мое лицо будет испорчено, я задушу тебя насмерть!

Сказав это, она повернулась и с плачем убежала, безостановочно выкрикивая:

— Убийство! Старшая сестра кого-то убила!

Чэнь Юй посмотрела вслед убегавшей, и лицо ее заледенело.

Фэн Фэнь Дай, пожни то, что ты посеяла. Хорошо, если твое лицо испорчено. Посмотрю я, как ты планируешь быть высокомерной с твоим испорченным лицом. Даже если у Фэн Юй Хэн есть возможность исправить это, у тебя нет денег.

— Юная госпожа, — тихо заговорила служанка, — что нам теперь делать?

Чэнь Юй взглянула на служанку и поняла, что это та самая, кто опознал Фэнь Дай как ту, кто разбила вазу. Ее звали Синь'эр.

— Синь'эр, пойдешь со мной к бабушке. Просто повторишь то, что сказала ранее, — Синь'эр была польщена и сразу поняла, что будет полезна молодой госпоже. Счастливая, она несколько раз кивнула: — не волнуйтесь, молодая госпожа. Эта слуга знает, что сказать.

— Молодец, — согласилась Чэнь Юй, сделав несколько шагов. Посмотрев в направлении, куда побежала И Линь, она почувствовала волну беспокойства: — Иди, посмотри, не вернулась ли еще И Линь.

— Слушаюсь, — служанка тут же побежала в том направлении. Скоро она обернулась: — сестра И Линь вернулась!

Конечно, позади нее шла И Линь с белым-белым лицом. Чэнь Юй увидела, что руки служанки пусты. За ней не было видно служанки Фэнь Дай, Пэй'эр. Она не могла не запаниковать и с тревогой спросила:

— Что случилось? Что случилось с той, что преследовала тебя? — ей действительно хотелось спросить о том предмете, но вокруг было много людей, поэтому она не смогла задать служанке свой вопрос.

И Линь, однако, посмотрела на нее в замешательстве:

— С кем? Старшая молодая госпожа, у этой слуги болел желудок. Только что я пошла в уборную! Зачем кому-то следовать за этой слугой? — сказав это, она подмигнула Чэнь Юй.

Чэнь Юй сразу поняла и отступила, сказав:

— Ох, ничего. Я оговорилась. Я хотела спросить, не полегчало ли тебе.

— Большое спасибо молодой госпоже за беспокойство. Этой слуге намного лучше, — И Линь поклонилась.

— Тогда пойдем со мной во двор Изящного Спокойствия, — сказав это, она направилась к выходу со двора. — Только что из рук четвертой сестры выскользнула и разбилась моя ваза. Затем она была столь небрежна, что порезала свое лицо. Я искренне раскаиваюсь. Хотя это не моя вина, она пострадала в моей комнате. Будет лучше, если я пойду и признаю свои ошибки перед бабушкой.

Две служанки переглянулись и кивнули, а Синь'эр сказала:

— Четвертая молодая госпожа действительно слишком беспечна. Эта служанка лично видела, как она разбила вазу старшей юной госпожи. Сестра И Линь тоже это видела, верно?

В начале И Линь не понимала, почему Синь'эр собирается следовать за Чэнь Юй, но теперь, услышав это, она поняла. Она явно была свидетелем.

Так что она кивнула:

— Ты права. Я тоже это видела. Мы должны поскорее рассказать об этом старейшей госпоже.

Трое быстро помчались прямо во двор Изящного Спокойствия. Как только они вошли во двор, то услышали крики, разносившиеся далеко окрест. Они были такими несчастными, что казались практически воплями по умершему близкому родственнику.

Чэнь Юй не могла не нахмуриться. Фэн Фэнь Дай поспешила сюда, это был действительно хороший план.

Увидев, что пришла Чэнь Юй, одна из служанок двора Изящного Спокойствия быстро подбежала к ней взволнованно сказала:

— Четвертая молодая госпожа плача побежала внутрь, сказав, что старшая молодая госпожа порезала ей лицо.

— Старшая молодая госпожа, быстро зайдите и посмотрите. Сейчас она в спальне старейшей госпожи.

Чэнь Юй кивнула:

— Я немедленно войду, но как четвертая сестра могла сказать, что я порезала ее? Она порезалась, когда упала!

Разве эта служанка могла знать правду? Она только знала, что несколько молодых госпож поместья постоянно сражались. Сражались и открыто, и тайно, возможно, случилась еще одна заварушка.

Фэн Чэнь Юй привела обеих слуг и быстро вошла в спальню основательницы. Чем ближе они подходили, тем громче становились крики. Когда они вошли в спальню, они услышали голос Фэнь Дай:

— Хотя внучка немного своенравна и, возможно, сказала некоторые вещи, которые могли оскорбить старшую сестру, они не должны быть достойны смертной казни! Старшая сестра хотела убить меня сегодня, и это до смерти напугало меня. Бабушка, если бы внучка убегала медленнее, я лишилась бы жизни!

В это время на кровати, скрестив ноги, сидела основательница. У нее раскалывалась голова от криков Фэнь Дай. У нее и так уже были проблемы со сном прошлой ночью, поэтому она хотела немного поспать. Она даже отложила ежедневное выражение почтения, но не думала, что эта девушка возьмет и ворвется к ней.

— Как твоя старшая сестра могла убить тебя? — основательница действительно не смела поверить Фэнь Дай.

Фэнь Дай указала на рану на лице в качестве доказательства:

— Бабушка! Посмотрите на травму Фэнь Дай! Это старшая сестра меня ранила ножом! Если бы Фэнь Дай не быстро убежала, то нож вонзился бы мне в живот!

Чэнь Юй потеряла дар речи от услышанного. Эта Фэн Фэнь Дай слишком хорошо умела лгать. Откуда взялся нож? Когда у нее появился нож?

И Линь рассмеялась и тихо напомнила ей:

— Четвертая молодая госпожа сама перекрыла себе пути отступления. У нее нет ни свидетелей, ни вещественных доказательств. В этом нельзя винить нас.

Чэнь Юй на самом деле хотела спросить, где Пэй'эр, но знала, что сейчас не время для этого вопроса. Она могла только перетерпеть и сделать несколько шагов вперед. Моргнув несколько раз, она успела выдавить пару слез:

— Четвертая сестра, как ты можешь так клеветать на свою сестру? Когда старшая сестра использовала нож?

Увидев прибытие Чэнь Юй, основательница быстро сказала:

— Ты пришла как раз вовремя. Быстро входи, расскажи, что именно произошло?

— Бабушка, спасите меня! — увидев Чэнь Юй, Фэнь Дай немедленно встала и попыталась прыгнуть в постель основательницы.

Бабушка Чжао быстро остановила ее:

— Четвертая молодая госпожа, не стоит этого делать! Спина старейшей госпожи еще не полностью здорова и может не вынести, когда вы броситесь к ней!

— Но старшая сестра хочет убить меня! Бабушка, быстрее, спасите меня! Фэнь Дай не хочет умирать! — она снова начала плакать и кричать.

Основательница посмотрела на кровь, которая начала течь из пореза из-за ее криков. Ее было все больше и больше, она заструилась, дойдя даже до шеи. Она чуть не позвала доктора из страха, но в это время, услышала крик еще более экстраординарный, чем вопль Фэнь Дай:

— Моя дочь! Если ты умрешь, то как мне жить дальше?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 255. Воистину совсем не щадит**

Основательница задрожала, у нее возникло такое ощущение, что Чэнь Ши ожила.

Сразу после этого она увидела, как в спальню кто-то ворвался. Плача и крича, этот кто-то кинулся в сторону Фэнь Дай.

Позади нее следовали несколько служанок и говорили:

— Наложница-мать, помедленнее! Береги свой живот!

Только тогда основательница поняла, что это была Хань Ши! Но она не думала, что собиравшаяся кинуться сторону Фэнь Дай Хань Ши повернется и начнет тянуться к Чэнь Юй. Как настоящие когти, она протянула свои руки к ее лицу.

Основательница до ужаса испугалась. Лицо Чэнь Юй всегда было тем, чем больше всего гордилась семья Фэн. Хотя временами она чувствовала, что эта внучка станет катастрофой из-за своей красоты, Фэн Цзинь Юань ценил Чэнь Юй. Она не могла допустить, чтобы что-нибудь случилось с ней, пока глава семьи далеко от столицы.

Поэтому она поспешно сказала:

— Быстро остановите ее! Старшая молодая госпожа не должна пострадать!

Служанки вместе с бабушкой Чжао кинулись наперерез Хань Ши и сумели остановить ее. Как только та увидела, что ее план провалился, она сразу же сдалась и повернулась к Фэнь Дай. Но как только она увидела кровь на ее лице, она так перепугалась, что почти не могла дышать и чуть не упала в обморок.

— Быстро помогите ей сесть! — основательница так волновалась, что ей почти захотелось вскочить с кровати, чтобы помочь ей отдышаться. — Похлопайте ее по спине. Ах! Ты сейчас беременна, как ты можешь быть такой опрометчивой? Даже если ты не думаешь о себе, то подумай хоть немного о ребенке в животе!

Хань Ши наслаждалась периодом стильной жизни благодаря своей беременности, так что давно перестала уважать основательницу. Как только она отдышалась, сразу же начала кричать:

— Четвертая молодая госпожа тоже одна из детей семьи Фэн. Свекровь, почему вы позволяете ей терпеть такие обиды? Как так вышло, что вы не знаете, как переживать за нее?

— Когда я не переживала за нее? — основательница была в ярости и хотела избить Хань Ши подушкой, но, подумав о ребенке в животе, могла только положить ее. — Если бы не ты, внезапно ворвавшаяся со своими дикими криками, я бы уже попросила кого-нибудь вызвать врача!

— Вы обвиняете меня в том, что я кричу? — Хань Ши указала на Фэнь Дай и сказала: — Лицо четвертой молодой госпожи уже стало таким, так почему же вы не царапаете лицо главного виновника?

В это время И Линь и Синь'эр стояли перед Чэнь Юй, чтобы предотвратить внезапное нападение Хань Ши.

Чэнь Юй с тревогой спряталась за двумя служанками. Увидев, что наступил момент передышки, она быстро сказала:

— Наложница-мать Хань ошибается. Я не причиняла вреда четвертой сестре! Четвертая сестра сама разбила вазу в моей комнате. Затем по неосторожности наступила на осколок и упала. Это и стало причиной травмы!

Услышав о вазе, Фэнь Дай тут же сказала:

— Я действительно случайно разбила вазу, и это причина, по которой ты хотела убить меня! — она посмотрела на основательницу и поспешно добавила: — Бабушка, ты не знаешь, но в вазе старшей сестры лежало что-то подозрительное! Внутри находился странный тканевый мешок, и я его увидела. Я подошла, чтобы подобрать его, но старшая сестра бросилась вперед и толкнула меня, заставив упасть. Затем служанка подняла ее и убежала. Из-за пораненного лица я могла только послать свою служанку в погоню.

Основательница была ошеломлена услышанным:

— Разве ты не сказала, что твое лицо было порезано ножом?

— Я... — Фэнь Дай чуть не прикусила язык. Почему она так поторопилась, упомянув нож? — Внучка запуталась. Это был вовсе не нож. Это был осколок вазы.

— Так что же это было? — лицо основательницы сразу потемнело. — Твоя история бессвязна. Ты даже упомянула, что твоя старшая сестра хочет тебя убить. Как я вижу, все это было просто чепухой!

— Бабушка! — глаза Фэнь Дай расширились. — Но травма внучки реальна! А бабушка не хочет знать, что было в вазе старшей сестры?

Когда она сказала это, в комнату вместе с Сян Жун ворвалась Ань Ши. Увидев лицо Фэнь Дай, Сян Жун отступила в страхе.

Только тогда Фэнь Дай поняла, что ее лицо все в крови. Ее желание навредить Чэнь Юй постепенно рассеялось, и она начала испытывать страх. Дрожа, она ощупала собственное лицо, но ей стало очень больно.

— Уа-а-а! — в конце концов, она была еще ребенком и сразу заплакала. Она плакала и кричала: — Мое лицо! Мое лицо полностью испорчено!

— Сначала пошлите кого-нибудь, чтобы найти доктора! — напомнила основательнице Ань Ши.

— Быстро приведи доктора в поместье, — основательница, кивнув, отдала бабушке Чжао приказ.

Бабушка Чжао в панике заговорила:

— Если мы пошлем кого-нибудь сейчас, то когда придет доктор? Рана четвертой юной госпожи — тяжелая. Она не может ждать. Как видит эта старая слуга... Мы должны позвать вторую молодую госпожу!

Основательница среагировала и быстро сказала:

— Тогда быстро позови ее! Быстрее! — молодая служанка тут же умчалась звать Фэн Юй Хэн.

Услышав, что позвали Фэн Юй Хэн, Фэнь Дай вздохнула с облегчением. Она больше не беспокоилась о своем лице и начала думать о том, как справиться с Фэн Чэнь Юй:

— Старшая сестра до сих пор не сказала, что было спрятано в вазе.

— Четвертая сестра, старшая сестра вообще не понимает, что ты говоришь, — беспомощно сказала Фэн Чэнь Юй. — Какой матерчатый мешок находился в моей вазе? Когда твоя служанка погналась за И Линь?

И Линь оценила ситуацию и быстро опустилась на колени, чтобы поговорить с основательницей:

— Желудок этой служанки сегодня не в порядке и мне только-только стало лучше, но когда четвертая молодая госпожа пришла в поисках старшей молодой госпожи, она пришла одна. Она вообще не привела свою служанку!

Синь'эр также опустилась на колени, говоря:

— Старейшая госпожа, пожалуйста, примите отчет этой. Эта слуга убирала двор, и я действительно не видела, чтобы четвертая молодая госпожа приходила со служанкой.

— Ты... — Фэнь Дай была ошеломлена. Разве это не было глупостью? Неужели ей это приснилось?

И Лини, однако, заговорила снова:

— Я не знаю, о какой служанке говорит четвертая молодая госпожа, но эта служанка пошла за закусками для старшей молодой госпожи прошлой ночью. В это время служанка увидела четвертую молодую госпожу, наказывающую служанку по имени Пэй'эр. В то время казалось, что Пэй'эр провинилась и четвертая молодая госпожа била ее по лицу.

Это была истинная правда. Фэнь Дай чувствовала себя недовольной, и выместила свое недовольство на Пэй'эр:

— И что неправильного в том, что эта юная госпожа наказала служанку? Разве это не нормально?

— Четвертая молодая госпожа права, — ответила И Линь — Эта слуга просто вспомнила и сказала об этом. Я ничего такого не вкладывала в эти слова.

Основательница фыркнула. Глядя на Фэнь Дай, она сказала:

— Сейчас у тебя даже нет свидетеля и нет никаких материальных доказательств. Кто может поверить в то, что ты сказала? Просто послушно сядь в сторону и жди, пока твоя вторая сестра придет и обработает рану.

Фэнь Дай не желала отпускать эту ситуацию, она все еще хотела поспорить; однако служанка Хань Ши, А Жу, тайком дернула ее за рукав, смотря на нее и предупреждая остановиться.

Но как она могла вот так сдаться? Она не могла не сказать основательнице сквозь слезы:

— Старшая сестра говорит, не думая, но бабушка склоняется к тому, чтобы верить ей. Почему вы мне не верите? Она что-то прятала. Ради того, чтобы я не узнала об этом, она толкнула меня и ранила мое лицо. Почему вы не верите в то, что я сказала?

Чэнь Юй разрыдалась, говоря еще более переполненным горем голосом, чем был у Фэнь Дай:

— Четвертая сестра, ты можешь перестать ложно обвинять старшую сестру? Старшая сестра действительно ничего не скрывала и не винит тебя за разбитую вазу. Если младшая сестра несчастна из-за раны, то старшая сестра также порежется и будет истекать кровью вместе с тобой. Этого будет достаточно?

Когда Чэнь Юй играла, она должна была делать это убедительно. Увидев чайную чашку на столе, она подняла ее и разбила об пол.

Основательница вскрикнул от страха:

— Не надо! Быстро остановите ее!

Все слуги кинулись к Чэнь Юй и горько умоляли ее:

— Старшая молодая госпожа, вы не должны!

Чэнь Юй печально закричала:

— Все в порядке, пусть мне будет больно. Пока четвертая сестра будет счастливой, все в порядке. Не останавливайте меня!

Фэнь Дай яростно заскрежетала зубами!

Фэн Чэнь Юй была слишком хороша в игре. Она слишком хорошая актриса! Она подлизывалась к основательнице хорошими вещами и деньгами, чтобы удовлетворить ее, и думала, что ее поддержат; однако не думала, что, как только что-то случится, основательница все равно не встанет на ее сторону.

Она была полна гнева, но понимала, что этот вопрос должен быть филигранно решен, поэтому тихо прошептала А Жу на ухо:

— Пошли кого-нибудь за Пэй'эр. Поищите ее во дворе Фэн Чэнь Юй.

А Жу повиновалась и вернулась к Хань Ши, чтобы попросить о помощи. К счастью, с тех пор, как Хань Ши забеременела, рядом с ней находилось много слуг. Сейчас она сможет ими воспользоваться.

Видя, что Фэнь Дай больше не доставляет проблем, Чэнь Юй тоже постепенно остановилась, но все еще вытирала слезы.

Сян Жун стояла в стороне, чувствуя себя крайне неловко. Посмотрев на Фэнь Дай, а затем на Чэнь Юй, она беспомощно сказала:

— Не волнуйтесь слишком сильно. Медицинские способности второй сестры очень хорошие. Она определенно сможет вылечить лицо четвертой сестры.

В это время Хань Ши беспокоилась о ране Фэнь Дай. Сян Жун говорила явно из добрых побуждений, но когда она услышала это, то для нее это прозвучало как саркастическое замечание. Очень грубо фыркнув, она сказала:

— Рана не на вашем лице. Третья молодая госпожа естественно не беспокоится.

Ань Ши нахмурилась:

— Младшая сестра не должна так разговаривать с третьей молодой госпожой. Это противоречит правилам.

— Правилам? — Хань Ши усмехнулась. — Правила поместья долгое время не соблюдались толком! Более того, сейчас я беременна ребенком семьи Фэн. Когда женщина беременна, ее настроение в большинстве случаев менее стабильно, чем обычно. Даже если я скажу что-то против правил, что можно с этим поделать?

Сян Жун не хотела, чтобы из-за нее вспыхнула драка, поэтому быстро потянула Ань Ши, не давая ей шанса заговорить. Затем она обратила лицо к Хань Ши и сказала:

— Я в порядке. Наложница-мать Хань, не принимай это близко к сердцу.

— Но я не приняла это близко к сердцу, — Хань Ши посмотрела на Сян Жун. По какой-то причине она обратила гнев, который чувствовала к Чэнь Юй, на нее и сказала: — Третья молодая госпожа действительно великодушна. Из молодых госпож нашей усадьбы, только вы остались без всякой надежды. Его высочество седьмой принц не выражал своих чувств с тех пор, как несколько месяцев назад прислал комплект одежды. Третья молодая госпожа ведь не верила, что его высочество седьмой принц будет вашей поддержкой, верно?

Сян Жун нахмурилась и закрыла свое сердце от этих губительных мыслей:

— Я никогда раньше так не думала. Наложница-мать, пожалуйста, не говори глупостей.

Хань Ши кивнула:

— Хорошо, если ты так не думаешь. Его высочество седьмой принц не выбрал официальную принцессу, но у дочери наложницы, вроде вас, нет шансов стать официальной принцессой. Не торопитесь и не создавайте себе проблемы. Но... — ее глаза вернулись к Чэнь Юй: — но есть еще один путь. Если вам необходимо выйти замуж за принца, вы можете выбрать принца с мертвой официальной принцессой. Выйдя замуж, вы станете следующей принцессой. Это также едва ли можно считать приобретением хорошей репутации.

Эти слова явно говорили о старшем принце, и лицо Чэнь Юй стало немного мрачным; однако ей удалось удержаться от разговора.

Сян Жун всегда чувствовала, что Хань Ши очень похожа на старую Чэнь Ши. Они обе говорили, не думая о последствиях. Они были способны сказать любое количество отвратительных вещей. Она не могла возиться с ней, но ее сердце заболело от упоминания о его высочестве седьмом принце.

Ань Ши видела, что чувствовала Сян Жун, и не могла не вздохнуть. Хотя слова Хань Ши были резкими, она не собиралась опровергать их в пользу дочери. Ее слова были грубыми, но правдивыми. Если сарказм Хань Ши был в состоянии полностью убить чувства Сян Жун, она была бы действительно благодарна за это ей.

В это время основательница просто закрыла глаза. Она не хотела ничего говорить и не хотела ни на кого смотреть. Шумная комната, полная людей, не давала ей покоя. Она ненавидела их всех и хотела придушить всех до смерти. Теперь она только надеялась, что Фэн Юй Хэн придет как можно быстрее, чтобы эта громкая сцена наконец-то решилась.

Кто знал, что ждать они будут два часа.

Когда служанка, который пошла звать Фэн Юй Хэн, вернулась, человек позади нее вовсе не был Фэн Юй Хэн. Это был незнакомый старик.

Служанка сказала основательнице с горьким выражением на лице:

— Вторая молодая госпожа не придет!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 256. Особый подарок**

Слова "вторая молодая госпожа нe придет" заставили всех в комнате ошеломленно застыть.

Основательница даже подумала, что у нее проблемы со слухом, и тут же переспросила:

— Что ты сказала?

Служанка повторила:

— Вторая молодая госпожа сказала, что не придет.

— Почему? — это спросила Хань Ши. Женщина изначально была уверена, что если Фэн Юй Хэн придет, то травма Фэнь Дай будет легко вылечена. Она не слишком волновалась из-за этого. Но теперь, когда Фэн Юй Хэн сказала, что не придет, что случится с Фэнь Дай?

Служанка взглянула на Хань Ши, а затем холодно сказала:

— Вторая молодая госпожа сказала, что когда только вернулась в поместье, она из доброй воли пошла осмотреть наложницу-мать Хань, но наложница-мать сказала, что она не врач и нет никакой необходимости осматривать ее; поэтому вторая молодая госпожа не придет. Но она все еще беспокоилась о травме четвертой молодой госпожи, поэтому специально вызвала врача из Зала Сотни Трав. Это он, — проговорив все это, она вывела человека позади себя вперед.

Увидев группу ни надменных, ни смиренных благородных людей, он глубоко поклонился основательнице и сказал:

— Этот старик — один из врачей Зала Сотни Трав, и я пришел специально по приказу босса вылечить травму четвертой молодой госпожи.

Основательница только фыркнула. Eе действительно рассердило то, что Фэн Юй Хэн не собиралась поддерживать перед другими людьми их репутацию. Ей очень хотелось послать другую служанку, чтобы привести Фэн Юй Хэн, несмотря ни на что, но, подумав об этом, она отказалась от этой идеи. Вместо этого пожилая женщина просто махнула рукой и сказала:

— Осмотри ее. Для молодой девушки будет лучше, если не останется шрама, — когда дело доходило до борьбы с Фэн Юй Хэн, она ни разу не победила. Она не желала провоцировать ее гнев.

Основательница могла справиться с приступом гнева, но Фэнь Дай на это способна не была. Прежде чем доктор смог даже дотянуться до нее, она громко крикнула:

— Стой, где стоишь! Не приближайся! Разве лица этой юной госпожи может коснуться кто угодно?

— Этот старик — доктор, — беспомощно ответил пожилой мужчина.

— Даже врач никуда не годится! — Фэнь Дай была на грани психического срыва. — Вы все издеваетесь надо мной. Я пойду и все расскажу его высочеству пятому принцу! — сказав это, она повернулась, чтобы выбежать на улицу.

Слуги бросились ее останавливать, но услышали, как основательница сказала:

— Не надо ее останавливать. Если она хочет показать это уродливое лицо его высочеству пятому принцу, то просто отпустите ее!

Эти слова заставили Фэнь Дай застыть на месте, но не смогли остановить ее слезы.

Когда она начала плакать, Хань Ши тоже зарыдала, так они обе одновременно и лили слезы. У основательницы сильно болела голова, но она могла только посоветовать Хань Ши:

— Перестань плакать. Tы не должна плакать во время беременности!

— Но вопрос ведь не решен, — всхлипнула Хань Ши.

Бабушка Чжао ничего не могла сделать. Видя, что основательница не хотела говорить, она могла только сама заговорить от имени своего мастера:

— Независимо от того, будет ли это решено или нет, мы все равно должны позволить доктору осмотреть рану четвертой молодой госпожи.

Доктор еще раз сделал несколько шагов к Фэнь Дай и сказал:

— Этот старик спросит молодую госпожу еще раз, надо ли осмотреть эту рану или нет? Если нет, то этот старик вернется.

— Осмотри ее, осмотри! Быстро иди и обработай ее, — сердито крикнула Фэнь Дай.

Видя, что доктор уже начал осматривать рану, основательница, наконец, облегченно вздохнула. Говоря по правде, она действительно боялась, что с Фэнь Дай произойдет несчастный случай. Если бы его высочество пятый принц пришел для расследования, то это было бы очень хлопотно для поместья Фэн.

— Чэнь Юй, независимо от того, что случилось, это все равно произошло в твоей комнате, — мрачно сказала она.

Чэнь Юй опустилась на колени и сказала тихим голосом:

— Чэнь Юй понимает. Бабушка, пожалуйста, вынесите наказание.

— Ох, — основательница немного задумалась, — тогда ты будешь наказана копированием сутр за сегодняшнюю оплошность. Сделаешь сотню копий.

— Чэнь Юй принимает наказание.

— Хм-пф! — Хань Ши яростно фыркнула, чтобы показать свое недовольство.

К сожалению, никто не хотел признавать ее.

Вскоре после этого обследование Фэнь Дай было почти завершено. Доктор выписал рецепт и достал маленькую коробочку мази, посоветовав Фэнь Дай наносить ее каждый день на рану. Затем он собрал свою аптечку, поклонился основательнице и ушел со служанкой.

Кто же знал, что служанка через несколько минут прибежит обратно? С болезненным взглядом она сказала основательнице:

— Доктор хочет десять таэлей за лечение.

Не сдержавшись, Сян Жун рассмеялась.

Как могла ее вторая сестра быть настолько добросердечной, чтобы просто так пригласить одного из докторов Зала Сотни Трав прийти и осмотреть чью-то травму?

— Десять таэлей? — Хань Ши снова начала бушевать. — Он нас грабит?

Основательница хлопнула по кровати и сердито сказала:

— Заплати! Плати, сколько он хочет! Наша усадьба Фэн не может потерять лицо из-за этого. Но вы все должны помнить: неважно, кто заболеет, никому не позволено искать Фэн... никому не позволено идти в Зал Сотни Трав!

Во дворе Изящного Спокойствия было шумно весь день. Хань Ши и Фэнь Дай просто решили остаться и отказались уходить. Своими воплями и криками они заставили основательницу забыть о спокойном и мирном сне. Еще не было и четырех часов, когда ее головная боль вернулась с новой силой.

Mежду тем в павильоне Единого Благоденствия Фэн Юй Хэн стояла у стойки в своем пространстве.

Она размышляла над подарками Сюань Тянь Гэ и компании. Хуан Цюань была права. Надо либо подарить им то, чего они хотели, либо то, чего им не хватало.

Но все они были молодыми госпожами из крупных семей. Что у них может быть такого, чего они хотят? Как им может чего-то не хватать.

То, что у них не имелось недостатка в каких-либо вещах, не означало, что все, что у них было, являлось самым лучшим. Для девушек уход за кожей был важнее всего. В этой эре не было средств по уходу за кожей. Они даже использовали мыльные стручки китайской гледичии (1) для умывания. Если все так и продолжится, то внешний слой кожи полностью износится. При непосредственном контакте кожи с солнечным светом и воздействии других факторов состояние их лиц ухудшится задолго до того, как они умрут от старости.

Со своего прилавка она достала четыре очищающих средства, четыре маски, четыре бутылки солнцезащитного крема. Она также взял такие вещи, как зубная паста и туалетное мыло. Убрав их в большой ящик, она вышла из своего пространства.

Она позвала Хуан Цюань в хранилище лекарств и, указывая на большую коробку, сказала:

— Быстро найди небольшие коробки, чтобы мы могли разложить все эти вещи. Это будут ответные подарки.

После опыта детоксикации в военном лагере Хуан Цюань больше не удивлялась странным вещам, которые Фэн Юй Хэн "волшебным образом" доставала. Увидев разные бутылочки и баночки, она не стала спрашивать о них и, развернувшись, пошла искать коробки.

Когда она вернулась, Фэн Юй Хэн уже разделила предметы на несколько групп. Каждая юная госпожа получит по одному набору. Зубная паста и ароматическое мыло также были подготовлены для семей молодых госпож. Хотя эти вещи не казались ей чем-то особенным, ни одну из них нельзя было найти в Да Шунь. Фэн Юй Хэн была очень довольна подарками, которые приготовила.

Но Хуан Цюань еще раз напомнила ей:

— Юная госпожа, помимо этих подарков, вы должны подготовить кое-что получше.

— Еще лучше? Для кого? — пораженно вопросил она.

— Моя дорогая юная госпожа! — Хуан Цюань не знала, плакать ей или смеяться. — Это Новый год, так что вам, очевидно, нужно отправить подарки во дворец! Императору, императрице и императорской наложнице Юнь, конечно, вы должны всем им послать подарки. Также… — она указала на коробки, которые уже были завернуты, и сказала: — вы уже подготовили ответные подарки, но есть некоторые семьи, которым вам нужно первой отправить подарки!

На этот раз Фэн Юй Хэн поняла:

— Ты действительно права. Августейший, Чистосердечный дворцы, дворец Юань — все это дворцы, в которые мне нужно послать подарки. Все нормально. Я просто подготовлю для них еще несколько подобных. А подарки для императорского дворца... Я должна еще подумать о них.

Ей пришлось хорошенько подумать. Подарки для императорского дворца были тем, о чем все долго и упорно думали. Естественно, она не могла быть слишком беспечной.

В ту ночь Фэн Чэнь Юй сидела в храме, переписывая сутры. Основательница сказала ей сделать сотню копий. Несмотря на то что это было просто, даже если она будет сидеть над этим каждый день и каждую ночь, то все равно пройдет много месяцев, прежде чем она закончит.

— Фэн Фэнь Дай, ты заслуживаешь смерти! — она ненавидела Фэнь Дай и в гневе стиснула зубы. Из-за этого ее мазки стали тяжелее, а на наполовину заполненную страницу сутры капнули чернила.

— Юная госпожа, пожалуйста, успокойтесь, — И Линь быстро отодвинула ее руку с листа, — не то чтобы вы не знали личность четвертой молодой госпожи. Зачем спорить с ней? Эта слуга скажет кое-что очень неуважительное. Ее характер рано или поздно приведет ее к падению. Молодой госпоже нет необходимости принимать меры. Она сама станет причиной своего падения.

— О мешке позаботились? — взглянула Чэнь Юй на И Линь, задавая этот вопрос.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь, — кивнула та. — Он уже сожжен.

— Хорошо, что он сгорел, — ответила Чэнь Юй немного беспомощно, — изначально я хотела сохранить его на всякий случай, может, получилось бы им воспользоваться. Теперь, когда Фэн Фэнь Дай в поместье, кажется, что даже моя собственная комната небезопасна.

— Это нормально, если такого рода вещи не сохранятся, — И Линь продолжала утешать ее. — Эта слуга не знает, какую бы пользу вы могли извлечь из этого в будущем, но обладание чем-то подобным не позволит нам спокойно спать. Как опасно было сегодня! Если бы это попало в руки четвертой юной госпожи, все было бы кончено.

— Я знаю, — немного раздраженно ответила Чэнь Юй, — если все это сгорело, значит, сгорело. Что случилось с Пэй'эр? Разве она не преследовала тебя?

После упоминания о Пэй'эр лицо И Линь немного побледнело. Глубоко вздохнув, она стиснула зубы и что-то прошептала на ухо Чэнь Юй.

Чэнь Юй нахмурилась сначала, но затем скривила губы в улыбке:

— Ты хорошо справилась.

И Линь увидела, что ее не наказали, и, наконец, успокоилась. Вздохнув с облегчением, она продолжила:

— По правде говоря, молодой госпоже не нужно слишком сердиться. Эта слуга считает, что будет лучше, если все увидят, как над вами издевается четвертая молодая госпожа. В любом случае мастер скоро вернется. Увидев вас в таком состоянии, он определенно будет очень расстроен.

— Какой смысл переживать? — Чэнь Юй хлопнула рукой по столу. — У Хань Ши будет ребенок. Если отец просто обожает меня, то какой в этом смысл? — чем больше она говорила, тем хитрее становился ее взгляд. — Ребенку Хань Ши нельзя позволить родиться!

И Линь знала, что Чэнь Юй рано или поздно обратит свое внимание на ребенка в животе Хань Ши. Не спеша давать ей советы, она лишь спросила:

— Неужели старшая молодая госпожа действительно чувствует, что наложница-мать Хань сможет стать главной женой?

— Хм? — Чэнь Юй искоса посмотрела на нее: — Что ты имеешь в виду?

— Независимо от того, что говорят, семья Фэн все еще известная семья. Если наложница, которая была взята из борделя, станет главной женой, разве это не будет посмешищем для всей страны? Будет ли мастер готов отказаться от своего благородства?

— Ты права, — Чэнь Юй кивнула. — Но даже если она не главная жена, если у нее будет сын, то она станет бельмом на глазу.

— Сын это или нет, до сих пор неясно, — улыбнулась И Линь. — Даже если это так, это будет только сын наложницы. Но если старшая госпожа считает, что он будет мозолить ей глаза, мы сможем придумать, как сделать невозможным рождение этого ребенка.

— Не стоит торопиться, — небрежно сказала Чэнь Юй. — Она все еще не кажется беременной. У нас еще есть много времени, чтобы все обдумать. Что касается Чэнь Цина, который живет в поместье, мы не видели его довольно долго.

— Молодой мастер полностью посвящает себя учебе. Он запирается в своей комнате на весь день, чтобы учиться. Не говоря уже о молодой госпоже, даже слуги во дворе редко его видят.

— Хм-пф, что за книжный червь? — холодно фыркнула Чэнь Юй. — Но у отца он в почете. Скажи, Чэнь Цин действительно сможет занять первое место на экзамене?

И Линь задумалась на некоторое время, а затем сказала:

— Независимо от результата, нам все еще нужно сделать некоторые приготовления в том случае, если он это сделает. Я слышала, что молодой мастер действительно хороший ученик, иначе мастер не думал бы о нем так высоко. Думаю, шанс того, что он займет первое место, довольно высок. Юная госпожа, подумайте об этом. Если молодой мастер действительно станет первым на экзамене, его статус не будет прежним. Хотя он не сможет сравниться с принцем, это будет то, с чем не сможет сравниться и большинство чиновников.

Ты права, — Чэнь Юй вдруг вспомнила что-то: — Помнишь подушку, которую третий дядя ранее отправлял матери? Он сказал, что внутри сухие лекарственные травы, которые могут оживить тело и разум.

— Да, — И Линь кивнула, — но эта подушка пахла лекарствами, так что госпоже она не понравилась. Ее оставили на складе. Молодая госпожа имеет в виду…

— Достань ее и отправь Чэнь Цину. Что-то, что оживляет тело и разум, ему пригодится. Просто скажи, что он должен продолжать усердно учиться. Я буду каждый день молиться о его успехе, чтобы он занял первое место на имперском экзамене.

Как только она это сказала, снаружи внезапно раздался пронзительный крик.

...................\_\_\_\_\_\_\_

1. Гледичия китайская цветет в апреле-мае; плоды созревают в августе-октябре. В диком виде в России не встречается. Родина — восточные провинции Китая.

Биологическая активность:

1. Уменьшает опухоли, ускоряет созревание абсцессов и дренаж их гноя. Убивает кишечных паразитов; противовоспалительное, противоопухолевое и противоглистное средство.

2. Отвар плодов гледичии принимают как отхаркивающее средство. Обладает противомикробным и антитоксическим действием.

Отвар колючек принимают при карбункулах и абсцессах. В начальной стадии их образования препятствует созреванию гнойника. Используют при кишечных паразитах, кожных болезнях, местных раздражениях, задержке отделения плаценты, затвердении молочной железы, различных злокачественных опухолях. Наружно колючки используют при проказе и чесотке. Плоды рекомендуют при внезапном обмороке, тризме мускулатуры челюсти, эпилепсии, карбункулах и абсцессах, одышке и кашле с обильной мокротой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 257. Горожане не покупают? Я продам императору**

Эти визги, раздавшиеcя посреди ночи, были ужасающими. Oни безмерно испугали их обеих, не обладающих кристально чистой совестью. И Линь тут же сказала:

— Mожет быть, это было обнаружено?

Чэнь Юй немедленно встала и потянула И Линь наружу.

Kак только они распахнули дверь храма, то заметили поспешно бегущую к ним Синь'эр. Увидев Чэнь Юй, та не успела даже поклониться, прежде чем быстро сказать:

— Hа дне колодца в небольшом саду был найден труп. Кто-то опознал его как личную служанку четвертой молодой госпожи, Пей'эр.

Сказав это, она посмотрела в сторону И Линь. Она ясно помнила, что четвертая молодая госпожа прибыла со служанкой.

Чэнь Юй посмотрела на нее и тихо спросила Синь'эр:

— Кто это обнаружил?

— Это была Ли Сян. Сильная, но глупая девушка, которую привезли в начале зимы. Она отвечала за уборку двора. Эта слуга уже послала кого-то, чтобы задержать ее, но Ли Сян была до смерти напугана. Она мелет одну только чепуху.

— Юная госпожа, — И Линь немного испугалась, — все потому, что эта слуга была неумела. Юная госпожа, пожалуйста, назначьте наказание.

— Какой смысл говорить такие вещи сейчас! — Чэнь Юй взяла себя в руки и сказала Синь'эр: — Это не должно получить огласку. Дай всем, кто слышал глупости Ли Сян, денег, чтобы заткнуть им рты. Затем она заговорила с И Линь: — Завтра утром первым делом отправь Ли Сян из поместья. Чем дальше, тем лучше. Лучше всего было бы выслать ее из столицы.

— Слушаюсь, — И Линь поспешно кивнула.

— Что касается трупа в колодце…

— Юная госпожа, давайте засыпем колодец! — Синь'эр высказала первую пришедшую в голову идею. — Eсли не получится, то просто запечатаем его. Скажете, что колодец высох и с сегодняшнего дня больше не будет использоваться.

И Линь немного задумалась, а затем сказала:

— Как насчет того, чтобы вытащить труп и похоронить его? Эта Пей'эр никогда не гналась за мной, она просто сама упала в колодец в течение дня.

Синь'эр была довольно умна и сразу поняла, что И Линь оправдывает себя, поэтому быстро кивнула и согласилась:

— Верно. Рядом с колодцем много снега, и он очень скользкий. Так получилось, что отверстие колодца ниже, поэтому падение вниз вполне ожидаемо. Ничего серьезного. Это не более чем вина той небрежной служанки. Старшая молодая госпожа, не нужно принимать это близко к сердцу.

И Линь почувствовала, что Синь'эр действительно очень многообещающа. Сейчас Чэнь Юй не хватало личных слуг. Очень часто было слишком много дел, с которыми ей приходилось справляться в одиночку. Синь'эр также находилась рядом с госпожой в Золотом Нефритовом дворе и была очень надежна.

Так что она посмотрела на Чэнь Юй, и та сразу поняла, что она имела в виду. Не говоря уже о том, что ей не хватало личных слуг, Синь'эр помогла ей в таких вопросах. У нее было два варианта: один — убить ее, а другой — продолжать ее использовать.

Немного поразмыслив, она посмотрела на Синь'эр и торжественно сказала:

— Ты сегодня очень хорошо справилась. Как служанкой, работающей на своего мастера, я очень довольна тобой. С этого дня ты останешься рядом со мной. Позволь И Линь тренировать тебя. Прилежно учись у нее. Пока ты будешь много работать, я не буду плохо с тобой обращаться.

Синь'эр ждала этих слов от Чэнь Юй, она тут же улыбнулась и опустилась на колени:

— Старшая молодая госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга, безусловно, сделает все возможное, чтобы позаботиться о вас. Я определенно не предам вас.

— Очень хорошо, — кивнула Чэнь Юй.

И Линь быстро подошла, чтобы помочь ей подняться, и сказала:

— Синь'эр, в будущем мы обе будем со старшей молодой госпожой. Независимо от того, что ты делаешь, ты всегда должна думать о старшей юной госпоже. Ты ведь понимаешь это?

— Эта слуга понимает. В будущем, я надеюсь, сестра И Линь дополнительно обучит меня, — Синь'эр была действительно мила, сказав эти свои слова, ее разум был довольно проворным. Сразу после того, как ее приняла Чэнь Юй, она начала решать важные вопросы: — Эта слуга немедленно пойдет искать людей, чтобы засыпать колодец, — сказав это, она повернулась и убежала.

И Линь наблюдала за фигурой убегавшей девушки и произнесла:

— Я надеюсь, что она будет полезна. У молодой госпожи есть много помощников рядом.

Чэнь Юй посмотрела на нее:

— У тебя хватает наглости говорить это?! Ты неуклюже выполнила свою работу. В следующий раз, когда это случится, я не стану тебя защищать.

— Эта служанка осознает свою ошибку, — И Линь сказала это и преклонила колени, — молодая госпожа, пожалуйста, простите эту слугу на этот раз.

Чэнь Юй вздохнула. И Линь была самым полезным человеком на ее стороне. Когда дело дошло до наказания, она действительно была не очень готова что-то придумывать:

— Забудем об этом, — девушка протянула руку и помогла И Линь подняться. При обращении с прислугой часто приходилось использовать и кнут, и пряник, особенно с самыми близкими, потому что те знали больше всего секретов. — Иди, возьми немного денег и сопроводи Синь'эр, чтобы успокоить людей, которые видели труп. Помни, ты должна быть уверена, что они заткнутся. Кроме того, тем, кто будет засыпать колодец, дай немного больше. Еще больше стоит дать Синь'эр. Мы все еще рассчитываем на ее помощь в будущем.

— Эта слуга понимает, — сказала И Линь, потом задумалась ненадолго и добавила: — Позже я сожгу немного погребальных бумаг у колодца, чтобы она не стала призраком.

— Делай, что считаешь нужным, — Чэнь Юй больше ничего не хотела говорить. Развернувшись, она вернулась в храм.

В это время в павильоне Единого Благоденствия Фэн Юй Xэн еще не спала. Сейчас она практиковала боевые искусства во дворе.

Месяц в военном лагере позволил ей восстановить некоторые способности, которыми она обладала в прошлой жизни, и улучшить свое состояние. Изменилось не только ее телосложение, улучшился даже ее цигун.

Хуан Цюань была рядом и тренировалась вместе с ней. Эти двое время от времени корректировали свою технику и иногда жалели друг друга, но все это было очень беззаботно.

Когда они, наконец, остановились, Фэн Юй Хэн напомнила Хуан Цюань:

— Тебе нужно найти кого-нибудь, чтобы проследить за ситуацией во дворе Магнолии. Плод Хань Ши должен постоянно развиваться. Мы не можем позволить никому принять меры.

Хуан Цюань жестоко улыбнулась:

— Молодая госпожа хочет увидеть волнения после?

— Конечно, — она кивнула. — Все станет только интереснее после рождения ребенка. Фэн Цзинь Юань будет хорошо выглядеть, только когда зеленая шапка будет на его голове. Быть раненным таким сомнительным образом, не сделает ли это Хань Ши еще более жалкой?

— Да, — Хуан Цюань кивнула, — молодая госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга определенно будет пристально следить за этим. Верно, юная госпожа, в прошлый раз вы сказали, что хотите, чтобы в поместье находилось больше служанок, способных на боевые искусства. Эта слуга долго и упорно размышляла над этим, но помимо заимствования людей из дворца, мы можем только пойти и поискать их в Цзян Ху. Но людям Цзян Ху будет многого не хватать с точки зрения поведения. Юная госпожа, вы хотите, чтобы его высочество выбрал кого-нибудь из дворца?

Фэн Юй Хэн вдруг вспомнила женщину-охранника из дворца императорской наложницы Юнь, поэтому спросила Хуан Цюань:

— Откуда пришли люди императорской наложницы Юнь?

— Всех их обучали с самого детства, — сказала Хуан Цюань. — Эта слуга и Ван Чуань такие же. Но боевые искусства — это не то, что можно освоить за одну ночь. Если у юной госпожи есть такая идея, боюсь, уже слишком поздно.

— Я знаю, — Фэн Юй Хэн была немного беспомощна, — но я не хочу брать больше людей из дворца. Что мы должны сделать?

Хуан Цюань тоже не знала, что делать. Они вдвоем сидели во дворе, терли подбородки и думали. После долгих и упорных раздумий, Хуан Цюань на самом деле удалось что-то придумать:

— Несколько лет назад я слышала, как кто-то говорил об этом. На рынке рабов иногда можно купить слуг, прошедших специальную подготовку. Можно приобрести весьма квалифицированных рабов. Некоторые специально обучены, чтобы заботиться о мужчинах, есть те, кто имеет опыт в игре на цитре, вэйцы, живописи и каллиграфии, а также те, кто с раннего возраста изучал боевые искусства. Стоимость таких рабов очень высока, и они не доступны широкой публике. Прежде чем назначать встречу, необходимо поприветствовать торговца.

Фэн Юй Хэн огорченно спрятала лицо в ладони:

— Почему это звучит так, как будто мы говорим о покупке еды?

— Но это почти так и есть, — Хуан Цюань с волнением вздохнула. — Как могут люди, отправленные к работорговцу, быть состоятельными? Работорговцы даже не видят в них людей. Та же Цин Юй — ведь ранее она была молодой госпожой большой семьи. Семья исчезла, но что с того? Ее способность управлять деньгами не была замечена работорговцем. В противном случае, кто знает, за сколько ее могли бы продать?

Услышав о Цин Юй, Фэн Юй Хэн, наконец, заинтересовалась:

— Если мы сможем найти еще несколько подобных Цин Юй, то это было бы здорово. Закончи с этим делом. Выбери тех, кто знает некоторые боевые искусства, и проясни их прошлое. Не позволяй проникнуть к нам кому-то с недобрыми намерениями.

Хуан Цюань кивнула:

— Эта слуга запомнила. На этот раз я обязательно исследую их генеалогические древа на протяжении восьми поколений. Только если они полностью пройдут проверку, они будут доставлены к молодой госпоже.

— Замечательно, — услышав, что такие слуги могут быть найдены, Фэн Юй Хэн стала немного счастливее; однако вспомнила еще об одном вопросе: — Точно. Продолжай расследовать то, чем наслаждалась мертвая императорская наложница. После того как получишь информацию, найдите способ слить ее Фэн Фэнь Дай. Заставь ее сделать все возможное, чтобы узнать это.

— Почему? — Хуан Цюань была озадачена. — Если четвертая молодая госпожа узнает это, разве его высочество пятый принц не будет относиться к ней еще лучше?

— И что, если его высочество пятый принц будет хорошо к ней относиться? Подумай об этом. Если император увидит, как она танцует, что тогда случится?

Глаза Хуан Цюань загорелись:

— Это было бы интересно! Эта ситуация становится все более запутанной. Я надеюсь, что это не займет много времени, прежде чем все мысли принца будут разоблачены.

Это и было тем, что Фэн Юй Хэн планировала. Император объединился с Сюань Тянь Мином и ею, чтобы оказать давление на третьего принца, Сюань Тянь Е. Во-первых, стоило вспомнить войска, которые он собрал на севере. Во-вторых, они надеялись привлечь больше его внимания к старшему принцу, давая ему врага, на котором он мог бы сосредоточиться, в надежде, что он создаст меньше проблем в свободное время. Кроме того она распространила слухи, что ноги Сюань Тянь Мина не могут быть исцелены. Это позволило принцам, которые все еще считали, что он не может полностью выздороветь, а затем подняться до наследного принца, полностью прекратить расследование. Это дало Сюань Тянь Мину больше пространства для маневров.

Просто битвы между старшим принцем и третьим принцем было недостаточно. Ей пришлось мутить воду, чтобы скрыть ситуацию Сюань Тянь Мина. Его высочество пятый принц был просто неудачником, которого затащили в эти воды. Что касается того, кто будет следующим, она должна была тщательно подумать об этом.

На следующий день Фэн Юй Хэн привела Хуан Цюань в Зал Сотни Трав. Переодевшись в мужскую одежду, она вновь стала Лэ У Ю, чтобы осматривать пациентов.

Ван Линь не видел Фэн Юй Хэн больше месяца, поэтому спешно продолжал нарезать круги вокруг нее.

Фэн Юй Хэн знала, что ему нужно, поэтому несколько беспомощно через Хуан Цюань передала ему две коробки:

— На этот раз это не просто медицинские пилюли. Есть также и некоторые медицинские таблетки. Эффекты и инструкции по применению уже написаны. Помни, что медицинские пилюли останутся по той же цене, что и раньше, а медицинские таблетки будут в десять раз дороже.

— Что? — Ван Линь был совершенно ошеломлен. — В десять раз? Босс вы... — он хотел сказать: "Босс вы сумасшедшая?", но не осмелился. — Не слишком ли дорого? Сейчас стоимость медицинских пилюль уже очень высока.

— Разве они все еще не быстро заканчиваются?

Ван Линь кивнул:0

— Это правда. После появления медицинских пилюль даже люди из семей с небольшим богатством больше не хотят пить горькие медицинские супы, поэтому, пусть они и немного дороже, поставленные объемы по-прежнему заканчиваются примерно в середине месяца.

— Тогда не волнуйся и продавай их! — сказала ему Фэн Юй Хэн. — Хотя эффект от этих таблеток примерно такой же, как от медицинских пилюль, они действуют гораздо быстрее. Медицинские пилюли могут вылечить болезнь полностью за десять дней, но эти таблетки эффективно справляются за два. Скупой платит дважды, даже десятикратная цена — это довольно дешево.

Ван Линь все еще немного волновался:

— Что, если никто не купит их?

— Если никто не купит, просто верни их мне. Я пойду и продам их императору.

Ван Линь чуть не потерял сознание. Его босс была очень властной!

— Тогда этот скромный пойдет и выставит их на прилавок, — Ван Линь больше ничего не сказал, так что он забрал коробки у Хуан Цюань и пошел работать.

Хуан Цюань спросила Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, теперь, когда у нас есть медицинские пилюли и медицинские таблетки, будут ли скидки при продаже лекарственных трав для медицинских супов?

— Как такое возможно? — Фэн Юй Хэн покачала головой. — Тех, кто в состоянии тратить большие суммы денег, немного. Более того, есть люди, которые привыкли к медицинским супам. Они будут бороться, не принимая эти нововведения. Если ты мне не веришь, сходи в торговые помещения и спроси, снизился ли спрос на лекарственные травы.

Хуан Цюань действительно пошла, чтобы спросить об этом. Вернувшись, она сказала Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа была права. Спрос на лекарственные травы действительно не ниже, чем раньше.

Пока они болтали, Ван Линь пришел еще раз и с улыбкой сказал Фэн Юй Хэн:

— Босс, у этого скромного человека есть идея, и он хотел бы услышать ваше мнение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 258. Раздача пищи и попрошайничество**

Ван Линь сказал Фэн Юй Хэн:

— Сейчас конец года, и босс ресторана рядом с нашим Залом Сотен Трав возвращается в свой старый дом. Они сказали, что не хотят возвращаться в столицу в новом году. Этот скромный хотел спросить босса, можем ли мы купить его и превратить в ресторан для еды, приготовленной с помощью лекарств?

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись:

— Ван Линь, эта идея довольно хороша.

— Значит ли это, что босс согласна?

Фэн Юй Хэн сказала:

— Покупка — это хорошо, и идея продажи еды, приготовленной с лекарствами, тоже, но магазин не может быть открыт так легко. Тебе нужно доработать эту идею.

Ван Линь продолжил:

— Этот скромный подумал так, потому что количество людей, которые приходят в Зал Сотни Трав, чтобы получить лечение, обычно спрашивают о еде, приготовленной с помощью лекарств. A еще есть люди, которые приходят с рецептами, написанными другими врачами. Общее количество людей, которые приходят и уходят, не маленькое. Если бы мы могли открыть ресторан, где подают такую еду, по соседству с нашим Залом Сотни Трав, разве это не было бы очень удобно? Блюда, приготовленные с помощью лекарств, которые будем предоставлять мы, определенно вызовут большее доверие, поэтому люди смогут быть более непринужденными во время еды. Кроме того, оригинальные повара и работники могут быть сохранены, так что все практически готово.

Фэн Юй Хэн поразмышляла некоторое время, а затем сказала:

— Я видела этот ресторан раньше. Он не очень велик, но достаточно большой, чтобы готовить блюда с лекарствами. Я рекомендую подавать так только блюда на основе отвара. Больше ничего не делай. Не принимай слишком много клиентов и открывай его только на полдня. Кроме того, ты также должен учитывать богатых дам и молодых госпож, которые хотят заботиться о своем теле, но не могут выйти. Это те, у кого есть деньги и кто ценит жизнь.

Хуан Цюань явно повеселили ее слова:

— Юная госпожа, вы дочь благородной семьи.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась:

— Я могу выйти. А они могут? Ван Линь, мне кажется, стоит сделать так. Ты можешь взять лекарственные травы и подготовить сырые ингредиенты. Распредели их по порциям. Пусть дамы и молодые госпожи купят их и отвезут домой, чтобы приготовить блюда для себя. Одна маленькая сумка — один прием пищи. Это тоже будет удобно.

Ван Линь несколько раз кивнул:

— Я не буду скрывать это от босса, но владелец ресторана тайком сказал этому скромному, что надеется, что мы сможем приобрести магазин. Тогда ему не придется обсуждать это с кем-то еще.

— Хорошо, ты можешь взять все в свои руки. Еще раз повторю: нужно продолжать обучение большего количества людей. Так же, как я открыла новый Зал Сотни Трав в Сяо Чжоу, кто знает, когда я открою еще один где-нибудь еще? Вполне возможно, что я приду просить тебя о людях в любое время.

— Босс, не волнуйтесь. Сейчас есть люди, обученные под моим началом. Не говоря уже о лавочниках, даже клерки могут быть предоставлены в любое время.

Фэн Юй Хэн была очень довольна Ван Линем. Этот человек был не только преданным, но и умным. Он полностью посвятил себя Залу Сотни Трав, и это спасло ее от многих забот.

Она провела полдня, принимая пациентов в Зале Сотни Трав, и только в полдень уехала с Хуан Цюань. Они нашли ресторан и собирались поесть снаружи. Сразу после того, как им принесли несколько заказанных блюд, они увидели маленькую девочку лет пяти-шести, сидящую на корточках рядом с дверью. Глядя на курицу на столе, ребенок жадно сглотнул слюну.

Фэн Юй Хэн больше всего не любила видеть такие вещи. Попросив немного промасленной бумаги, она завернула куриную ножку и протянула ее Хуан Цюань:

— Дай ее той маленькой девочке, пусть поест.

Хуан Цюань кивнула. Немного подумав, она положила ложку риса из миски на бумагу и подала все это ребенку.

Но девочка не стала есть. Вместо этого она плотно завернула еду в бумагу и сунула ее в карман, затем присела на корточки и начала смотреть в сторону других столов.

К сожалению, других доброжелательных людей, которые хотели бы дать ей еду, так и не нашлось, поэтому в глазах ребенка появилось отчаяние.

Фэн Юй Хэн сказала Хуан Цюань:

— Попробуй угадать, почему этот ребенок не ест? Почему она спрятала еду?

Хуан Цюань немного задумалась, а затем выдала:

— Она, должно быть, сохранила ее для кого-то другого. Возможно, ее семья тоже живет на улице, как и она. Девочка хочет принести еще еды, чтобы поесть вместе.

— Но она не попрошайка, — Фэн Юй Хэн указала на ребенка, а затем продолжила: — хотя ее одежда старая и изношенная, но это все. Посмотри на ткань, цвета очень блеклые, ее явно много раз стирали. Подумай о лицах и волосах нищих, а затем посмотри на лицо и волосы этого ребенка. Где там грязь?

Только тогда Хуан Цюань обратила на это внимание и еще немного подумала:

— Молодая госпожа права. Если бы она была грязной и уродливой нищенкой, лавочник прогнал бы ее давным-давно. Разве ей могли тогда позволить так долго сидеть на корточках у входа?

Фэн Юй Хэн помахала официантке и сказала ей:

— Принеси еще пять куриных ножек. Кроме того, захвати еще несколько ваших лучших блюд.

Официантка щелкнула языком:

— Вы двое можете так много съесть?

Хуан Цюань хлопнула рукой по столу:

— Если мы сказали тебе пойти за ними, просто иди и возьми. Если мы не можем съесть все, мы заберем остатки с собой! Мы заказали больше только потому, что обнаружили, что еда была хорошей.

Официантка быстро улыбнулась, поблагодарив за крупный заказ, и быстро проинформировала повара.

Хуан Цюань закричала вслед:

— Принеси еще одну миску риса!

— Хорошо!

Фэн Юй Хэн посоветовала Хуан Цюань:

— Быстро заканчивай с куриными ножками. Едим быстро. Закончив, пойдешь со мной кое-куда.

Официантка очень быстро принесла миску риса Хуан Цюань, и они в тишине начали есть. Когда принесли свежеприготовленную пищу, они уже закончили со своими порциями.

Хуан Цюань сказала официантке упаковать блюда в коробки на вынос. Фэн Юй Хэн также приказала добавить еще немного риса.

Официантка была совершенно ошеломлена. Когда еда в их ресторане стала настолько популярной? Глядя на очаровательного молодого человека в синей одежде, казалось, что ему даже рис понравился, поэтому она добавила полный горшочек риса.

Фэн Юй Хэн заметила ее заблуждение, но не стала утруждать себя объяснением. Передав ей полный серебряный слиток, она успешно остановила официантку от каких-либо разговоров.

Двое вышли из ресторана и вернулись в экипаж с большим пакетом еды. Только после того, как экипаж отъехал на квартал, Фэн Юй Хэн приказала вознице остановиться. Затем она сказала Хуан Цюань:

— Вернись и приведи девочку к экипажу.

Хуан Цюань поняла ее чувства и поспешно вышла, быстро вернувшись к ресторану.

Вскоре бедную маленькую девочку, ждавшую у ресторана, привели в карету.

Она была немного напугана и, глядя на Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань, не знала, что сказать. Немного подумав, она опустилась на колени и, поклонившись, робко сказала:

— Спасибо моим двум благодетелям за рис и куриную ножку, — произнеся это, она понюхала воздух. Аромат пищи витал по всей карете, почти заставляя ребенка пускать слюни.

Хуан Цюань улыбнулась и похлопала ее по голове:

— Как тебя зовут?

— Меня зовут Шуй Лин (1), — ответила девочка.

— Шуй Лин, — Фэн Юй Хэн наклонила голову и спросила ее: — ты каждый день присаживаешься возле ресторана, чтобы кто-то дал тебе еду?

— Да, — Шуй Лин кивнула.

— Почему бы тебе самой не подойти и не попросить их? — не понимала Хуан Цюань.

Если я сделаю это, то стану нищей, но Шуй Лин не хочет быть нищей, — сказала Шуй Лин.

— Почему? — Фэн Юй Хэн было немного любопытно. — В чем разница между тем, чтобы просить еду и ждать, пока другие дадут ее тебе?

— Разница есть, — сказала Шуй Лин. — Если они дают мне сами, это не значит, что я умоляла об этом, и тогда меня нельзя считать нищей. На этой улице, есть люди, которые контролируют нищих. Вещи, которые приобретены через попрошайничество, нельзя есть напрямую, и они определенно не могут быть переданы кому-то другому. Они должны быть доставлены в место сбора, где их распределяют ответственные лица.

Фэн Юй Хэн поняла. Это была банда нищих.

— Тогда к кому ты вернешься с этой едой? — продолжала она спрашивать.

— Она для многих людей, — Шуй Лин опустила голову и сказала, чуть всхлипнув: — В месте, где я живу, есть много осиротевших детей, таких как я. Есть две старшие сестры, которые заботятся о нас. Раньше были люди, которые давали нам еду, но в итоге все это прекратилось. Мы голодали, поэтому пришли, чтобы ждать, пока другие дадут нам еду.

Разум Фэн Юй Хэн начал работать на полную катушку. Это был результат, которого ей хотелось, так что она сказала девочке:

— Приведи меня к месту, где ты живешь. Еда, которую я взяла, предназначалась тебе.

— Правда? — глаза Шуй Лин расширились, как будто она не смела в это поверить.

— Правда, — Фэн Юй Хэн кивнула. — Скажи дяде вознице адрес. Мы отправимся прямо сейчас.

Если она не ошиблась, то место, где жили эти дети, должно быть похоже на детский дом. У Фэн Юй Хэн внезапно возникла странная идея, пока она ела. Если бы она могла связаться с некоторыми детскими домами, то могла бы начать обучение детей. Она нуждалась в рабочей силе для развития медицины, кроме того ее разведывательная сеть тоже требовала огромного количества людей. В эту эпоху, когда обмен информацией недостаточно развит, люди были действительно слишком важны.

Карета ехала чуть меньше часа, прежде чем, наконец, остановилась перед внутренним двором на севере города.

Двор не казался ни новым, ни старым. Очень большой, он должен был быть покинутым большой семьей.

Шуй Лин вытащила Хуан Цюань и сказала:

— Это то место. Старший брат, старшая сестра, пожалуйста, заходите.

Фэн Юй Хэн была одета в мужскую одежду, так что ее естественно звали старшим братом. Она ничего не объяснила, просто последовала за Шуй Лин во двор. Позади них возница за два подхода вытащил еду из экипажа.

Когда Фэн Юй Хэн вошла, во дворе было несколько детей в возрасте Шуй Лин, стирающих одежду. Две старшие девочки развешивали ее на бельевую веревку.

Эти две девочки выглядели не старше пятнадцати или шестнадцати лет. Их нельзя было посчитать красивыми, но некоторая утонченность у них присутствовала. Их платья были выцветшими, но чистыми.

Стояли холодные зимние дни, поэтому руки детей, стирающих одежду, были ярко-красными. Они какое-то время стирали, а потом потирали руки. У некоторых даже развилось обморожение, но они терпели боль и продолжали стирку.

Когда Шуй Лин вернулась, дети во дворе с надеждой оглянулись. Затем они заметили, что позади нее шли молодой человек и молодая госпожа, поэтому не могли не замереть.

Девушки, вешающие одежду, почувствовали, что атмосфера изменилась, поэтому быстро подошли, чтобы посмотреть. Заметив пришедших, они безучастно спросили:

— Обращаемся к пришедшим, что-то не так?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сделала шаг вперед:

— Приветствую вас, госпожа, — она сложила ладони, чтобы поприветствовать ее, действительно напоминая молодого человека, заставив девушку быстро поклониться в ответ. Затем она сказала: — Когда мы ели в ресторане, мы встретили Шуй Лин. Услышав о ваших обстоятельствах, мы приготовили еду и принесли ее сюда. Мы не знаем, сколько вас здесь и достаточно ли этого для еды.

Когда дети услышали о еде, у них загорелись глаза. Один за другим они примчались к ним со всего двора. Фэн Юй Хэн ошеломленными глазами оглядела как минимум три десятка появившихся человек.

— Кажется, этого действительно недостаточно, — горько улыбаясь, она вытащила два серебряных слитка из рукава и протянула их вознице. — Пойди и найди ресторан поблизости. Пусть они приготовят еду и принесут ее сюда. Пусть готовят детские порции. Если они смогут приготовить достаточно на ужин, пусть принесут и это тоже, так было бы лучше всего.

Возница кивнул и ушел, ничего не сказав.

Шуй Лин радостно подскочила. Потянув за собой двух старших девочек, она начала знакомить их:

— Это сестра Фу Сан (2), а это — сестра Тянь Дун (3). Обычно мы полагаемся на этих двух старших сестер, они заботятся о нас. Это... — девочка хотела представить приехавших, но поняла, что даже не знала, кто они такие.

Хуан Цюань взяла на себя инициативу:

— Это молодой мастер моей семьи. Доктор из Зала Сотни Трав, Лэ У Ю. Я его служанка. Меня зовут Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн была очень довольна этим вступлением.

Репутация Зала Сотни Трав была слишком велика. Когда Фу Сан и Тянь Дун услышали, что приехавший — врач в Зале Сотни Трав, они сразу же обрадовались. Неоднократно кланяясь Фэн Юй Хэн, Фу Сан сказала:

— Для меня большая честь наконец-то встретиться с известным господином Лэ У Ю. Принять господина сегодня — наше счастье. Вы потратили деньги на еду для детей. Это действительно…

— Это действительно слишком хорошо! — закричал какой-то ребенок, а другие дети обступили Фэн Юй Хэн.

Но прежде чем Фэн Юй Хэн смогла что-то сказать детям, она увидела возницу, который только что уехал за едой. С беспокойством на лице он сказал:

— Мастер, снаружи правительственные чиновники!

После этих слов дверь во двор была выбита, а внутрь ворвалась группа правительственных чиновников!

...................\_\_\_\_\_\_\_

1. Значение имени Шуй Лин — дух воды, водяной.

2. Значений у имени Фу Сан несколько и все красивые:

1) бот. — китайская роза (Hibiscus rosa-sinensis L.);

2) миф. — священное дерево на востоке, из-за которого восходит солнце;

3) уст. — восток; Япония.

3. Значение имени Тянь Дун — корень спаржи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 259. И что мне будет, если я тебя вырежу?**

Фу Caн и Tянь Дун немедленно бросились вперед, чтобы задвинуть детей за спины, но тех было слишком много. A их — всего лишь двое, как они могли защитить их всех?

Затем они услышали, как Фу Сан начала непрерывно кричать:

— Все назад! Быстро назад!

K сожалению, не было смысла прятаться за их спинами. После того как правительственные чиновники вошли во двор, они рассредоточились и окружили их всех. Включая Фэн Юй Xэн, Хуан Цюань и их возницу.

Но эти трое, похоже, не нервничали и не боялись. Вместо этого они смотрели на эту сцену с некоторым раздражением. Возница даже использовал обе руки, чтобы защитить детей, громко говоря им:

— Не паникуйте. Не бойтесь!

Но как могли дети не испугаться? Одна из самых робких девочек даже заплакала.

Один из главных государственных чиновников сказал:

— О чем ты плачешь? Закрой свой рот! — ребенок сразу замолчал от страха. Этот человек посмотрел на Фу Сан и злобно сказал: — Mаленькая девочка Фу Сан, ты все еще хочешь соревноваться со мной сегодня?

Фу Сан практически сама была готова расплакаться:

— Старший брат, я умоляю тебя. Как бы то ни было, пожалуйста, позвольте нам остаться здесь на зиму. Мы обязательно переедем, когда придет весна.

— Нет! — чиновник махнул рукой. — Вы должны съехать сегодня! Прямо сейчас! — сказав это, он указал на людей перед собой: — Чего же вы ждете? Идите в комнаты и выкиньте их вещи!

— Не надо! — Фу Сан сделала несколько шагов вперед и упала на колени: — Чиновник старший брат, я умоляю тебя. Пожалуйста, дайте нам пережить зиму! На улице так холодно. Дети замерзнут насмерть!

— Выживут они или умрут, какое это имеет отношение ко мне? — чиновник нахмурил брови и толкнул Фу Сан на землю. — Даже если ты замерзнешь до смерти, мне все равно! Этот двор уже продан. Губернатор сказал, что я должен выгнать вас всех сегодня. Этот двор сравняют с землей для строительства нового дома. Маленькая девочка Фу Сан, ты уже отсрочила это на десять дней. Если ты не съедешь сегодня, не вини меня за невежливость!

— Что вы делаете? — закричала Тянь Дун, увидев, что чиновник уже вытащил саблю.

— Что я делаю? Хм-пф! Вы всего лишь сироты без семейных регистров. Даже если я убью всех вас, никто не будет расследовать! Вы либо уйдете или умрете, выбирайте сами!

Простое упоминание о смерти испугало детей во дворе. Даже Фу Сан и Тянь Дун начали дрожать.

Хуан Цюань действительно не могла продолжать наблюдать за действиями высокомерного чиновника. Одним движением руки она вытащила из рукава какой-то предмет и бросила ему прямо в лоб.

Человека, который так хвастался, внезапно что-то ударило в лоб. Из-за этого он упал на землю, прямо на задницу, а место удара начала кровоточить.

— Кто это сделал? — он, чрезвычайно шокированный, уставился на Хуан Цюань. Только тогда он понял, что во дворе есть еще несколько незнакомых людей, поэтому не мог не издать странный крик: — Кто вы такие? Ты действительно посмела ударить меня?

Хуан Цюань рассмеялась:

— Ударить тебя? Даже если я разрежу тебя, спроси у губернатора, осмелится ли он сказать хоть слово против?

Эту девушку можно было бы считать кем-то, обладающим некоторым авторитетом. Услышав тон Хуан Цюань, он понял, что у нее есть поддержка. Но она все еще была одета как служанка, что означало, что ее мастер — молодой человек позади нее. Но как бы он ни вглядывался, он не мог узнать, кто этот молодой человек.

Видя, что их лидер был ранен, правительственные чиновники сделали шаг вперед. Затем они услышали, как пострадавший кричит:

— Чего вы все еще ждете? Здесь есть кто-то, кто посмел ударить чиновника. Почему бы вам не задержать ее поскорее!

Только тогда они поняли, что у входа стояла еще одна группа людей. Эта группа людей отличалась от вошедших первыми. Одетые в доспехи, с копьями в руках, они казались военными офицерами.

Хуан Цюань была вне себя:

— Даже военных офицеров привели, чтобы прогнать сирот?

Военный офицер, который пришел позже, был более вежливым и не защищал правительственного чиновника, не различавшего, кто прав, а кто виноват. Лидер военных офицеров подошел и сложил ладонь в ладонь перед Фу Сан и Тянь Дун, а затем сказал:

— Молодые дамы, этот дом действительно продан правительству, поэтому его представители пришли, чтобы очистить его, это то, что должно быть сделано. Этот знает, что зимой очень трудно, но правительство должно продолжать делать свою работу, и это тоже не плохо.

Фу Сан была озадачена:

— Все говорят, что правительство — любящая мать для граждан, но когда дети голодают и замерзают, им все равно. Теперь они даже не готовы предоставить детям комнату для сна? Милорд, взгляните. Сколько лет этим детям? Если они проведут ночь на морозе, сколько, как вы думаете, будут еще живы утром?

Лицо этого человека тоже показало некоторую беспомощность:

— Молодая дама права, но у правительства есть дело. Нет ничего плохого в желании очистить внутренний двор. Если бы это дело расследовали, неоправданными признали бы ваши действия.

— Но... — Фу Сан не знала, что еще может сказать. Правильно, они вели себя неразумно, но что могли сделать эти дети? Им действительно нужно смотреть, как они все замерзают насмерть?

— Тогда давайте переедем, — внезапно раздался чей-то голос, ясный и спокойный.

Все повернулись и увидели молодого человека лет двенадцати-тринадцати.

Фу Сан не думала, что молодой человек, которого они видели как благодетеля, будет говорить с правительственными чиновниками. Через мгновение гнев переполнил ее сердце, и она сердито крикнула:

— Если бы у нас было место, куда можно было переехать, разве мы стали бы продолжать жить здесь?

Фэн Юй Хэн улыбнулась ей:

— Не сердись. Я говорю, что ты должна пойти и собрать вещи. После сборов возьмешь с собой детей. Я устрою вам место, где вы будете жить.

Фу Сан была поражена. Спустя долгое время, она беспомощно спросила:

— Господин говорит правду?

— Это правда, — кивнула она. — Иди быстрее, — больше девушка ничего не сказала. Обернувшись, она вывела Хуан Цюань и возницу из двора.

Они услышали, как тот, кого ударила Хуан Цюань, кричал сзади:

— Стой, где стоишь! Ты ударила кого-то, но все еще хочешь сбежать? Задержите их сейчас же!

Военный офицер, однако, остановил его:

— Вы пришли сюда очистить дом, а не затевать драку!

Снаружи Фэн Юй Хэн и ее группа не сразу сели в карету. Стоя рядом с экипажем, она сказала Хуан Цюань:

— Позови человека, который совсем недавно говорил здесь.

Хуан Цюань кивнула и ушла. Вскоре после этого военный чиновник встал перед Фэн Юй Хэн.

Он не знал, почему этот молодой человек его позвал. Ранее он слышал, как молодой человек сказал всего лишь несколько слов, но группа детей, которых никак не получалось прогнать, фактически начала собирать свои вещи.

— Большое спасибо, молодой господин, за помощь, за то, что дали детям жилье и позволили завершить нашу работу.

Фэн Юй Хэн посмотрела на этого человека и спросила, нахмурившись:

— Вы, как и тот правительственный чиновник, чувствуете, что не имеет значения, что происходит с детьми, до тех пор, пока работа может быть безопасно завершена?

Мужчина пылко покачал головой:

— Вовсе нет. Я так не считаю. Эти дети очень жалкие, потому что все они — сироты. Изначально человек, который здесь жил, оказывал материальную помощь, но эта семья по каким-то причинам вдруг уехала из столицы. Затем они продали двор правительству. То, что я сейчас скажу, отнюдь не утешительно, но сироты похожи на брошенных кошек и собак. Они обычно выполняют какую-то работу в обмен на продовольствие. Я слышал, что они регулярно не могут наесться досыта.

— Вам их очень жаль?

— Да, — военный чиновник кивнул, но беспомощно продолжил: — но что можно сделать с одной жалостью? Я один и не могу справиться с этим вопросом, — затем он еще раз взглянул на Фэн Юй Хэн, так как чувствовал, что этот молодой человек казался ему немного знакомым, но он действительно никак не мог вспомнить, где видел его раньше. Он не мог не спросить: — Молодой господин, мы раньше встречались?

Фэн Юй Хэн не обратила внимания на его вопрос, вместо этого спросив:

— Почему вы участвуете в делах губернатора?

— Ах! — военный чиновник немного разозлился при упоминании этой темы. — Скорее всего из-за того, что губернатор дружит с нашим начальником. Используя эти отношения, он хотел, чтобы мы помогли прогнать людей. Он сказал, что даже если нам придется убить их всех, мы должны очистить этот двор сегодня.

— Убить их всех? Губернатор действительно смелый, — усмехнулась Фэн Юй Хэн, а затем сказала Хуан Цюань: — Иди и посмотри, как идут сборы.

Хуан Цюань согласно кивнула и ушла.

Затем она продолжила спрашивать военного чиновника:

— У меня есть к вам просьба, это нормально?”

— Этот все еще чувствует близость к этому молодому господину — вы помогли тем детям. Думаю, вы добродетельный человек. Скажите ее, пока этот может помочь вам, я определенно сделаю, все что смогу, — быстро сказал мужчина.

— В ней нет ничего особенного, — говоря это, она вынула серебряный слиток. — Идите и возьмите в аренду экипажи и приведите их сюда. Их должно быть достаточно для всех детей. У меня есть резиденция в пригороде столицы. Поедете со мной, чтобы отправить их туда.

— Да! — не говоря больше ни слова, этот человек согласился, но не принял деньги Фэн Юй Хэн. — Господин, пожалуйста, уберите деньги. Этот не может сделать слишком много, чтобы помочь, но я все еще могу позволить себе заплатить за экипажи. Считайте, что я делаю что-то для детей, чтобы облегчить свою совесть.

Сказав это, он повернулся и ушел.

Фэн Юй Хэн тоже села в карету, чтобы дождаться, когда Хуан Цюань приведет Фу Сан, Тянь Дун и других детей. Когда они вышли, этот человек уже вернулся с экипажами.

В общей сложности карет оказалось пять, и каждая из них вмещала пять или шесть детей, в то время как Фу Сан и Тянь Дун сели с ней.

Военный чиновник вскочил на лошадь и последовал за ними. Махнув рукой, он отпустил своих людей. Не говоря больше ни слова, он молча последовал за группой экипажей Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн слегка приподняла занавеску и посмотрела на двор еще раз. Она просто случайно увидела, что чиновник с окровавленным лбом тоже смотрел на нее. Их глаза встретились, и она зло улыбнулась, а чиновник задрожал от ужаса.

— Один из слуг губернатора очень хорош, — она опустила занавес и спросила Хуан Цюань: — Скажи мне, кто будет наиболее подходящим для решения этого вопроса?

Та немного задумалась, а затем жестом показала цифру семь.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Хорошо, пусть седьмой брат разберется с этим. Он очень убедителен.

Фу Сан и Тянь Дун знали, что молодой человек перед ними определенно не был обычным благородным, но не смели ничего спрашивать, поэтому они сели в экипаж с некоторой опаской.

Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу, чтобы сказать им:

— Нет необходимости держаться на расстоянии. Послушайте меня. У меня есть резиденция в пригороде столицы, и я везу вас туда прямо сейчас. Не волнуйтесь, я не дойду до точки, когда мне нужно будет продать резиденцию, так что вы сможете спокойно жить там. В резиденции есть некоторые сельскохозяйственные угодья, поэтому вы сможете посадить необходимое, когда придет весна. Вы будете более или менее самодостаточны.

Фу Сан и Тянь Дун были так благодарны, что не знали, что сказать. Они могли только преклонить колени и поклониться.

Фэн Юй Хэн помогла им подняться:

— Благодаря вашему разговору с чиновником, у меня уже есть общее понимание ситуации. Сначала мы устроим вас в резиденции. Об остальных вопросах мы можем поговорить позже.

Экипаж ехал около часа, а затем, наконец, остановился перед резиденцией с куском сельскохозяйственных угодий.

Эта резиденция была частью личных обручальных даров, посланных Сюань Тянь Мином. Она была чрезвычайно большой. Не говоря уже о тридцати людях, даже шестьдесят или девяносто человек могли бы жить там без проблем.

Увидев эту прекрасную резиденцию, все они были совершенно потрясены, особенно военный чиновник, который сопровождал их в этой поездке, потому что он узнал происхождение этой резиденции.

Затем, подумав еще немного, он посмотрел в сторону Фэн Юй Хэн. Через некоторое время он чуть не упал с лошади, безмерно шокированный.

Он спешился и подлетел к Фэн Юй Хэн. Подойдя к ней, он опустился на одно колено и отдал честь. Повысив голос, он сказал:

— Этот скромный, Вань Чжо, почтительно приветствует окружную принцессу Цзи Ан!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 260. Не пожалейте в будущем**

Этот человек был военным чиновником, который пошел с Фэн Юй Хэн, чтобы спасти Сюань Tянь Хуа, Bан Чжо.

Увидев, что он, наконец, узнал ее, Фэн Юй Хэн улыбнулась и слегка подняла руку:

— Встань.

Поднявшись, Ван Чжо смотрел на Фэн Юй Хэн и чувствовал, что она отличается от той Фэн Юй Хэн, которую он видел раньше. Он слышал, что окружная принцесса Цзи Ан провела время в военном лагере и стала инструктором для тридцати тысяч солдат.

Армия девятого принца, Сюань Тянь Мина, уже была самой мощной армией из всеx четырех великих армий. Тридцать тысяч солдат, которых он привез с северо-запада, были элитой из элит. Все знали, что для того, чтобы стать лидером северо-западной армии, нужно пройти пять испытаний, и, вероятно, даже Сюань Тянь Мин не был исключением.

Теперь, когда Фэн Юй Хэн прошла эти испытания, что это значило? Это означало, что окружная принцесса Цзи Ан обладала выдающимися навыками. Она определенно не может рассматриваться как обычная молодая госпожа из благородной семьи. Как военный офицер, он восхищался Фэн Юй Хэн за то, что та прошла пять испытаний. Поэтому его взгляд был наполнен восхищением напополам с благоговением.

Ван Чжо внезапно встал на колени, испугав Фу Сан и Тянь Дун, особенно когда он крикнул "окружная принцесса Цзи Ан". Они немедленно вспомнили молодую девушку, которая раздавала горячий чай на входе в Зал Сотни Трав во время зимней катастрофы. Они смотрели на красивого молодого человека перед собой и чувствовали, что он все больше и больше похож на нее. Они не могли не спросить:

— Вы окружная принцесса Цзи Ан?

— Правильно, это я, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— Вы правда окружная принцесса Цзи Ан? — Фу Сан и Тянь Дун практически закричали от радости, а Тянь Дун повернулась и сказала детям:

— Она окружная принцесса Цзи Ан! Она не молодой благородный человек! Это окружная принцесса, которая давала нам горячий чай в течение многих дней во время зимней катастрофы!

Услышав это, дети начали быстро и громко переговариваться между собой. Шуй Лин прижалась к Фэн Юй Хэн и взяла ее за руку, говоря:

— Сестра Фу Сан сказала, что окружная принцесса — наш благодетель. Во время зимней катастрофы я заболела. В Зале Сотни Трав сказали, что мы живем слишком далеко, поэтому они специально приготовили чай, который можно было бы выпить по возвращении в наш двор. Если бы не ваш чай, Шуй Лин замерзла бы насмерть.

Фэн Юй Хэн не могла вспомнить мелкие детали, или, возможно, она не знала об этом вообще. Большей частью этим занимался Ван Линь, но она никогда не думала, что столкнется с этими детьми при таких благоприятных обстоятельствах.

— Глупая девчонка, — она похлопала Шуй Лин по голове, а затем сказала Фу Сан и Тянь Дун: — В этой резиденции никто не жил все это время. Я время от времени посылала людей сюда, чтобы немного прибраться, но теперь, когда вы будете жить здесь, эта работа остается на вас.

Тянь Дун радостно сказала:

— Окружная принцесса, не волнуйтесь. Мы обязательно позаботимся о резиденции.

— Прекрасно, — кивнула та. — Сначала пусть дети заберут вещи. Я еще немного поговорю с Ван Чжо.

— Слушаемся! — Обе синхронно поблагодарили ее и увели детей.

Ван Чжо увидел, что Фэн Юй Хэн хотела ему что-то сказать, так что не мог не занервничать; однако он также был немного счастлив. Он не знал, что Фэн Юй Хэн должна была сказать, но интуиция подсказывала ему, что это определенно нечто хорошее.

Двое подошли к павильону во дворе, прежде чем Фэн Юй Хэн спросила его:

— Ты сказал, что ваш лидер использовал свою силу, чтобы помочь губернатору с его работой, поэтому я спрошу тебя. Если бы это был ты, то столкнувшись с просьбой друга и этими детьми, что бы ты выбрал?

Ван Чжо даже не подумал, прежде чем ответить:

— Конечно, я бы подумал о жизнях детей! Даже если бы их судьбы не могли быть изменены, я бы не стал давить на них.

— Хорошо! — она остановилась и повернулась к Ван Чжо. — Так зачем же ждать, чтобы взять на себя эту позицию?

— Что? — глаза Ван Чжо расширились, лицо отражало полное его неверие. Он не мог не напомнить Фэн Юй Хэн: — Этот находится под местным командиром столицы!

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— И что с того? Раз он плохо делает свою работу, как должностное лицо, нет необходимости для него продолжать быть одним из них. Это займет не более трех дней. Возвращайся и просто жди. Ты, естественно, получишь объяснения через три дня.

— Этот скромный благодарит окружную принцессу за милость этого продвижения! — Ван Чжо снова опустился на колени и выразил свою искреннюю благодарность Фэн Юй Хэн. Он был всего лишь капитаном стражи, наблюдавшей за воротами. Местный командир был тем, кто встречался с императором, чиновником, способным присутствовать на заседаниях двора. Если бы он полагался только на тяжелую работу, то, возможно, не смог бы достичь этой позиции за всю жизнь, но теперь эта возможность сама представилась ему, так как он не мог быть потрясен?

— Ты можешь возвращаться, — тихо сказала Фэн Юй Хэн. — Во-первых, я даю тебе этот шанс, потому что ты помог мне найти его высочество седьмого принца в тот день. Во-вторых, для того, чтобы твоя доброжелательность не пропала даром. С этого дня и впредь, я надеюсь, что ты сможешь продолжать быть доброжелательным. Не позволяй своей должности чиновника уничтожить свою доброжелательность. Это было бы слишком большим разочарованием.

— Я надеюсь, что окружная принцесса может быть спокойна. Этот скромный определенно не будет тратить впустую наставления окружной принцессы.

Ван Чжо вернулся в столицу эмоциональным и взволнованным. Между тем, резиденция уже была полностью убрана. Дети были очень рады новому месту жительства. Следуя примеру Фу Сан и Тянь Дун, они поклонились Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн приняла их любезность и сказала:

— Я привезла вас сюда не для размеренной жизни, но также нет необходимости делать такую грубую работу, как стирка одежды. Завтра я приведу сюда учителя, чтобы научить вас читать. Я также приведу врача из Зала Сотни Трав, чтобы научить вас основам медицины. Те из вас, кто сделает все возможное, чтобы научиться читать или преуспеет в медицине, будут доставлены в поместье окружной принцессы, где я лично буду преподавать вам. Вас это устраивает?

— Да! — хором, со счастливым выражением лиц ответили дети.

Фу Сан сказала:

— Никто из этих детей никогда не учился читать, но они очень умны. Они определенно не разочаруют окружную принцессу.

Она кивнула и подумала, что это очень хорошо. Ей хотелось, чтобы дети ничему не учились до этого. Если научить их всему с самых основ, то это будет означать, что она сформирует их так, как она хотела.

Фэн Юй Хэн распустила детей и передал банкноту достоинством пятьдесят таэлей Фу Сан:

— После того как я вернусь в столицу, я попрошу кого-нибудь принести еду. Я также оставлю здесь карету. Эта банкнота будет храниться у тебя для экстренных случаев. Если возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, приезжай ко мне в поместье окружной принцессы. Я расскажу о тебе слугам, и ты сможешь сразу войти.

Фу Сан и Тянь Дун были так тронуты, что не знали, что сказать. Они могли лишь неоднократно благодарить ее.

Фэн Юй Хэн больше не стала задерживаться. На обратном пути она посоветовала Хуан Цюань:

— Позаботься о вещах, которые я обещала им, когда мы вернемся в поместье. Мы должны внимательно следить за происходящим там. Как только выявят талантливых, их нужно будет немедленно доставить в поместье. Кроме того, отправь кого-нибудь в правительство, чтобы зарегистрировать их. Я напишу письмо седьмому брату позже, и мне нужно, чтобы ты отправила его ему.

Девушки обдумывали события дня, пока мчались обратно к павильону Единого Благоденствия. Когда они проезжали мимо входа в поместье Фэн, экипаж замедлился, и возница спросил ее:

— Юная госпожа, мы вернемся к себе или остановимся у поместья Фэн?

Фэн Юй Хэн изначально хотела вернуться в павильон Единого Благоденствия, но, подняв занавес и посмотрев на поместье Фэн, изменила мнение:

— Остановись! Я собираюсь в поместье Фэн.

Она подняла занавеску и вышла из кареты. У входа в поместье Фэн она увидела слуг, выбрасывающих всевозможные вещи. Там были и ткани, и аксессуары, даже какие-то игрушки.

Рядом с выброшенными вещами стояла незнакомая служанка. Посинев от гнева, она указала на слуг поместья Фэн и сердито крикнула:

— Вам лучше знать, что хорошо для вас!

Слуги поместья Фэн не посмели проявить слабость, отвечая:

— Мы просто исполняем приказы. Если вы разгневаны, то отправляйтесь к четвертой юной госпоже. Нет смысла злиться на нас.

Служанка стояла снаружи поместья. Уперев руки в бедра, она указала на них и громко сказала:

— Тогда просто передайте сообщение своей четвертой молодой госпоже: не будьте слишком высокомерной. Меньше всего принцу ли не хватает женщин, и второстепенных принцесс у него много. Она действительно не должна относиться к этому как к чему-то серьезному. Сейчас принц Ли заинтересован в ней, но кто знает, когда его интерес исчезнет: Вы действительно осмелились выбросить вещи, подаренные его высочеством? Если их выбросить прямо сейчас, в будущем их больше не будет. Ей лучше не сожалеть об этом!

Сказав это, она махнула вознице, стоявшему вместе с экипажами за пределами усадьбы. Тот быстро подошел и занес вещи в вагон. Служанка залезла в карету и быстро уехала.

Хуан Цюань пощелкала языком:

— Когда четвертая молодая госпожа стала такой смелой?

Фэн Юй Хэн пожала плечами:

— Кто знает! Принц Ли, скорее всего, сделал что-то, что ей не понравилось, поэтому она устраивает истерику, — она вдруг вспомнила о блюдах с лекарствами для банкета после возвращения Фэн Цзинь Юаня в поместье. Тогда Фэнь Дай взяла на себя задачу, сказав, что попросит пятого принца пригласить Мо Бу Фана и императорских поваров. — Думаю, вероятно, есть проблема с приветственным банкетом Фэн Цзинь Юаня.

Улыбнувшись, она повернулась и повела Хуан Цюань ко входу в поместье окружной принцессы.

Слуги семьи Фэн в смятении смотрели друг на друга, думая, что обладать собственной землей лучше всего. Уйти, сделав шаг внутрь, могла осмелиться только вторая молодая госпожа.

В то же время, в саду во внутреннем дворе Магнолии, Фэн Фэнь Дай надевала обувь, сидя на заснеженной земле. Ее маленькое лицо от холода было синим и фиолетовым. Надевая туфли, она громко заскулила:

— Тетушка, мне надоело учиться! Я не хочу продолжать учиться! Ради его благосклонности я научилась этому утомительному виду танца, но что насчет него? Он даже не помог мне пригласить императорских поваров. Зачем мне тратить время на то, чтобы заслужить его благосклонность?

Перед ней стояла та, кто носила тонкую одежду, несмотря на холод, Хун Юнь. По сравнению с лицом Фэнь Дай, которое посинело от холода, лицо Хун Юнь казалось лицом человека, совершенно привыкшего к снегу. В это время она босыми ногами стояла на снегу, но не выглядела ни капельки замерзшей.

— Спокойное сердце — самое важное в этом танце. Не будьте слишком раздражительной. Даже если вы столкнулись с проблемой, ваше сердце должно оставаться как лед, твердым и спокойным.

— Я не могу оставаться спокойной! — как могла Фэнь Дай научиться хотя бы части изящной осанки Хун Юнь? Она громко закричала: — С меня хватит обучения. Покинь поместье! Я удвою сумму денег, так что никогда не возвращайся снова!

— Четвертая молодая госпожа серьезна?

— Конечно, я говорю серьезно!

— Тогда все в порядке, — Хун Юнь кивнула, — я родом не из столицы. Уйдя, я никогда не вернусь. Если четвертая молодая госпожа пожалеет об этом, вы никогда не сможете найти Хун Юнь. В этом мире я единственная, кто умеет танцевать этот танец. Четвертая молодая госпожа, не пожалейте.

Сказав это, она без малейшего колебания начала покидать двор. Фэнь Дай никогда не думала, что эта женщина на самом деле даже не скажет несколько слов, чтобы что-то ей посоветовать, и не попросит оставить ее. На какое-то время она застыла на месте. Забыв надеть туфли, она думала только о том, что сказал Хун Юнь.

Если она ее отпустит, то действительно никогда не сможет научиться этому виду танца, тогда его высочество пятый принц…

— Подождите минутку! — она передумала. — Я все еще хочу научиться этому танцу, но мой разум сегодня не был спокойным. Я отдохну в течение одного дня.

Услышав это, Хун Юнь засмеялась. Повернув голову, она спросила:

— Когда это разум четвертой молодой госпожи был спокойным?

— Ты... — Хун Юнь действительно становилась все более и более наглой — В конце концов, я все еще четвертая молодая госпожа семьи Фэн, а ты просто танцовщица. Как ты смеешь так со мной разговаривать?

Хун Юнь ни в малейшей степени не была напугана ею. Вместо этого, ее лицо было невыразительно, как лед, но она все же медленно пошла назад и спросила Фэнь Дай:

— Неужели четвертая молодая госпожа думает, что то, что я иду босиком по снегу и ношу тонкую одежду, не красиво? Или нет?

Фэнь Дай была поражена. Она не знала, зачем ей задали этот вопрос, но все равно кивнула:

— Красиво.

— Тогда подумайте об этом. Даже если тот, за кого вы выйдите замуж, не будет его высочеством пятым принцем, с тех пор, как вы научитесь этой способности, какой мужчина сможет отвергнуть вас?

Слова Хун Юнь заставили глаза Фэнь Дай загореться, ее надежда еще раз расправила крылья.

В это время Хун Юнь вынула что-то из кармана ее рукава и вручила ей:

— Я дам вам это.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 261. Истинные помыслы старого бражника обращены не к вину**

— Что это такое? — Фэнь Дай получила маленькую коробку от Хун Юнь. Oткрыв ее, чтобы взглянуть, она только почувствовала, что окутана каким-то приятным ароматом.

— Это застывающий крем, — сказала ей Хун Юнь, — он очень эффективен для шрама на вашем лице. Он полностью исчезнет через месяц использования.

— Правда? — Фэнь Дай была полна радости.

— Правда, — Хун Юнь кивнула, а потом спросила: — Вы все еще хотите научиться танцевать?

Фэнь Дай немедленно сняла туфли и носки, а затем встала на снег. От холода у нее даже зубы застучали, но она все равно стерпела и проговорила:

— Я хочу! Независимо от того, для кого это, я научусь танцевать его!

Tой ночью в храме во дворе Чэнь Юй, И Линь что-то прошептала на ухо Чэнь Юй.

Вскоре после этого глаза Чэнь Юй показали безжалостную злобность:

— Сделай это! Это совершенно необходимо сделать! Но на этот раз ты не можешь потерпеть неудачу. Скажи третьему дяде, пусть найдет самых лучших людей. Они должны проделать все гладко и чисто. Эта девушка очень проницательна, поэтому убедись, что не оставишь никаких следов.

— Эта слуга пойдет и скажет это ему, — сказала И Линь, — третий мастер также сказал, что когда придет время, она обязательно кого-нибудь пошлет. Он надеется, что юная госпожа задержит ее.

Чэнь Юй была немного раздражена:

— Легче сказать, чем сделать. Почему дядя не примет меры раньше?

— Третий мастер сказал, что его будет все время сопровождать охрана, их отпустят только после прибытия в столицу. Вот почему он решил принять меры в это время.

— Забудь. Я найду способ задержать ее. В любом случае на этот раз все получится. Если это не сработает еще раз, скажи дяде, что в его вмешательстве больше не будет необходимости. Естественно, я позабочусь о людях, которые встанут у меня на пути.

И Линь кивнула и посмотрела на свечу, которая почти догорела. Она не могла не сказать:

— Юная госпожа, отдохните немного или ваше зрение упадет. В любом случае старейшая госпожа не сказала, что вы должны завершить копирование в течение определенного количества дней. Мы можем не торопиться.

Чэнь Юй, однако, улыбнулась и покачала головой, говоря:

— Как я могу делать это медленно? Отец почти вернулся. Я страдала от обид, пока его не было в поместье. Если этого не будет видно на моем лице, то как он сможет проявить сострадание?

Глаза И Линь загорелись, она сказала с улыбкой:

— Молодая госпожа действительно умна. Тогда эта слуга принесет еще две свечи.

— Одной достаточно! Не очень хорошо, если будет слишком светло.

На следующий день до полудня все в поместье Фэн собрались во дворе Изящного Спокойствия, чтобы отдать дань уважения основательнице.

Приближался день возвращения Фэн Цзинь Юаня в столицу. А еще приближался Новый год, так что лицо основательницы было полно радости.

У Чэнь Юй под глазами были темные круги, и основательница немного расстроилась, увидев их:

— Если ты не можешь хорошо спать по ночам, просто приведи врача и попроси написать рецепт, чтобы помочь тебе заснуть. Ты не можешь продолжать в том же духе. Я вижу, ты немного похудела за последние два дня.

И Линь быстро ответила за Чэнь Юй:

— Возможно, старейшая госпожа не знает, но старшая молодая госпожа копировала сутры в храме каждую ночь до рассвета. Она уже скопировала их пятьдесят раз.

— Так быстро? — основательница была по-настоящему шокирована, и огорчение на ее лице стало еще более заметным. — Я наказала тебя копированием сутр, но я не сказала, за сколько дней нужно, их завершить. Зачем ты терпишь такие лишения?

Чэнь Юй встала и поклонилась основательнице, сказав:

— Внучка не считает это трудностями. Копирование сутр — это то, что успокаивает сердце. Кроме того, отец скоро вернется, поэтому Чэнь Юй копировала сутры, молясь за удачу отца, и чтобы его поездка назад прошла безопасно.

Эти слова были очень благопристойны и великодушны и снова приподняли основательнице и без того великолепное настроение.

Но когда основательница пришла в восторг, Хань Ши и Фэнь Дай впали в недовольство. Фэнь Дай холодно фыркнула:

— Старшая сестра действительно знает, как говорить. Тебя явно наказали, но ты говоришь так, будто ты милосердный человек.

— Хватит! — основательница ненавидела спорить с Фэнь Дай. Добавить это к тому, что та не смогла пригласить императорских поваров, несмотря на свои слова! Поэтому она показала еще большее недовольство Фэнь Дай: — Если тебе интересно, то подумай, что должна делать для своего отца, вместо того, чтобы тратить каждый день на изучение этого бесполезного танца.

— Как это бесполезного! — Фэн Фэнь Дай рассердилась. — Бабушка, может быть, ты не хочешь, чтобы Фэнь Дай жила счастливо? В вашем сердце есть только старшая сестра. Что бы она ни делала, она хороша.

— Как четвертая сестра может так говорить с бабушкой? Быстро на колени и признай свои ошибки!

Фэнь Дай подняла подбородок:

— Я не сделала ничего плохого!

Основательница задрожала от гнева, и бабушка Чжао утешила ее:

— Старейшая госпожа, успокойте свой гнев! Такова позиция четвертой молодой госпожи. Мы уже говорили, что сегодня не будем злиться.

Основательница сделала два глубоких вдоха и схватила бабушку Чжао за руку, сказав:

— Хорошо, хорошо, я сказала, что не буду злиться сегодня. К сожалению, моя внучка — негодяйка, и в семье нет покоя!

Фэн Юй Хэн наблюдала за происходящим в комнате и просто решила закрыть глаза. Ее приход был не более чем формальностью. Она не собиралась участвовать в этом беспорядке.

Наконец, настроение основательницы стабилизировалось, и она сказала:

— Это конец года. Усадьба подготовила каждой по одному новому комплекту одежды. Наденете их, когда пойдете во дворец.

Когда она сказала это, вошли четыре служанки, они держали четыре комплекта одежды, а затем передали их четырем молодым госпожам. Одежда была сшита из сычуаньской парчи и стоила явно очень дорого. Каждый комплект оказался разного цвета. Чэнь Юй был белым, Фэн Юй Хэн — синим, Сян Жун — светло-желтым, а Фэнь Дай — светло-розовым.

Естественно, такая хорошая одежда понравилась всем. Даже Фэн Юй Хэн могла только похвалить древних портных за их мастерство. Узоры на ткани были чрезвычайно красивы, они придавали ткани почти стереоскопический эффект.

Получив такую красивую одежду, Фэнь Дай сразу же стала счастливой и сладко сказала:

— Спасибо, бабушка.

Основательнице все еще не нравилось слушать, как та говорит, поэтому она махнула рукой:

— Все в порядке. Вы все можете вернуться.

После этого все ушли из комнаты.

Фэнь Дай шла немного медленнее, так как поддерживала Хань Ши. Фэн Юй Хэн тоже намеренно замедлила шаг, делая вид, что лениво разговаривает с Хуан Цюань:

— Я слышала, что императорская наложница, которую казнили утоплением, любила зиму. Мы плотно закутаны в одежду, но она всегда носила тонкую одежду. Она могла даже ходить по снегу босиком. Разве это не странно?

Хуан Цюань знала, о чем думает Фэн Юй Хэн. Взглянув искоса на Фэнь Дай, она увидела, что та, немного шокированная, нерешительно оглянулась назад.

— Молодая госпожа права. Эта слуга тоже слышала об этом. Эта императорская наложница могла не просто ходить босиком по снегу. Она также была очень хороша в приготовлении чая из снега на зимней сливе. Она также отдавала предпочтение белому цвету, так как это цвет, способный сливаться со снегом. Некоторые слуги называли ее императорской наложницей Сюэ (1).

— Кажется, ты знаешь даже больше, чем я, — Фэн Юй Хэн злобно улыбнулась, ускоряя шаг.

— Эта слуга ранее работала в августейшем дворце. Естественно, я слышала об этом чуть больше, — Хуан Цюань подчеркнула последнее слово, прежде чем поспешно покинуть двор Изящного Спокойствия вместе в Фэн Юй Хэн.

Фэнь Дай, которая слышала все это, была на самом деле очень счастлива. Хотя Фэн Юй Хэн не сказала, кем была эта императорская наложница, сколько их умерло от утопления? Кто еще мог ходить по снегу босиком?

Она понимала и была очень рада, что смогла тайком услышать эту информацию. Девушка подумала, что ей нужно научиться делать чай из снега.

Но мгновением позже она поглядела на одежду, которую держала А Жу. Изначально она была очень довольна розовым цветом, но теперь, услышав, что императорской наложнице нравился белый цвет, она взяла одежду и поспешно пошла торговаться с Фэн Чэнь Юй.

Уже уйдя довольно далеко, Фэн Юй Хэн услышала, как ее сестры кричали у нее за спиной, и она не могла не изогнуть уголки губ.

Вернувшись в павильон Единого Благоденствия, она перенесла все подготовленные подарки в карету. Взяв с собой Хуан Цюань, она отправилась в разные усадьбы, чтобы подарить их.

Когда она, наконец, вернулась, был уже вечер. Едва она вошла в поместье, как увидела Яо Ши с письмом в руках, которая радостно сказала ей:

— Цзы Жуй сможет добраться до столицы завтра.

Это была, действительно, очень хорошая новость. Фэн Юй Хэн посмотрела на письмо. Оно было написано Цин Юй, так что она тоже начала радоваться.

Она, естественно, должна была поехать и встретить Цзы Жуя, когда он вернется в столицу. Яо Ши тоже хотела поехать с ней, но ее остановила Фэн Юй Хэн:

— Мама должна остаться в поместье, чтобы приготовить еду для Цзы Жуя. Этот ребенок так долго был в отъезде, так что он, безусловно, захочет съесть что-нибудь из того, что приготовишь ты лично, — только произнеся это, ей удалось убедить Яо Ши остаться.

Когда она вернулась в свой собственный двор, то сказала Хуан Цюань:

— Что-то не так с матерью. Ее диета все еще нуждается в исследовании.

Хуан Цюань тоже занервничала:

— Молодая госпожа что-то заметила?

— Я волнуюсь, потому что ничего не заметила, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — В прошлый раз я сменила ей лекарство. К сожалению, жизненные силы, которые она восстановила, таинственным образом истощились. Этому вопросу необходимо уделить пристальное внимание. Мы не должны действовать поспешно. Они в состоянии принять меры под нашим наблюдением, этот человек, похоже, крупная рыба.

Спустя одну ночь, наконец, настал день возвращения Цзы Жуя.

Усадьба Фэн до сих пор не знала об этой новости, так что с их стороны не было никаких движений. Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань готовились покинуть поместье, но тут пришла служанка с докладом:

— Старшая молодая госпожа семьи Фэн пришла и попросила о встрече с молодой госпожой.

— Фэн Чэнь Юй? — пораженно переспросила Фэн Юй Хэн и начала задаваться вопросом, зачем та пришла? Но независимо от того, зачем, у нее не было времени, и она быстро вышла и сказала слуге: — Отправь ее. Скажи, что я очень занята.

— Но... — служанка погналась за ней, — старшая молодая госпожа семьи Фэн пришла с подарками на Новый год. Она приготовила их для юной госпожи, госпожи и молодого мастера. Она послала людей доставить их, они ждут у ворот.

Хуан Цюань немного задумалась, а затем сказала:

— Как насчет того, чтобы взглянуть на то, что они послали?

Фэн Юй Хэн остановилась на мгновение, а затем кивнула служанке. Но затем она повернулась и сказала Хуан Цюань:

— Мое правое веко все утро дергалось, это заставляет меня беспокоиться.

— Может быть, молодая госпожа плохо спала ночью? Вы, должно быть, думали о молодом мастере.

Слова Хуан Цюань заставили ее почувствовать, что это, возможно, так и есть, поэтому она не стала принимать это близко к сердцу.

Вскоре после этого Фэн Чэнь Юй прибыла в ее двор с помощью служанки. Позади нее шли слуги, несущие какие-то вещи.

Увидев ее, Фэн Чэнь Юй надела свою маску Бодхисаттвы:

— Вторая сестра собирается покинуть поместье? К счастью, я пришла вовремя, иначе не смогла бы увидеть вторую сестру.

Каким-то таинственным образом Фэн Юй Хэн снова начала беспокоиться. Она действительно хотела выбросить Фэн Чэнь Юй из павильона Единого Благоденствия, но, как гласит старая поговорка: не бейте того, кто уже улыбается и извиняется. Та пришла с подарками, так что она не могла быть слишком чрезмерной.

— Я слышала, что старшая сестра пришла, чтобы доставить подарки на Новый год. Это младшая сестра была небрежна. Надо было сначала отправить подарки в поместье Фэн, — сказав это, она уселась на один из каменных стульев во дворе, не собираясь приглашать их внутрь.

Чэнь Юй не стала спорить и просто начала болтать, стоя снаружи:

— Сейчас почти Новый год. Старшая сестра подготовила комплект одежды для Цзы Жуя. А еще некоторые добавки для нало... госпожи. Есть еще вот это, — с этими словами она передала деревянную коробку Фэн Юй Хэн: — здесь пара золотых резных браслетов. Их привез из страны Фан мой дядя. Мне они показались очень красивыми, поэтому я принесла их младшей сестре в качестве подарка на Новый год.

— Тогда младшая сестра примет это. Я также благодарю старшую сестру от имени матери и Цзы Жуя, — она снова посмотрела на вещи в руках слуг, а затем встала: — Мне нужно кое-что сделать сегодня, поэтому я не буду держать старшую сестру. Я определенно подготовлю очень хороший подарок для старшей сестры.

— Что за вещи говорит младшая сестра? — Чэнь Юй, казалось, игнорировала то, что Фэн Юй Хэн отправляет ее назад. Сделав еще пару шагов вперед, она тепло сказала: — Мы сестры. Обычные ссоры и перебранки не стоит упоминать. Как мы можем по-настоящему ненавидеть друг друга? Ты разве не думаешь так же? — говоря это, она села напротив Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Чэнь Юй, и невообразимая паника хлынула из глубины ее сердца.

Она всегда доверяла своей интуиции, чувство того, что она связана по рукам и ногам постоянно раздражало ее.

Фэн Чэнь Юй пришла не дарить подарки!

Как только эта мысль пришла в голову, она больше не стала медлить. Она ушла, не сказав ни слова.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название главы — это пословица, полностью звучащая так: "Истинные помыслы старого бражника обращены не к вину, а к тому, чтобы жить среди гор и ручьев". Она означает: говоря и делая одно, метить совсем в другое, преследовать совершенно иные цели.

1. Сюэ переводится как "снежная".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 262. Даже если умру, я найду того, кто смягчит мое падение**

Bидя, что Фэн Юй Хэн все же решила покинуть поместье, Чэнь Юй широкими шагами последовала за ней. Хуан Цюань посмотрела на эту парочку мастера и слуги, похожую на прилипчивых духов, и действительно почувствовала желание пнуть их так, чтобы они пробками вылетели отсюда.

Всю дорогу до кареты Чэнь Юй продолжала говорить с ними:

— Почему вторая сестра так спешит? Браслеты, которые дала тебе старшая сестра, все еще во дворе. Взгляни еще раз на добавки для госпожи!

Фэн Юй Хэн стояла на табуретке и собиралась залезть в карету, но слова Чэнь Юй внезапно заставили ее передумать.

Oна остановилась и обернулась. Глядя на Фэн Чэнь Юй, она вдруг сказала:

— Кажется, старшая сестра действительно многое может сказать мне и не хочет позволять мне уехать!

Фэн Чэнь Юй кивнула:

— Правильно! В последнее время ты находилась в военном лагере, поэтому мы, сестры, не могли поговорить. Но сейчас конец года, и бабушка сказала, что ты не была в столице в течение последних нескольких лет, поэтому я должна прийти и дать тебе несколько советов.

— Что? — она вдруг рассмеялась. — А-Хэн действительно должна поблагодарить бабушку за беспокойство. Я также должна поблагодарить за заботу старшую сестру. Так как старшая сестра получила приказ от бабушки, было бы неправильно для А-Хэн не слушать, но я спешу забрать Цзы Жуя... Как насчет того, чтобы старшая сестра поехала с А-Хэн? По пути А-Хэн со всем уважением выслушает твои наставления!

Сказав это, она не стала ждать, пока Фэн Чэнь Юй хоть что-нибудь скажет. Схватив ее за запястье, она тут же с усилием зашвырнула ее в экипаж.

Хуан Цюань сделала то же самое с И Линь. Затем двое забрались в карету. Возница хлестнул лошадей кнутом, и экипаж покинул поместье.

Эта парочка мастера и слуги — Чэнь Юй и И Линь — побледнели от страха. Они были совершенно неспособны хоть как-то отреагировать на происходящее. Только после того, как карета пришла в движение, им удалось чуть-чуть прийти в себя, но было уже слишком поздно. Они уже сидели в движущемся экипаже.

Чэнь Юй была сильно потрясена, ее голос стал пронзительным. Глядя прямо на Фэн Юй Хэн, она спросила:

— Что ты делаешь?

И Линь сбоку защищала Чэнь Юй, в ужасе смотря на Фэн Юй Хэн. К такому человеку, как Фэн Юй Хэн, она относилась с осторожностью, даже на публике. Теперь, когда они находились в одной карете, ее сердце действительно наполнилось страхом.

Видя два этих двух с такими выражениями лиц, как будто они, казалось, встретили призраков, Фэн Юй Хэн была смущена:

— Разве старшая сестра не сказала, что у тебя есть масса вещей, о которых ты хотела поговорить? А-Хэн думала, что мы поговорим по пути, прежде чем заберем нашего младшего брата. Я полагаю, мы в значительной степени покончим с разговорами, к тому моменту, как прибудем на место. Цзы Жуй будет очень счастлив, когда увидит старшую сестру, лично приехавшую за ним.

Чэнь Юй немного побледнела, но что она могла сказать? Методы Фэн Юй Хэн не давали ей возможности жаловаться. Две старшие сестры собрались забрать младшего брата. Разве к этому можно было придраться? Более того, именно она отправилась на ее поиски. Это она не отпустила ее. Это видели многие, так что даже если она захотела бы обвинить кого-то другого, она бы не смогла.

Но ее целью было вовсе не попасть в один экипаж! Она должна была немного задержать отъезд Фэн Юй Хэн из поместья! Теперь... что она могла сказать?

Видя, что Чэнь Юй не двигается, Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась:

— Старшая сестра действительно смешная. Когда ты была в поместье, тебе было что сказать А-Хэн. Почему ты замолчала, когда села в карету? Если старшая сестра устала, то просто отдохни немного. После того как мы через мгновение покинем город, мы сможем увидеть Цзы Жуя.

Сказав это, она откинулась на спинку сидения и закрыла глаза, чтобы отдохнуть.

Ее разум также был неспокоен из-за возвращения Цзы Жуя. Чэнь Юй внезапно пришла с подарками в павильон Единого Благоденствия и, отказываясь уходить, дала понять, что пыталась отложить ее отъезд из поместья. Она успела среагировать только тогда, когда собиралась сесть в карету.

Но ведь еще не поздно, правда? Слегка прищурив глаза, она посмотрела на панику, написанную на их лицах, и тайком рассмеялась про себя. Заговор против других — это, конечно, хорошо, но никто никогда не должен оставаться в стороне. Даже если она умрет, у нее будет кто-то, кто сможет смягчить падение.

Экипаж ускорился, выехав из города, следуя по главной дороге в направлении Сяо Чжоу. Но как только они проехали около пять ли, внезапно прозвучал ястребиный крик. Люди внутри не могли видеть ситуацию снаружи. Они только слышали, как возница громко закричал, прежде чем лошади, казалось, чего-то испугались и дико понеслись, не разбирая дороги.

Возница крепко держал поводья, но все еще не мог восстановить контроль над лошадьми, он громко крикнул:

— Молодая госпожа, сидите спокойно!

Но как могла Фэн Юй Хэн послушать его? Мало того, что она не сидела неподвижно, она даже протянула руку и подняла занавес.

Остальные трое были разбросаны по всей карете, но Хуан Цюань сделала это намеренно. Поймав взгляд Фэн Юй Хэн, она кинула Фэн Чэнь Юй и И Линь рядом с дверью кареты, почти вытолкнув их.

Чэнь Юй была слишком ошеломлена и совершенно неспособна понять, в каком направлении ее толкнули. Карета сильно раскачивалась. На самом деле она даже не знала, что ее почти выбросили из кареты.

В это время в небе еще раз показался ястреб. Фэн Юй Хэн подняла голову, чтобы посмотреть, и увидела невероятно большую птицу, с распростертыми крыльями летящую прямо к ним!

Увидев, что острый клюв ястреба метит прямо ей в голову, Фэн Юй Хэн внезапно отпрянула назад в карету. Она казалась немного обескураженной, выглядя так, как будто во всем виноват подпрыгивающий экипаж.

Что касается ястреба, который пикировал вниз, он не смог полностью остановиться. Он столкнулся с Фэн Чэнь Юй, которая все еще была снаружи.

Клюв у ястреба был сильным, особенно после тренировок, что особенно хорошо было при работе с людьми. Он яростно укусил Фэн Чэнь Юй за лоб, и та испустила громкий крик. Ястреб оторвал у нее кусок плоти.

Фэн Юй Хэн бросила взгляд на Хуан Цюань, и та поняла ее мысли, немедленно закричав:

— Как плохо! Старшую молодую госпожу укусил ястреб!

И в то же время Фэн Юй Хэн почти вылетела из кареты, когда та подскочила. Она, казалось, собиралась взглянуть на травму Чэнь Юй, но кто знал, что та внезапно станет интенсивнее раскачиваться, и ее немедленно выбросит из нее?

Хуан Цюань крикнула:

— Молодая госпожа! — она тоже собиралась выпрыгнуть из кареты, но И Линь крепко держала ее. Она собиралась ударить эту девчонку, но увидела, как Фэн Юй Хэн слегка покачала головой. Хуан Цюань поняла, что, вполне возможно, ее молодая госпожа сделала это нарочно, так что позволила И Линь себе удержать, но сказала с недовольством: — Что-то случилось и с моей молодой госпожой!

Лошади все еще неуправляемо мчались вперед, так что, да, Фэн Юй Хэн намеренно выскочила из кареты. Прежде чем выпрыгнуть, она посмотрела на лошадь и увидела, что ястреб вырвал ей глаз. Птица оказалась невероятно сильна.

Она задумалась, положив правую руку на левое запястье, и вытащила пистолет с транквилизатором. По какой-то причине ястреб решил нацелиться на нее. Даже если она соскочит с кареты, ее настигнут в воздухе. Издав еще один крик, птица снова помчалась вниз.

Фэн Юй Хэн больше всего ненавидела вещи с крыльями и острыми клювами. Особенно те, что причиняли вред людям. Увидев, как ястреб бросается на нее еще раз, она подняла пистолет с транквилизатором и выстрелила.

В одно мгновение длинная игла вошла в тело ястреба, и он почти сразу потерял сознание. Упав на землю, он разбился.

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Сытая по горло всей этой ситуацией, она закинула ястреба в свое пространство. Когда она встала, чтобы посмотреть на экипаж, то обнаружила, что тот уже остановился в каком-то лесу.

Она быстро подбежала, выражение беспокойства появилось на ее лице. Когда она приблизилась к карете, то повысила голос и крикнула:

— Старшая сестра, ты в порядке? — затем она посмотрела на лошадь и обнаружила, что та без сознания от удара Хуан Цюань.

И Линь держала Чэнь Юй и кричала:

— Вторая молодая госпожа, быстрее подойдите и посмотрите! Наша юная госпожа, она... кажется, упала в обморок.

По правде говоря, она хотела сказать, что та может быть уже мертва, потому что нынешний внешний вид Чэнь Юй пугал. На лбу, на линии роста волос, не хватало куска плоти, кровь заливала все ее лицо и капала дальше на тело. Ее дыхание было слабым, она полностью потеряла сознание. И Линь действительно не знала, жива ли Чэнь Юй или мертва, так что она могла только умолять Фэн Юй Хэн подойти и осмотреть ее.

Хуан Цюань холодно фыркнула:

— Наша молодая госпожа только что упала с кареты, но ты даже не спросила ее, ранена ли она! Вместо этого ты приказала ей осмотреть кого-то другого!

И Линь задрожала. Не смея спорить с Хуан Цюань, девушка могла только неохотно спросить:

— Вторая молодая госпожа, вы ранены? — она ясно видела, как Фэн Юй Хэн прибежала сюда, так как она могла пораниться?

К счастью, Фэн Юй Хэн была реалисткой и не обманула ее, покачав головой:

— Я в порядке. Мне немного больно ото всего случившегося, но все в порядке. Сначала я посмотрю на травму старшей сестры, — сказав это, она взглянула на лоб Чэнь Юй, а вглядевшись, чуть не засмеялась. Она могла только прикрыть рукавом лицо, создавая видимость огорчения из-за состояния Чэнь Юй. Но только Хуан Цюань понимала, что ее юная госпожа не в состоянии сдержать смех. Так и было: она веселилась, думая о том, что Фэн Чэнь Юй так сильно укусили.

— Вторая молодая госпожа, — И Линь была близка к нервному срыву. Ей хотелось спросить, жива ли еще Чэнь Юй, но разве она могла такое сказать?

Казалось, однако, что Фэн Юй Хэн знала, о чем та думает, и сказала:

— Не волнуйся. Она все еще жива, но... — она посмотрела на И Линь полным беспокойства взглядом, — на клюве ястреба был яд!

— Невозможно! — И Линь даже не подумала, прежде чем вскрикнуть. — Этот вид ястреба никогда не был ядовитым!

— Хмм? — скептически протянула Фэн Юй Хэн. — Как ты можешь быть так уверена?

И Линь поняла, что проговорилась, и быстро переменила тему разговора:

— Эта слуга имеет в виду, не умерла бы птица от яда раньше, если бы он был у нее на клюве?

— Возможно, я ошиблась, — не стала спорить с ней Фэн Юй Хэн, а затем с некоторой радостью добавила: — К счастью, этот ястреб уже улетел, в противном случае, я боюсь, что мы оказались бы в опасности.

Выражение лица И Линь не изменилось. Когда она узнала, что жизнь Фэн Чэнь Юй вне опасности, она начала думать о том, как может помочь своему мастеру выполнить ее задание. Она собралась с духом и спросила Фэн Юй Хэн:

— Могу я попросить вторую юную госпожу обработать рану молодой госпожи? В любом случае мы не слишком далеко отъехали от главной дороги. Даже если карета второго молодого мастера проедет здесь, мы сможем увидеть ее, но травма старшей молодой госпожи не может ждать!

— Но как ты хочешь, чтобы я вылечила ее? — спросила Фэн Юй Хэн. — Во-первых, я не взяла с собой аптечку. Во-вторых, у меня нет никаких лекарственных трав, так как ты хочешь, чтобы я ее лечила? — она уселась на землю, положила подбородок на руки, а затем посмотрела на И Линь. Она выглядела несколько лениво и беззаботно. От ее беспокойства, которое она показала ранее, не осталось и следа.

И Линь почувствовала, как ее сердце похолодело, страх, который обычно поглощал ее при столкновении с Фэн Юй Хэн, вновь дал о себе знать. Она не осмелилась еще раз просить Фэн Юй Хэн о лечении травмы Чэнь Юй, но была тайком счастлива. Хуан Цюань заставила лошадь вырубиться, так что даже если они хотели уехать, они не могли.

Группа людей сидела на одном месте. Чэнь Юй все еще находилась без сознания, и И Линь держала ее, постоянно вытирая кровь со лба. Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань сидели спиной к спине на большом камне, со стороны казалось, что девушки просто бездельничали. Они даже обсудили мощь напавшего ястреба. Возница из павильона Единого Благоденствия привык сталкиваться с проблемами во время путешествия с Фэн Юй Хэн, поэтому не выглядел испуганным, он стоял рядом с лошадью и жалел ее.

Так они просидели довольно долго, прежде чем И Линь почувствовала, что что-то не так. Фэн Юй Хэн приехала, чтобы забрать Фэн Цзы Жуя, так почему они просто сидели в лесу? Глядя на то, как лоб Чэнь Юй все больше и больше истекал кровью, сердце служанки начало дрожать…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 263. Если вы посмеете прикоснуться к ней, я вас четвертую**

B это время на главной дороге раздался топот копыт. Hе успевшая отреагировать И Линь увидела, как встали практически одновременно Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн очень волновалась, но ее беспокойство просто не было видно другим. Когда она бросила Фэн Чэнь Юй в карету, то тайком рукой подала знак Бань Цзоу. Тот долгое время находился рядом с ней, поэтому был знаком с сигналами, которые она использовала. Мужчина ушел еще до их отъезда, чтобы забрать Цзы Жуя.

И причина, по которой они ждали в этом месте, была в Бань Цзоу.

В это время Хуан Цюань уже увидела быструю лошадь, мчавшуюся по главной дороге. Это и был скрытый страж, поэтому девушка окликнула его и помахала рукой.

Бань Цзоу развернул лошадь и бросился в лес. Остановившись перед ними, он спешился, держа в руках двух людей. Одним из них был Фэн Цзы Жуй, а другим — Цин Юй.

Как только ноги Фэн Цзы Жуя коснулись земли, он немедленно кинулся к Фэн Юй Хэн и уткнулся ей в живот. Его личико было бледным от страха, он продолжал дрожать всем телом.

— Старшая сестра, мне так страшно. Мы столкнулись с убийцами по пути!

Она обняла Цзы Жуя и попыталась утешить его, а потом, глядя на Бань Цзоу, спросила, где Ван Чуань.

Бань Цзоу не успел ответить, Фэн Цзы Жуй, которого все еще била дрожь, внезапно поднял голову. Хотя его цвет лица был далек от нормального, но он выглядел намного лучше. Его душевное состояние также медленно стабилизировалось. Но он посмотрел на Фэн Юй Хэн и серьезно, по-взрослому, сказал:

— Кто-то хотел убить нас, а сестра Ван Чуань спрятала меня и Цин Юй в снегу. Она ушла сражаться с двумя десятками людей в одиночку. Я видел, как сестра Ван Чуань от истощения кашляла кровью. В конце концов, ее забрали плохие парни.

Икры ног Хуан Цюань дернулись, она чуть не кинулась туда, откуда приехал Бань Цзоу, но мужчина ее остановил:

— Даже я не смог найти ее. Что хорошего в том, что ты пойдешь туда сейчас?

Цин Юй тоже казалась чрезвычайно напуганной, но она все еще была немного старше Цзы Жуя. Начав следовать за Фэн Юй Хэн, она побывала в самых разных сложных ситуациях. Несмотря на потрясение, она все же не выглядела полностью выбитой из колеи. Девушка сказала Фэн Юй Хэн:

— Это была группа людей в черной одежде, с закрытыми лицами. Они оказались очень способными в боевых искусствах. Сестра Ван Чуань могла управиться с тремя или четырьмя, но врагов было человек семнадцать-восемнадцать. Мы действительно не могли считаться их соперниками. Как сказал молодой мастер, как только Ван Чуань заметила, что что-то не так, она сразу же спрятала нас в куче снега, мы только и могли, что тайком наблюдать за происходящим через дыру в снегу, но не смели издавать ни единого звука.

Спокойный взгляд Фэн Юй Хэн постепенно стал пронзительно холодным. В ней не было и следа колебаний, когда она взглянула на И Линь. Та, застигнутая врасплох, чуть от страха не отбросила Фэн Чэнь Юй.

— Мастер, что мы теперь будем делать?— спросил ее Бань Цзоу.

Фэн Юй Хэн задумалась на некоторое время, а затем сказала:

— Запряги карету. Мы вернемся в поместье.

Бань Цзоу всегда повиновался ее приказам. Кивнув, он отправился запрягать карету. А Хуан Цюань с тревогой спросила:

— Тогда что мы будем делать с Ван Чуань?

Она погладила Хуан Цюань по затылку. Девушки выросли вместе, их глубокие чувства друг к другу не могли так просто измениться. Теперь, когда что-то случилось с Ван Чуань, именно Хуан Цюань была той, кто волновалась больше всего.

— Доверься мне, — она сказала только эти два слова, а потом после паузы продолжила: — Ван Чуань обязательно вернется.

— Кто знает, как сильно они избили Ван Чуань! — все еще немного волновалась Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула, а затем еще раз посмотрел на И Линь:

— Что бы эти люди ни сделали с Ван Чуань, я проделаю то же с главным зачинщиком. Если у Ван Чуань будет выдрана плоть, я отрежу преступнику руку. Если ей будет не хватать одной руки, я четвертую его, — она сказала эти слова якобы для Хуан Цюань, но ее глаза продолжали смотреть в сторону И Линь. Закончив говорить, она даже спросила: — Маленькая служанка, ты не согласна?

И Линь чувствовала себя так, как будто увидела призрака, дрожа всем телом. Она открыла рот, но не знала, как ей нужно отреагировать. Она не могла ни подтвердить, ни опровергнуть чужие слова. Девушка начала жалеть, что помогла Фэн Чэнь Юй с этими вещами. Если они однажды попадут в лапы Фэн Юй Хэн, то она понятия не имела, как сильно они пострадают от возмездия.

— Садитесь в карету, — Фэн Юй Хэн даже не стала ждать ее ответа, затащив Цзы Жуя в экипаж. Хуан Цюань и Цин Юй последовали за ними. А И Линь так и осталась обнимать Фэн Чэнь Юй на земле.

— Вт-вторая молодая госпожа, — дрожащим голосом заговорила она, и хотя карета еще не уехала, никто не обратил на нее внимания. Она ничего не могла сделать, только, стиснув зубы, попыталась поднять Фэн Чэнь Юй самостоятельно, но после нескольких безуспешных попыток сдалась. У нее не имелось других вариантов, она могла только надеяться на возницу.

Но тот покачал головой, сказав:

— Старшая молодая госпожа — любимая дочь. Я всего лишь слуга, отвечающий за управление экипажами. Я не смею помогать в этом вопросе.

И Лин только и могла, что опуститься на колени и умолять Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа, пожалуйста, проявите милосердие и помогите этой слуге!

Сидя в карете с каменным выражением лица и ледяным взглядом, Фэн Юй Хэн сказала:

— Ради спасения моей старшей сестры, меня уже выбросили из кареты. Моя нога болит, как сумасшедшая, и у меня совершенно нет никаких сил. Хуан Цюань также получила несколько травм. Цзы Жуй слишком слаб, и Цин Юй так долго пробыла под снегом, что почти околела. Если тебе действительно нужна чья-то помощь, кроме моего старого возницы, есть только мой скрытый охранник. Но они оба мужчины. Если слухи распространятся, репутация твоей старшей юной госпожи будет полностью потеряна.

— Это... — Фэн Юй Хэн полностью перекрыла И Линь все ходы и выходы. Она хотела сказать, что репутация не так важна, как жизнь, но не могла принимать решения за Чэнь Юй. Молодая служанка немного подумала, стиснула зубы и с большим мужеством сказала: — Вторая молодая госпожа не спасает умирающего человека. Вы не боитесь, что вас накажет старейшая госпожа? Завтра в поместье вернется мастер. Как вы объясните ему это?

Она только услышала, как из экипажа донеслось холодное фырканье:

— Я уже сказала, что меня выбросили из кареты, чтобы спасти старшую сестру. Это видели слишком многие, но такая служанка как ты не признает этого? Что касается спасения и не спасения умирающей… Ты должна кое-что понять. Как только что-то случится с твоей юной госпожой, первой, кто умрет, будешь ты. Как ты думаешь, семья Фэн осмелится сделать что-нибудь с окружной принцессой вроде меня?

И Линь совершенно отчаялась. Она не смогла победить Фэн Юй Хэн в битве умов. Эта вторая молодая госпожа, возможно, даже сможет превратить черное в белое. Когда это ее выбросили из кареты, чтобы спасти старшую юную госпожу? Она явно соскочила сама по себе! Но если Фэн Юй Хэн настаивала на этом, то она ничего не могла сделать. В конце концов, кроме Фэн Чэнь Юй, никто из присутствующих не будет говорить за нее. Но сейчас, Фэн Чэнь Юй... абсолютно не могла умереть!

Последние слова Фэн Юй Хэн напомнили ей о главном. Если что-то случится с Фэн Чэнь Юй, первой, кто умрет, будет она сама! Подумаем об этом, молодая служанка сразу же нашла в себе силы. Не беспокоясь о чем-то вроде статуса своего мастера, она просто потянула Чэнь Юй за руку и потащила ее по земле. Живой или мертвой, она тащила ее в сторону кареты. Затем она залезла в карету и втащила туда Чэнь Юй, как мертвую собаку.

Как только ноги Чэнь Юй оторвались от земли, возница поднял кнут, хлестнул лошадь, и экипаж пришел в движение.

И Линь была отброшена внутрь, как, к ее счастью, и Чэнь Юй. Только тогда она вздохнула с облегчением.

Атмосфера внутри экипажа была очень спокойной. Фэн Юй Хэн закрыла глаза, чтобы отдохнуть. Взгляд Хуан Цюань напоминал ножи, когда она смотрела на И Линь. Цзы Жуй уснул в объятиях Фэн Юй Хэн, а Цин Юй дрожала, закутавшись в пальто, предоставленное Бань Цзоу.

И Линь даже не смела дышать слишком громко, обняв голову Чэнь Юй. В душе она надеялась, что лошадь сможет бежать быстрее, так, чтобы они смогли вернуться в поместье Фэн как можно быстрее.

Наконец, экипаж остановился перед поместьем Фэн, и И Линь практически сразу же выбежала из него, громко закричав:

— Старшая молодая госпожа была ранена! Скорей на помощь!

У семьи Фэн не было недостатка в слугах, и этот крик многих заставил подойти. Слуги-мужчины не сдвинулись с места, но служанки и бабушки не беспокоились о таких вещах, лихорадочно вытаскивая девушку из кареты.

В это время Чэнь Юй уже начала приходить в себя, но она все еще была оглушена и не могла понять, что происходит. Она только чувствовала, что ее несут какие-то люди, и кто-то кричит:

— Старшая молодая госпожа, вы должны потерпеть! Мы уже отправили людей за врачом.

Ее мозг мучительно застонал, когда боль резко усилилась.

Она вспомнила, что была укушена ястребом!

Как только это воспоминание дало о себе знать, она сразу же хотела поднять руку, чтобы пощупать свою голову. Это напугало И Линь, которая тут же удержала ее:

— Молодая госпожа, вы не должны растирать ее. Рана все еще кровоточит. Когда придет доктор, все будет в порядке. Юная госпожа, потерпите еще немного.

— Что я должна потерпеть? — она вдруг начала кричать: — Почему у меня так болит голова? Где именно я ранена? Где этот ястреб укусил меня?

Ее хриплые и жалкие вопли были слышны на всю усадьбу Фэн. Девушку удерживали многие служанки и бабушки, боясь, что та может вскочить на ноги. Все это продолжалось до того, как ее доставили обратно в свою комнату.

Пока они шли И Линь не переставая говорила Чэнь Юй:

— Молодая госпожа, не двигайтесь. Если прикоснетесь к ране, будет нехорошо, если останется шрам.

После бесконечных утешений настроение Чэнь Юй, наконец, начало стабилизироваться, но слуги, которые несли ее, начали восхищаться И Линь. Разве это не было глупостью? У нее уже оторвана кожа, так как может не остаться шрама?

Фэн Юй Хэн держала руку Цзы Жуя и наблюдала за этой сценой. Мальчик провел несколько месяцев в Сяо Чжоу и получил довольно много знаний. Столкнувшись с такой сценой, он не мог оставаться равнодушным — его рука была слегка влажновата от пота, но внешне он казался абсолютно спокойным.

Поскольку в комнате находилось много людей, И Линь взяла на себя ответственность и выгнала некоторых. Видя, что Фэн Юй Хэн и Цзы Жуй все еще стоят там, она не знала, должна ли пригласить их или они должны вернуться первыми.

К счастью, она не оставалась в этой неловкой ситуации слишком долго. С помощью бабушки Чжао пришла основательница. Позади нее были Фэнь Дай и Хань Ши, но когда первая увидела внешний вид Фэн Чэнь Юй, она почувствовала такое отвращение, что ее чуть не вырвало. Толкнув Хань Ши, она быстро ушла. Основательница тоже не одобряла их с Хань Ши приход, так что сказала Фэнь Дай:

— Быстро уведи ее отсюда. Нехорошо смотреть на такие вещи во время беременности.

По правде говоря, она и сама не смела смотреть на Чэнь Юй. Та выглядела слишком пугающе. На ее голове не хватало куска кожи. Какой бы красивой она ни была, теперь она выглядела как какой-то упырь.

Фэн Юй Хэн вывела Цзы Жуя вперед, сказав:

— Цзы Жуй быстро отдай дань уважения бабушке.

Мальчик послушно опустился на колени и глубоко поклонился, произнеся:

— Цзы Жуй отдает дань уважения к бабушке. Прошло много месяцев с тех пор, как мы виделись в последний раз. Бабушкино здоровье в порядке?

Только тогда основательница увидела Цзы Жуя и замерла, шокированная. Она не знала, когда Цзы Жуй вернется в столицу, и считала, что это будет только дня через два. Она не думала, что этот ребенок внезапно появится перед ней, и что он будет таким вежливым и понимающим.

— Хороший ребенок, встань, — основательница наконец-то улыбнулась.

Цзы Жуй послушно встал. Фэн Юй Хэн сказала:

— Ты также должен пойти, поздороваться и отдать дань уважения старшей сестре. Старшая сестра очень волновалась за тебя. Она даже принесла новый комплект одежды для тебя в павильон Единого Благоденствия. А еще она передала искренние учения бабушки.

Основательница не понимала, о чем говорит эта внучка:

— Какие такие искренние учения?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 264. Доказательства? То, что надо!**

Фэн Юй Хэн сказала с улыбкой:

— Бабушка беспокоилась за А-Хэн и младшего брата, ведь мы в течение многих лет не проводили Новый год в столице. Вы специально отправили старшую сестру в павильон Единого Благоденствия, чтобы о многом напомнить А-Хэн. Я очень благодарна. Но утром я спешила уехать, чтобы забрать Цзы Жуя, поэтому у меня даже не было возможности взглянуть на подарки, которые принесли.

Она сказала это, подталкивая брата вперед. Мальчишка провел несколько месяцев в Сяо Чжоу и стал немного умнее. Почувствовав, что его старшая сестра хочет, чтобы он вышел вперед, он сразу же подбежал к кровати Фэн Чэнь Юй, опустившись рядом с ней на колени, и, повысив свой звонкий и детский голос, сказал:

— Цзы Жуй благодарит старшую сестру за беспокойство. Старшая сестра поехала забрать меня по доброте душевной, но тоже пострадала, попав в засаду. Цзы Жуй очень раскаивается. Но старшая сестра может быть спокойна. Бабушка обязательно добьется справедливости для нас!

Основательница все еще задавалась вопросом, когда это она сказала Чэнь Юй передать сообщение, но была потрясена словами Цзы Жуя. С тревогой женщина спросила:

— Что ты сказал? Вам устроили засаду? — затем она посмотрела на травму на голове Чэнь Юй. Сначала она посчитала, что это последствия обычного падения, но никогда не думала, что это из-за засады.

Чэнь Юй лежала в постели и плакала. Основательница чувствовал, что заблуждалась, поэтому не могла не сказать:

— Чэнь Юй, не волнуйся. Бабушка не позволит игнорировать этот вопрос. Они осмелились принять меры против детей моей семьи Фэн! Посмотрим, что за преступник устал жить!

Плач Чэнь Юй внезапно прекратился, как будто что-то перекрыло ей дыхание, делая ее неспособной издать ни единого звука.

Слова основательницы повергли ее в шок, но подумав об этом, она поняла, что ей нечего бояться. Она знала, что кроме ястреба, которого тайно растил ее третий дядя, все люди, посланные убить Цзы Жуя, были наняты. Даже если основательница начнет расследование, она ничего не узнает.

Прокрутив это все в мозгу, она продолжила плакать, ведь благодаря этим размышлениям комок в ее горле успешно пропал.

Основательница была расстроена ее плачем, но чувствовала, что травма лба слишком ужасающа. Внешность Чэнь Юй стала пустышкой из-за отодранной кожи. Уверенность, которую только недавно она обрела в этой внучке, вновь пропала. Она не могла не начать ругаться:

— Перестань плакать. Доктор уже вызван!

Чэнь Юй снова начала задыхаться и нуждалась в помощи И Линь, чтобы немного успокоиться.

Основательница посмотрел на бабушку Чжао, чтобы та помогла Цзы Жую подняться. Затем она спросила его:

— Kак вы попали в засаду? — подумав еще немного, она глянула на Фэн Юй Хэн: — Как получилось, что только твоя старшая сестра была ранена?

Цзы Жуй ответил:

— На обратном пути в столицу, я попал в засаду более чем из десяти людей в черной одежде. К счастью, сестра Ван Чуань спрятала меня в сугробе. Только это позволило мне избежать этого кризиса. Но... сестру Ван Чуань забрали плохие парни. Кажется, нам не хватило везения, — договорив, ребенок погрустнел, в слезах опуская голову.

У него сложились довольно глубокие отношения с Ван Чуань и Хуан Цюань, особенно с Ван Чуань, которая заботилась о нем после переезда в Сяо Чжоу. Она часто навещала его в академии. Остаться одному, вдали от дома в столь юном возрасте... Сказать, что он не скучал по дому, было бы ложью. Увидеть Ван Чуань — все равно, что увидеть семью, это заставляло его чувствовать себя очень спокойно.

Видя, что Цзы Жуй доведен до слез и больше не может говорить, основательница повернулась к Фэн Юй Хэн и сказала:

— Твоя очередь говорить.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Вот так все случилось с Цзы Жуем. Что касается нас, то наша лошадь прекрасно бежала, но ее глаз выколол ястреб, внезапно кинувшийся вниз с небес. Экипаж начало трясти, и меня выбросило из него. Ястреб сделал еще один заход и ранил лоб старшей сестры.

— Я думаю, что эту птицу определенно послал кто-то другой, — вмешался Цзы Жуй. — Он должен был сделать так, чтобы мои старшие сестры не смогли приехать за мной.

— Ах! — основательница была шокирована, когда это услышала. Затем она спросила Фэн Юй Хэн: — Тогда ты пострадала при падении?

— Спасибо бабушке за беспокойство. А-Хэн немного больно, но серьезных травм нет. Но старшая сестра... бабушка просто обязана расследовать это дело!

Основательница кивнула:

— Я буду расследовать. Осмелились ранить дочь чиновника первого ранга недалеко от столицы! С таких людей нужно живьем содрать кожу! Цзы Жуй прав. Этого ястреба, должно быть, намеренно кто-то послал. В противном случае, почему он вдруг напал на людей, пролетая мимо? Бабушка Чжао, — женщина стала отдавать приказы: — пошлите кого-нибудь составить рапорт. Просто скажите, что молодой мастер и молодая госпожа из имения премьер-министра попали в засаду на окраине столицы. Пусть губернатор тщательно расследует это дело!

Бабушка Чжао, повиновавшись, собиралась сообщить об этом другой служанке, но основательница добавила:

— Скажите губернатору, что премьер-министр Фэн Цзинь Юань завтра вернется в столицу. Он лично задаст этот вопрос.

Бабушка Чжао кивнула, потом рысью кинулась наружу — знала, что раз основательница готова использовать имя Фэн Цзинь Юаня, чтобы напугать губернатора, это означало, что она очень зла. Но если подумать, то это было совсем не удивительно. Фэн Цзы Жуй попал в засаду! Сейчас у семьи Фэн только один наследник. Если бы что-то случилось, не была бы нарушена линия семьи Фэн?

Услышав, что основательница хотела подать рапорт, Чэнь Юй поспешно подала голос с кровати:

— Бабушка, какой смысл сообщать об этом? У нас нет никаких зацепок для губернатора. Эти убийцы не оставили ни следов, ни тел. Как они должны расследовать?

Хотя основательница считала, что Чэнь Юй сделала уместное замечание: о подобных случаях часто сообщалось, но они редко решались, а сама она всегда знала о способности губернатора добиваться своего. Но женщина слышала, что предыдущий губернатор сделал что-то не так, в результате чего император внезапно понизил его в должности. Теперь, когда на его место пришел новый человек, она не знала, будет ли он на это способен.

Фэн Юй Хэн услышала слова Чэнь Юй, а затем посмотрела на выражение лица основательницы. Как она могла не понимать, о чем они думают? К сожалению... она тайком улыбнулась сама себе. Из-за проблемы с сиротами она написала письмо Сюань Тянь Хуа. Она никогда не думала, что кто-то столь невозмутимый и спокойный, как седьмой брат, будет действовать быстро и решительно. Она послала письмо днем, и к вечеру вопрос был решен.

В столице появился новый главный чиновник, о чем было распространено уведомление. Правительство также направило людей в дома крупных должностных лиц сообщить об этом. Естественно, семья Фэн была в числе первых, кто получил эту новость.

Но никто не знал, что изменения в рядах чиновников произошли из-за нескольких слов Фэн Юй Хэн.

— Не похоже на то, что у нас совершенно нет доказательств, — вдруг открыла рот Фэн Юй Хэн. Глядя на Чэнь Юй, она слегка прищурилась и продолжила: — нет необходимости для бабушки беспокоиться о том, что говорит старшая сестра.

Эти слова заставили Чэнь Юй задрожать в постели от потрясения. Она в ужасе повернула голову, чтобы посмотреть на нее, ее сердце чуть не выпрыгнуло из горла.

Она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Что-то вроде доказательства, у внучки действительно есть, — произнеся это, она изменила тон и крикнула наружу: — Хуан Цюань! Принеси доказательства!

Очень быстро в комнату вошла Хуан Цюань. В руках у нее было нечто очень большое, покрытое черной тканью, в результате чего содержимое осталось неизвестным.

— Покажи. Пусть бабушка и старшая сестра посмотрят, — проговорила Фэн Юй Хэн.

— Слушаюсь, — Хуан Цюань повиновалась и поставила эту вещь на пол. Она подняла черную ткань, внутри оказалась клетка.

Основательница заглянула внутрь и в страхе отступила, чуть снова не растянув спину! К счастью, молодая служанка поддержала ее сзади, но это позволило ей понять, что пожилая женщина дрожала всем телом.

Дрожала не только основательница, но и слуги, потому что в клетке находился ястреб по размеру как целая половина Цзы Жуя. Его острый клюв был в половину длины руки маленького ребенка. Хотя он лежал в клетке с закрытыми глазами, он все еще заставлял сердца людей трепетать от страха.

— Это... это... — внезапно для всех первой отреагировала основательница: — это ястреб, который напал на вас?

Эти несколько слов заставили Чэнь Юй внезапно сесть в постели. Она в ужасе глядела на клетку, как будто увидела призрака.

И Линь поддержала ее, опасаясь, что она поспешно скажет что-то, чего не должна, поэтому несколько раз повторила:

— Молодая госпожа, пожалуйста, успокойтесь. Несмотря на то что ястреб нанес вам такие повреждения, самое важное — это ваше тело. Вы не должны выходить из себя!

Услышав ее слова, все поверили, что действия Фэн Чэнь Юй были действиями человека, который встретил своего врага и рассердился. Это можно было понять. Но только Фэн Юй Хэн знала, что Фэн Чэнь Юй находилась на грани истерики, потому что ястреб, который, как она думала, улетел, внезапно появился здесь прямо перед всеми.

— Бабушка, — она пнула пару раз клетку, — внучка попросит слугу отнести этого ястреба в правительственный офис и лично передать его губернатору. Этот вид ястреба весьма специфичен. Смотри, у него до сих пор золотое кольцо на шее. Его явно кто-то вырастил. Если губернатор не слишком глуп, то, я надеюсь, он сможет взять этот ключ и открыть истину.

Основательница действительно взглянула на шею ястреба. Конечно, там было золотое кольцо. Она кивнула, сказав:

— Пошлите его! Пусть губернатор тщательно проследит, чтобы это дело тщательно расследовалось. На самом деле есть кто-то, кто осмелился покушаться на детей моей семьи Фэн. Это абсолютно недопустимо! — сказав это, она повернулась к Чэнь Юй и произнесла: — Не волнуйся. Бабушка обязательно найдет виновника и отомстит за тебя!

Чэнь Юй чуть не упала с кровати от страха, но основательница подумала, что ее разозлил ястреб, так что заговорила снова:

— Береги себя и отдыхай. Доктор скоро будет здесь, — изначально она хотела, чтобы Фэн Юй Хэн посмотрела первой, но, вспомнив о том, что случилось с лицом Фэнь Дай, слишком смутилась, чтобы попросить ее об этом. — Твой отец вернется завтра. Тогда он тоже поддержит тебя.

Глаза Чэнь Юй закатились, и она упала в обморок.

В ту ночь Фэн Юй Хэн и Яо Ши условились поочередно составлять компанию Цзы Жую, сестра на первую половину ночи, а мать — на вторую. Мальчишка держал Фэн Юй Хэн за руку и продолжал рассказывать истории из академии Юнь Лу, из-за чего они оба иногда смеялись. Цзы Жуй сказал ей:

— Директор сказал, что я смогу участвовать в провинциальном экзамене, когда мне исполнится восемь. В любом случае, это будет просто игра. Не будет большого давления. Я просто собираюсь прочувствовать все это.

— В восемь? — Фэн Юй Хэн приложила руку к лицу. — Не рановато ли?

— Ты считаешь, что еще рано? — спросил ее Цзы Жуй, склонив голову набок.

Разве это не слишком рано? Было бы хорошо, если он не займет хорошего места, но что делать, если он сделает это? Не приведет ли это к тому, что отдельные студенты, перенесшие трудности, умрут от гнева?

Она спросила Цзы Жуя:

— Я помню, что ты раньше говорил, что на самом деле не хочешь становиться академиком, а желаешь изучать военную тактику.

— Прямо сейчас мне все еще нравится военная тактика. Эти предметы — просто вещи, которые я должен выучить. Каждый день я по четыре часа заучиваю книги, прежде чем наставник лично учит меня военной тактике. Старшая сестра, теперь я могу прочитать наизусть две военные книги. Хотя у меня нет полного понимания написанного, наставник сказал, что я в первую очередь должен это запомнить. Затем понемногу он будет учить меня.

Фэн Юй Хэн могла только аплодировать интеллекту этого ребенка. Хотя ей не нравилось, как вел себя Фэн Цзинь Юань, он все равно, делая шаг за шагом, стал премьер-министром. Генетика действительно влияла на интеллект, это не было просто чем-то показушным.

В ту ночь павильон Единого Благоденствия был радостным и гармоничным, в то время как Фэн Чэнь Юй совсем не спала.

Когда она узнала, что кусок кожи с ее лба оторвал тот ястреб, у нее чуть не случился нервный срыв. Она ненавидела Фэн Юй Хэн, но ненавидела и Чэнь Ван Ляна; однако И Линь вынуждена была напомнить ей:

— Мы должны сообщить третьему мастеру о ястребе и попросить его найти способ подменить птицу в правительственном офисе.

— Не надо его менять! — ее лицо исказилось от гнева, а голос был рваным. — Просто пусть губернатор узнает об этом! Будет лучше, если их всех обнаружат и убьют! Да! Убьют их! Убьют ястреба! Убьют семью Чэнь! Убьют Фэн Юй Хэн!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 265. Мастер вернулся в усадьбу**

И Линь прикрыла рот от страха:

— Старшая молодая госпожа, успокойтесь немного! Вы не должны говорить такие вещи! Теперь, когда госпожи больше нет в живых, если что-то случится с семьей Чэнь, на кого тогда старшая молодая госпожа сможет положиться?

— Какие надежды у меня остались? — Фэн Чэнь Юй указала на свой лоб. — Теперь у меня такая проклятая внешность. Независимо от того, сколько денег у семьи Чэнь, их можно обменять на кусок кожи?

— Юная госпожа не должна винить семью Чэнь. Независимо от того, насколько хорошо эта птица была приручена, она все равно оставалась просто диким существом. Если бы третий мастер знал, что вы в карете, он бы точно ее не выпустил!

— Верно! — Фэн Чэнь Юй яростно стиснула зубы, сейчас она практически была способна метать огонь из глаз. — Это все из-за Фэн Юй Хэн! Oна всегда была врагом, и ее не следовало держать дома!

— Юная госпожа, нам нужно придумать план, — И Линь утешила ее, начав думать. — Вторая молодая госпожа пришла к власти, полагаясь на его высочество девятого принца, но она потеряла ее из-за семьи Яо и потому что... — на этих словах глаза И Линь загорелись: — Молодая госпожа помнит, почему мастер решил поднять нашу госпожу до положения главной жены, поставив ее над всеми другими наложницами в поместье?

Фэн Чэнь Юй нахмурилась:

— Что ты собираешься делать, упоминая что-то произошедшее так давно? Семья Чэнь и семья Фэн из одного города. Когда отец готовился к имперскому экзамену, бабушку оставили в старом доме, и заботилась о ней мама. На основании этого должность главной жены была передана матери.

— Ох, моя дорогая юная госпожа! — И Линь поспешно села рядом с ней, серьезно говоря: — Какие сейчас времена? Не думайте на таком мелком уровне! Поразмыслите более тщательно!

— Тщательнее... Ты говоришь, что отец сделал это ради денег семьи Чэнь?

И Линь кивнула:

— Но это только одна сторона вопроса. Есть и другая причина. В то время даос Цзы Ян решительно сказал, что у вас судьба Феникса, и указал на вторую молодую госпожу, нарекая ее звездой катастрофы. Только это заставило мастера выгнать их из поместья. Если бы не слова даоса Цзы Ян, разве мастер сделал бы такую жестокую вещь?

Чэнь Юй поняла:

— Ты хочешь сказать, что мой отец больше всего ценит судьбу Феникса?

— Именно, — И Линь увидела, что она, наконец, поняла, и смогла вздохнуть с облегчением. Старшая молодая госпожа родилась красивой, но ей немного не хватало мозгов. — То есть я говорю, юная госпожа, что вам не нужно полагаться только на свою внешность. У вас все еще есть судьба Феникса!

— Судьба Феникса? — Фэн Чэнь Юй хотелось смеяться. — И Линь, ты со мной так много лет, кроме того ты заботилась и о матери. Вопросами семьи Чэнь занимались ты и И Юэ. Ситуация с судьбой Феникса — это то, что ты должна понимать лучше, чем кто-либо другой.

Какая судьба Феникса? Это была не более чем ложь, созданная семьей Чэнь, чтобы повысить Чэнь Ши до главной жены и гарантировать, что ее красота не будет потрачена впустую.

— Но мастер и старейшая госпожа все еще верят в это, даже после стольких лет!

— Отец верит этому, — поправила ее Чэнь Юй, — хотя бабушка тоже верит, она всегда относилась ко мне почти равнодушно. Как только она попадает в неприятности, та отворачивается. Просто глядя на ее отношение после того, как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, это должно быть ясно.

— Тот, кто принимает окончательное решение в поместье, все еще мастер, — утешила ее И Линь. — Скажу кое-что очень неуважительное, но сколько еще лет сможет прожить старейшая госпожа? Кроме того, молодая госпожа должна подумать вот о чем: то, что у вас судьба Феникса, известно не просто в семье Фэн и семье Чэнь. За последние несколько лет эта информация распространилась по всей столице. Независимо от того, почему старший принц относится к вам хорошо, в настоящее время он может считаться горой, на которую вы можете опереться, и он тот, которого мы не можем так легко отпустить. Кроме того... — она подумала немного больше и замолчала в растерянности.

— Если тебе есть что сказать, говори.

— Да, эта слуга думала о том, что старший принц вдруг начал относиться к вам так благосклонно, тут должно быть скрыто что-то более хитрое. Боюсь, что это потребует дополнительных размышлений. Поэтому молодая госпожа должна сделать еще несколько приготовлений. Мало того, что вы должны обеспечить себе поддержку старшего принца, вы также должны…

— Ты говоришь о других принцах? — Фэн Чэнь Юй практически расхохоталась. — Все дети императора странные. Все говорят, что нежной и честной женщине легче найти мужчину благородного характера, но я несколько раз ходила во дворец и никогда не видела, чтобы какой-нибудь принц как-то по-особенному хорошо относился ко мне, — говоря это, она вспомнила седьмого принца, Сюань Тянь Хуа. Этот мужчина, подобный божеству, всегда задевал ее за живое. — Отец намерен сосватать меня его высочеству третьему принцу, но взгляни, болезнь принцессы Сян вылечена Фэн Юй Хэн. У него все еще есть официальная принцесса, как я должна выйти замуж? Я стану второй принцессой? Возможно ли, что императрица изначально была второстепенной принцессой? Более того, сейчас я дочь наложницы. Ты когда-нибудь видела императрицу, рожденную от наложницы?

И Линь потеряла дар речи. Изначально она хотела сказать Чэнь Юй, чтобы та не вешалась на дереве, но не ожидала услышать так много жалоб.

— В сущности, во всем можно винить эту дрянь, Фэн Юй Хэн! — сердито сказала Чэнь Юй. — Только позаботившись о ней, я смогу жить в мире. Ты права. Семья Чэнь не может пасть. Вопрос с судьбой феникса может быть рассмотрен позже. Сейчас важно избавиться от этого ястреба. Иди, расскажи дяде обо всем, что случилось сегодня, — приказала она И Линь. — Скажи ему, что он должен украсть птицу!

И Линь закивала и посоветовала Чэнь Юй уснуть. Затем она отправилась передать это сообщение семье Чэнь.

Ночь прошла, и настал день, когда Фэн Цзинь Юань должен был вернуться в поместье.

Голова Фэн Чэнь Юй была повреждена, поэтому основательница рано утром послала кого-то, чтобы сказать ей, что ей не нужно присутствовать на встрече; однако та не послушалась. Она вытерпела боль и чисто оделась, нанесла на лицо великолепный макияж. Если не смотреть на лоб, скрытый куском белой марли, то ее лицо даже другие женщины должны были признать красивым.

И Линь изначально хотела обернуть голову платком. Хотя это выглядело бы немного странно, это могло бы прекрасно скрыть марлевую повязку. Цвет платка также дополнял цвет ее одежды. В дополнение к красоте Чэнь Юй, это выглядело бы довольно шикарно.

И Линь была очень довольна делом рук своих и даже думала, что Чэнь Юй похвалит ее хотя бы парой слов, но не предполагала, что та посмотрит в зеркало и сердито отругает ее:

— Сними его! Сними эту чертову штуку!

Она испугалась, не понимая, почему ее проклинают, но, увидев гнев Чэнь Юй, не осмелилась спросить. Служанка могла только подойти и снять платок.

Она не знала, что этот платок лишь напомнил Чэнь Юй об ужасном внешнем виде Цин Лэ в то время. Та потеряла волосы в огне, оставшись с головой, полной струпьев, и тоже использовала похожий платок, чтобы скрыть это. Она ясно помнила, что это заставило всех смеяться над Цин Лэ, ей определенно не хотелось стать той, над кем все потешаются!

— Я выйду так, — Чэнь Юй встала и начала идти к двери, — если отец все еще жалеет меня, он обязательно накажет эту шлюху, Фэн Юй Хэн!

Наконец, все разместились перед входом в поместье.

Фэн Юй Хэн держала за руку Цзы Жуя, стоя рядом с Ань Ши и Сян Жун. Фэнь Дай сопровождала Хань Ши, а Чэнь Юй — основательницу. С Цзинь Чжэнь осталась только Мань Си, заставляя ее чувствовать себя довольно одиноко.

Среди нынешних наложниц Фэн Цзинь Юаня, той, кого основательница жалела больше всего, была именно Цзинь Чжэнь. Она казалась самой послушной, и с ней не происходило никаких стычек. Тот факт, что она раньше была одной из слуг поместья Фэн, делал ее еще более приятной. В обычные дни она приходила и спрашивала о ее самочувствии или массировала ноги. Начиная с того момента, когда Фэн Цзинь Юань покинул поместье и до того момента, как Хань Ши забеременела, Цзинь Чжэнь испытала огромное количество обид.

Основательница помахала Цзинь Чжэнь:

— Иди сюда и встань рядом со мной. Как насчет того, чтобы сидеть в том же экипаже, что и я?

Фэн Цзинь Юань возвращался, и члены семьи Фэн приготовились ждать его у въезда в столицу. Кареты уже стояли снаружи.

Увидев, что основательница позвала ее, Цзинь Чжэнь почувствовала прилив счастья и быстро подошла. Взяв на себя роль бабушки Чжао, она помогла основательнице. В это время бабушка Чжао отступила назад, оттолкнув Чэнь Юй еще дальше.

Огонь вспыхнул в глазах Чэнь Юй, но она стиснула зубы и вытерпела это.

— Пойдемте! — основательница повысила голос и сказала: — Все должны немного взбодриться. Цзинь Юань отправился спасать людей от бедствия на севере. Теперь, когда последствия катастрофы ликвидированы, его возвращение в столицу — это то, что нужно отпраздновать. Кто знает, сколько горожан будут стоять на коленях у городских ворот, ожидая его. Наша семья Фэн должна подавать пример, — закончив говорить, она пошла вперед с поддержкой Цзинь Чжэнь и вышла из поместья.

Фэн Юй Хэн чуть не рассмеялась вслух. Горожане встанут на колени, чтобы поприветствовать его? Ты думаешь, что он генерал, возвращающийся из успешной кампании? Она не могла не вспомнить, что когда впервые вернулась в столицу, то столкнулась с Сюань Тянь Мином. Это было поистине событие, которому радовались десятки тысяч людей.

Уголки ее губ изогнулись вверх и она непроизвольно улыбнулась.

Когда все последовали за основательницей из ворот поместья и приготовились сесть в свои экипажи, слуга, которого рано отправили за информацией, вернулся верхом на лошади. Увидев, как мастера усадьбы уже собирались садиться в свои экипажи, он несколько раз громко крикнул:

— Постойте!

Основательница остановилась и посмотрела на подбежавшего слугу. Только тогда она спросила:

— Что-то случилось?

Слуга поклонился и сказал:

— Старейшая госпожа, нет необходимости идти приветствовать мастера. Мастер рано вошел в столицу и уже был призван императором во дворец.

— Во дворец? — основательница была ошеломлена. — Вы слышали, зачем его вызвали во дворец?

Слуга улыбнулся и сказал:

— Старейшая госпожа, мастер отправился на север по служебным делам. Теперь, когда он вернулся в столицу, ему, естественно, нужно сначала посетить дворец.

Основательница кивнула. Это правда. Фэн Цзинь Юань отправился на помощь. Как он мог вернуться домой, прежде чем доложит императору? Так что она повернулась и вернулась в поместье. В то же время она повысила голос и сказала:

— Тогда мы просто подождем внутри поместья.

Основательница не вернулась во двор Изящного Спокойствия, вместо этого она заставила всех ждать во дворе Пионов. В то же самое время Фэн Цзинь Юань, который вошел во дворец, стоял на коленях при императорском дворе и слушал, как император подтверждает его достижения в этой северной экспедиции.

Чего Фэн Цзинь Юань не ожидал, так это того, что он получит ряд наград вместе с подтверждением императора. Когда он аудиенция закончилась, слуга пригласил его к императрице!

Он не понимал, для чего его пригласили, но преклонил колени и услышал, как императрица сказала:

— Ранее эта неправильно поняла старшую дочь семьи Фэн. В последнее время я слышала, как Ци'эр упоминал о добродетели и способностях старшей молодой госпожи семьи Фэн. Только тогда я осознала, что неправильно поняла ее раньше. Ци'эр — самый послушный ребенок. Эта может не слушать, что говорят другие, но определенно примет близко к сердцу то, что говорит Ци'эр. Вот почему я уже освободила старшую дочь семьи Фэн от наказания и сняла ограничение на ограничение на вхождение во дворец в течение пяти лет. Императорский указ уже отправлен в поместье Фэн. Я просто подожду следующего дворцового заседания, чтобы извиниться непосредственно перед премьер-министром Фэн.

Фэн Цзинь Юань быстро глубоко поклонился перед императрицей и сказал:

— Ваше величество, я абсолютно не достоин ваших извинений! То, что дочь этого чиновника получила заботу вашего величества, — это ее удача. Этот чиновник благодарит ваше величество от имени моей дочери за вашу милость.

— Прекрасно, — императрица кивнула и сказала служанке рядом с ней: — Иди, отдай подарок, который я приготовила лорду Фэн, а затем проводи лорда.

— Этот чиновник благодарит ваше величество за награду. Этот чиновник откланивается.

Фэн Цзинь Юань еще раз глубоко поклонился, а затем ушел. По пути он размышлял над тем, что сказала императрица.

Говоря о Ци'эре, она определенно имела в виду старшего принца. Он узнал о домашних изменениях из писем, отправленных основательницей. Чэнь Юй и Фэнь Дай получили внимание старшего и пятого принцев соответственно. Это были вещи, которых он не ожидал. Особенно Чэнь Юй, которой он много раз говорил не контактировать с мужчинами, так как она стала мишенью для старшего принца? Кроме того, он получил секретные сообщения о диких переменах при дворе. Девятый принц потерял благосклонность императора, и тот внезапно стал благоволить старшему принцу. Эти вещи действительно немного ошеломили и потрясли его.

Наконец, прибыв ко входу в свое поместье, Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул, услышав, что Хэ Чжун, который увидел его, крикнул внутрь:

— Мастер вернулся в поместье!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 266. Кто расплатится за жизнь?**

Фэн Цзинь Юань пошел в сторону двора Пионов. Войдя, он увидел основательницу, ведущую наложниц к нему.

Уехав из столицы так надолго и внезапно увидев родственников, он немного разволновался. Он не мог не прибавить шагу и преклонил колени перед основательницей:

— Мама, сын вернулся.

Эти слова заставили старые глаза основательницы наполниться слезами. Обняв Фэн Цзинь Юаня, она хотела сказать ему встать, но совершенно не могла говорить из-за слез.

Это бабушка Чжао пошла вперед и помогла Фэн Цзинь Юаню подняться, сказав от имени основательницы:

— Мастер, хорошо, что вы вернулись. Заботясь о такой большой семье, старейшая госпожа была осторожна и внимательна и не смела ни в малейшей степени отвлекаться!

Фэн Цзинь Юань знал, что слишком много всего произошло в поместье за последнее время, и это беспокоило больную основательницу. Он не мог не сказать с благодарностью:

— Сын благодарит маму и будет помнить о ее помощи всю оставшуюся жизнь.

Разговор между матерью и сыном заставил даже наложниц за спиной вытереть слезы. Сян Жун всегда была мягкосердечным человеком, так что она тоже начала плакать. Чэнь Юй прекрасно играла, поэтому она, естественно, не пропустила бы такую вещь. A вот Фэн Юй Xэн и Фэн Фэнь Дай были совершенно неспособны лить слезы. Фэн Юй Хэн наблюдала за этой сценой с холодным и отстраненным выражением лица, а Фэнь Дай повысила голос и крикнула ради смены темы:

— Наложница-мать, ты не должна плакать! Это одна из тех вещей, которых следует избегать во время беременности. Не причиняй никаких травм младшему брату.

Эти слова напомнили Фэн Цзинь Юаню, что Хань Ши была беременна. Он получил эту новость в письме от основательницы. Так что мужчина быстро направился прямо к Хань Ши, но он не видел, как выражение лица Цзинь Чжэнь мгновенно стало подавленным.

— Ты хорошо поработала, — Фэн Цзинь Юань держал Хань Ши за плечо и чувствовал, что она стала полнее, но ее живот еще не обозначился. Если подумать, то прошло не так много времени, его должно стать видно после Нового года.

— Муж, наконец-то вы вернулись! — эти слова вылетели изо рта Хань Ши, когда она нырнула в объятия Фэн Цзинь Юаня.

Тот всегда вел себя респектабельно и осторожно перед другими, так что в обычный день определенно нельзя было заметить его близость с женой или наложницей. Теперь, когда Хань Ши беременна, а он отсутствовал два месяца, для него лучше было бы не отталкивать ее, поэтому он приобнял женщину.

Фэнь Дай нашла эту сцену красивой. Пока Хань Ши могла ухватиться за благосклонность Фэн Цзинь Юаня, ее статус в семье Фэн неуклонно возрастал.

Обычно основательнице не нравилась Хань Ши, но теперь она должна была заботиться о потенциальном ребенке, поэтому сказала:

— Перестань плакать. Фэнь Дай права. Ты не должны лить слезы во время беременности. Я попрошу слуг подготовить питательную смесь и принести ее тебе.

Фэн Цзинь Юань почувствовал всплеск эмоций:

— Большое спасибо, мама.

— За что тут благодарить-то? — основательница, наконец, улыбнулась. — Она твоя наложница, а в животе у нее мой внук. Возможно ли, чтобы я не относилась к ней хорошо? Она даже переехала из своего двора во двор Магнолии, потому что там больше солнечного света, что хорошо для ее здоровья.

Фэн Цзинь Юань кивнул и нежно похлопал Хань Ши по плечу, сказав:

— Я действительно должен поблагодарить мать должным образом.

Хань Ши не осталась в его объятиях, неохотно встала и поклонилась основательнице:

— Эта наложница благодарит свекровь за заботу обо мне.

— Ты должна избегать этого. Я уже сказала, что тебе не нужно кланяться, ты же беременна. Давайте не будем стоять во дворе и зайдем внутрь. С угольной жаровней там намного теплее.

Только тогда все шумно вошли в зал. Пока они шли, Фэн Цзинь Юань посмотрел в сторону Цзинь Чжэнь и увидел, что у наложницы, которую он любил больше всего, были красные глаза, она с самым жалким видом глядела на него. Он не мог не ощутить боль в сердце и сразу же бросил на нее любящий взгляд.

Только тогда Цзинь Чжэнь начала чувствовать себя немного спокойнее.

Когда все, наконец, расселись в зале, Фэн Цзинь Юань впервые рассказал основательнице о лестных словах императора и наградах, которые получил во дворце, заставив ту улыбнуться так широко, что она больше не могла закрыть рот.

Мать и сын поболтали некоторое время, прежде чем он уделил некоторое время своему сыну и дочерям.

Фэн Чэнь Юй была первой, кто встал на колени перед Фэн Цзинь Юанем:

— Дочь отдает дань уважения отцу.

Раз она сделала так, то остальные не могли оставаться на своих местах, так что тоже встали на колени.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Чэнь Юй и сразу вспомнил, что сказала императрица. Он не мог не рассердиться немного. Эта дочь была той, на которую он когда-то возложил большие надежды, но она же его и беспокоила больше всего. Одну за другой она создавала провокации. Теперь ей удалось спровоцировать старшего принца. Из-за этого третий принц написал ему об этом весьма сердитое письмо.

Его сердце было переполнено гневом. Хотя он видел рану на голове Чэнь Юй, но думал, что та просто ударилась где-то из-за своей небрежности. Видя, что не было никаких проблем с ее способностью ходить или говорить, мужчина решил не спрашивать об этом, вместо этого он обратил свое внимание на Фэн Цзы Жуя:

— Цзы Жуй, когда ты вернулся в столицу? — теперь, когда этот ребенок — его сын от первой жены, он больше не мог полностью игнорировать его, как раньше. Кроме того, Фэн Цзы Жуй стал единственным учеником императорского наставника Е Жуна после нынешнего императора, так что его можно было считать младшим соучеником императора. Эту связь нельзя игнорировать.

Мальчик услышал вопрос отца и почтительно ответил:

— Цзы Жуй вернулся в столицу вчера. Отец покинул столицу, чтобы смягчить последствия бедствия, а я не смог лично проводить отца. Это вина Цзы Жуя. Отца не было в поместье, и Цзы Жуй не мог разделить бремя бабушки. Это вина тоже лежит на Цзы Жуе. Надеюсь, отец и бабушка будут великодушны и снисходительны, — эти слова были сказаны с благородством и изяществом.

Этому ребенку после Нового года исполнилось бы семь лет, но Фэн Цзинь Юань почувствовал себя человеком, который мог добиться от него чего угодно. Это его сильно шокировало. Он подумал про себя, что ничего не потерял, раз императорский наставник Е Жун был в состоянии подготовить такого студента. Всего за несколько месяцев он стал совершенно другим, по сравнению с самим собой до этого.

Он встал и лично помог Цзы Жую подняться. Отец и сын посмотрели друг на друга, и Фэн Цзинь Юань немедленно почувствовал интеллект и ум во взгляде своего сына. Была также и зрелость, не соответствовавшая его возрасту. В этот момент он ощутил легкую радость в душе. Теперь, когда Фэн Цзы Жуй его сын от первой жены, чем больше этот ребенок выделялся, тем больше было надежд на его поместье Фэн! Но существовала еще Фэн Чэнь Юй. Как только он по привычке подумал об этой дочери, то начал колебаться над тем, что ему делать.

— Перестань преклонять колени, быстро вставай, — основательница видела изменение в выражении лица Фэн Цзинь Юаня, но не знала, хорошо это или плохо. Если бы это касалось только Фэн Цзы Жуя, она была бы счастлива ценить этого ребенка, но вспомнив, что его сестра — Фэн Юй Хэн, женщина начала сомневаться.

— Отец, Фэнь Дай очень скучала по вам! — шрам на лице Фэн Фэнь Дай еще не полностью зажил, но уже не был так очевиден после применения крема Хун Юнь.

Но Фэн Цзинь Юаню было трудно сдержать свой гнев — одна дочь повредила голову, а другая — лицо, поэтому он спросил:

— Что случилось с твоим лицом?

Фэнь Дай была очень счастлива, что ее спросили о лице. Всем прекрасно было видно, что голова Фэн Чэнь Юй обернута белой тканью, но ее отец не сказал ни слова об этом.

Она также была довольно искусна в такого рода играх, поэтому выдавила пару слезинок:

— Фэнь Дай разбила одну из ваз старшей сестры и... — она хотела было поднять тот вопрос еще раз, но вспомнила утреннее предупреждение Хань Ши. Отец только что вернулся в поместье, поэтому она не могла создавать ему проблемы такого рода вещами. В любом случае Хань Ши была беременна. Почему ей надо было как-то беспокоиться, что отец не посетит двор Магнолии? Так что она изменила то, что хотела сказать: — я случайно порезалась.

— Зачем посещать комнату старшей сестры без причины? — сердито фыркнул Фэн Цзинь Юань.

— Разве сестры не должны больше общаться друг с другом? — быстро вмешалась основательница.

Подумав об всем этом, мужчина почувствовал, что это разумно, поэтому не стал слишком беспокоиться об этом, только сказал Фэнь Дай:

— Позаботься о себе и должным образом используй свое лекарство. Убедись, что шрама не останется.

Фэнь Дай с радостью поблагодарила Фэн Цзинь Юаня и хотела поговорить о пятом принце, но увидела, что Фэн Цзинь Юань уже обратил свое внимание на Фэн Юй Хэн.

Но у той все еще был ее обычный равнодушный вид. Просто глядя на нее такую, Фэн Цзинь Юань чувствовал себя крайне неловко и чуть раздраженным. Другие дети либо выражали свое счастье напрямую, либо были похожи на Сян Жун, вытиравшую слезы. Только эта вторая дочь, которая теперь являлась дочерью первой жены семьи Фэн, не показывала ни тепла, ни холода.

Глядя на Фэн Юй Хэн, он долгое время был неспособен сказать что-либо, все слова застряли у него в глотке.

Увидев его таким, Фэн Юй Хэн внутренне улыбнулась; тем не менее, она, наконец, заговорила, но слова, сказанные ей, увели его мысли в другом направлении:

— Отцу не надо спешить, чтобы поговорить с А-Хэн. Вместо этого вы должны смотреть на старшую сестру, ведь ястреб оторвал кусок кожи от ее головы. Должно быть, ей очень больно. Отец, стоит проявить свою заботу.

— Что? — Фэн Цзинь Юань был совершенно шокирован. Откушен кусок кожи?

Услышав, что тема разговора изменилась, Фэн Чэнь Юй сразу же заплакала. На этот раз ее слезы не были притворными. Во-первых, у нее сильно болел лоб, а во-вторых, она чувствовала себя обиженной.

Как могла основательница до сих пор не понять, что Чэнь Юй хотела сочувствия, поэтому она фыркнула про себя и сказала:

— Не плачь. Этот вопрос уже передан правительству. Они обязательно дадут объяснение.

— Но что хорошего в объяснении? — она подняла голову и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня чрезвычайно печальным взглядом: — Отец, жизнь жестоко обошлась с дочерью. С этой дочерью действительно жестоко обошлась жизнь!

Она действительно его дочь. Даже если Фэн Цзинь Юань был раздражен тем, что она по своей воле последовала за старшим принцем, он все еще чувствовал себя расстроенным из-за ее нынешней внешности.

Фэн Юй Хэн со своей стороны начала объяснять:

— Вчера старшая сестра поехала со мной, чтобы забрать Цзы Жуя, но он попал в засаду убийц по пути, а на нашу карету напал ястреб. Меня выбросило из кареты, а у старшей сестры птица откусила кусок кожи, — она кратко и просто подытожила произошедшее, четко рассказав о событиях предыдущего дня.

Фэн Цзинь Юань резко вдохнул и быстро посмотрел в сторону Цзы Жуя, торопясь спросить:

— Цзы Жуй в порядке, верно?

Фэн Юй Хэн была очень довольна этим вопросом, поэтому кивнула:

— К счастью, его сопровождала Ван Чуань. Цзы Жуй в порядке, но, к сожалению... Ван Чуань была похищена убийцами.

— Той, которая находилась рядом с тобой, была Ван Чуань? — Фэн Цзинь Юань нахмурился. Он знал способности двух личных слуг Фэн Юй Хэн. Возможно, даже его собственный скрытый охранник не сможет победить их, но он не думал, что Ван Чуань будет похищена. — Подожди, подожди… — он вспомнил сказанное, — Ты просто сказала... ястреб?

Фэн Юй Хэн злобно улыбнулась и кивнула:

— Отец только что коснулся самого главного вопроса. Это действительно был ястреб. Его кто-то приручил, так как на шее у ястреба имелось золотое кольцо.

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость и сердито посмотрел на Чэнь Юй, заставив ту в страхе сделать пару шагов назад.

Как он мог не знать о третьем сыне семьи Чэнь, Чэнь Ван Ляне, который вырастил несколько ястребов, способных убивать? Как он мог не знать, что его ястребы способны понимать человеческую речь? Кто знает, сколько они сделали для Чэнь Ван Ляна? Но в этом деле все не совсем ясно. Чэнь Ван Лян хотел убить Фэн Юй Хэн, а Чэнь Юй определенно была ранена случайно. Самое главное то, что целью было забрать жизнь Фэн Цзы Жуя.

Такое жестокое сердце! Теперь у него был только один сын, если бы он погиб…

Фэн Цзинь Юаня пробил холодный пот. Он действительно хотел, чтобы Чэнь Юй и семья Чэнь были полностью истреблены, но внезапно вспомнил письмо, которое получил рано утром от семьи Чэнь. Там говорилось, что они приготовили подарок на Новый год, который можно отнести во дворец императору. Что-то, что терзало его в течение двух месяцев, решилось семьей Чэнь. Изначально он думал, что это хорошо, и семья Чэнь выражала добрую волю. Если он смягчится, у него больше не будет никаких финансовых трудностей, как в прошлом. Но он не думал, что они сделали что-то такое, что заставило их испытать угрызения совести и склониться перед ним.

— Отец, — Фэн Юй Хэн шагнула вперед, встав лицом к лицу с ним. Ее тело было маленьким, поэтому ей пришлось смотреть снизу вверх, чтобы увидеть его, но этот ледяной взгляд пробрал его до костей, — скажи мне, кто должен расплатиться за жизнь моей слуги?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 267. Разговор с Фэн Юй Хэн огорчает!**

Фэн Цзинь Юань не знал, когда это началось, но он действительно начал бояться, что Фэн Юй Хэн придет, чтобы стребовать с него какой-то долг. Oн знал еще меньше, когда вообще стал должен Фэн Юй Хэн. Теперь она потеряла служанку и пришла просить его расплатиться, но как он мог рассчитаться с ней?

За одно мгновение он прокрутил в голове несколько моментов.

Семья Фэн и семья Чэнь поссорились, но он все равно позволил Чэнь Юй общаться с ними. Bо-первых, она потеряла мать, а семейные узы всегда трудно рвутся, так что это было чем-то вроде напоминания. Во-вторых, если бы семья Чэнь время от времени предоставляла деньги, ему бы легче работалось.

Как и в тот раз он задавался вопросом, что должен отправить во дворец, но ничего не придумал после двух месяцев размышлений. Хотя он и нашел несколько приятных вещиц, он считал их или безвкусными или напоминающими что-то, что уже дарилось им в прошлом. Он никак не мог найти то, чем был бы вполне доволен. Hо семья Чэнь этим утром прислала жадеитовый бочонок, который по размеру был вдвое меньше обычного человека, наполненный топазами. Самое удивительное — топазы обработали так, что они выглядели как свежий имбирь. Когда их сложили в бочонок, они стали походить на небольшую гору.

Не говоря уже о том, что жадеит и топаз были бесценны сами по себе, но, если основываться исключительно на скрытом значении бочки и свежего имбиря, семья Чэнь говорила, что это бочка рек и гор (1). В тот момент он был слишком потрясен, но, подумав об этом, как о подарке на Новый год, задался вопросом, насколько счастлив будет император. Он уже чувствовал, что это весьма странно — получить такой замечательный подарок от семьи Чэнь, но никогда не думал, что дома его будет ждать подобная вещь.

Основательница видела, что Фэн Цзинь Юань с чем-то борется, основываясь на его выражении лица, и полагала, что он беспокоился о тех же вещах, что и она: что дело без каких-либо улик не может быть раскрыто. Поэтому она быстро сказала ему:

— Этот ястреб уже был пойман A-Хэн и отправлен в правительственный офис. Не волнуйся, дети нашей семьи Фэн попали в засаду, так что губернатор не будет разбираться с этим делом вполсилы.

Сердце Фэн Цзинь Юань сжалось. Ястреба поймали? Когда он сегодня вернулся в столицу, то услышал, что губернатор сменился, но у него не было возможности тщательно расследовать, что это за человек. Но основательница уже сказала это, так что ему не стоит больше ничего говорить. Кроме того семья Чэнь становилась все более и более смелой, осмеливаясь снова и снова нацеливаться на его детей. На этот раз они обратили свой взор на Фэн Цзы Жуя, его единственного наследника. Если он потерпит еще немного, возможно, семья Чэнь пойдет еще дальше, однажды выбрав целью его самого.

— Хорошо! Ты хорошо справилась! — он посмотрел на Фэн Юй Хэн и серьезно сказал: — Отец надеется, что губернатор не будет бездельничать, нападение и засада на детей нашей семьи Фэн не должны остаться безнаказанными. Отец лично проследит за этим. Я обязательно вытащу виновника из-за кулис, и его тело разлетится на десять тысяч частей!

Он гневно сказал это сквозь стиснутые зубы, испуская яростную ауру всем телом. Фэн Чэнь Юй увидела это и отступила в страхе, чуть не споткнувшись.

Фэн Юй Хэн удовлетворенно кивнула:

— Раз отец так сказал, то А-Хэн расслабится. Отец много работал и должен немного отдохнуть. Бабушка уже приготовила праздник, чтобы поприветствовать вас. После того, как вы отдохнете, мы сможем начать есть.

Как мог Фэн Цзинь Юань отдохнуть из-за всех этих мыслей? Он немедленно отклонил приглашения Хань Ши и Цзинь Чжэнь, а затем ушел со своей свитой обратно в Сосновый двор.

После его ухода женщины-члены семьи тоже начали расходиться. Фэн Чэнь Юй оцепенела настолько, что ушла последней. Ее идея заполучить жалость Фэн Цзинь Юаня пропала втуне. Она была ранена и напугана, а ее ненависть к Фэн Юй Хэн вышла на новый уровень, никогда раньше Чэнь Юй ее так не ненавидела. Она знала, что ее вторая сестра очень искусна в подливании масла в огонь. Хотя она выглядела хладнокровной и с самого начала и до конца не говорила слишком уж много, ни одно сказанное ею слово не было потрачено впустую. Несмотря на то, что она казалась беззаботной, когда говорила, она нацелилась на самые сокровенные заботы Фэн Цзинь Юаня. Теперь отец смотрел на нее с отвращением, так что она могла сделать?

Фэн Юй Хэн, шедшая впереди, намеренно замедлила шаг. Когда Чэнь Юй прошла мимо нее, она сделала вид, что шутит и сказала:

— Ха, мы сестры действительно очень похожи. У старшей сестры ранее были И Линь и И Юэ, а у младшей — Ван Чуань и Хуан Цюань. Обе потеряли по одной служанке. Это действительно достойно сожаления.

Сердце Фэн Чэнь Юй задрожало из-за сказанного, но Фэн Юй Хэн явно нравилось общаться с ней:

— Я слышала, что камера губернатора для осужденных преступников довольно хороша. У младшей сестры есть хорошая идея, старшая сестра хочет ее услышать?

Фэн Чэнь Юй услышала, как та специально упомянула камеру для осужденных преступников, прежде чем говорить о своих идеях, поэтому знала, что следующие ее слова вряд ли будут чем-то хорошим. Она хотела сказать, что не станет слушать, но невольно замедлила шаги и остановилась рядом с Фэн Юй Хэн. А затем услышала, как та сказала:

— Вы забрали мою личную служанку? Очень хорошо, начиная с завтрашнего дня, я буду отправлять по одному из ваших людей в камеру для осужденных преступников! Я не успокоюсь, пока Ван Чуань не вернется. Старшая сестра, что ты думаешь о моем плане? — закончив говорить, она не стала ждать ответа от Чэнь Юй. Взяв Хуан Цюань, она уверенно ушла.

Ноги Чэнь Юй перестали держать ее, и она внезапно упала на землю. И Линь быстро поддержала ее и услышала, как ее госпожа тихо сказала:

— Быстро иди и скажи Чэнь Цину не выходить сегодня на улицу. Было бы лучше, если бы он не делал и одного шага за пределы своей комнаты! Иди!

Реальность показала, что предупреждение было достаточно эффективным. Чэнь Цин послушался и даже не присутствовал на ночном банкете в честь Фэн Цзинь Юаня. Тот даже дважды послал слуг пригласить его, но они оба вернулись, сказав, что молодой мастер хочет сосредоточиться на учебе и извинится позже.

Фэн Цзинь Юань знал, что он книжный червь, который сосредоточен только на учебе, так что не настаивал слишком много.

Этот банкет был простым выражением своей заботы и помыслов членов семьи о Фэн Цзинь Юане. Цзинь Чжэнь и Хань Ши начали использовать ласку и слезы, чтобы сражаться на любовном фронте, заставив Фэн Цзинь Юаня выпить еще пару чашек вина.

Когда Фэн Цзинь Юань, наконец, смог сбежать от этих двух женщин, он взял чашку вина и сел рядом с Фэн Юй Хэн.

Фэнь Дай изначально хотела позвать его обратно, но ее остановила Хань Ши, слегка покачав головой:

— Не ходи. Твоему отцу определенно есть, что обсудить со второй молодой госпожой. Не создавай неприятностей.

Фэн Фэнь Дай подумал о ее чрезвычайно упрямой и слегка нечестной второй сестре, а затем опустила ногу, которую было подняла.

Фэн Юй Хэн не была удивлена шагом своего отца. Он уехал чуть более чем на два месяца, но в столице произошло еще очень много событий. Странно, если бы ему не было любопытно. Но Фэн Цзинь Юань ничего не говорил, поэтому молчала и она. Один пил вино, а другая — чай, время от времени хватая что-нибудь из еды. Вот так они просидели минут десять.

В конце концов, Фэн Цзинь Юань устал терпеть. Слегка вздохнув, он небрежно спросил ее так, как будто болтал о повседневной жизни:

— Его высочество девятый принц здоров?

Фэн Юй Хэн знала, что на самом деле он хотел спросить о ногах Сюань Тянь Мина, но раз не спросил прямо, она тоже могла дать расплывчатый ответ. Так что сказала:

— Все принцы здоровы.

Фэн Цзинь Юань был в недоумении из-за услышанного, но не унывал, продолжая расспрашивать:

— Отец слышал, что ты поехала в военный лагерь и помогла его высочеству девятому принцу с обучением солдат?

— Да, — она кивнула, — его величество наградил меня луком Хоу И, мне нужно было принести его, чтобы набраться опыта.

Фэн Цзинь Юань не получил каких-либо значимых ответов, поэтому начал потихоньку раздражаться. Его взгляд стал несколько свирепым, когда он с более тонким намеком сказал:

— Твоя старшая сестра и четвертая сестра обе привлекли внимание некоторых принцев. Думаю, я действительно должен поблагодарить тебя.

Она озадаченно посмотрела на отца:

— Почему вы должны благодарить меня? Именно они знали, как использовать свои возможности и проявить себя. Кроме того, помолвка четвертой сестры случилась благодаря милости старшей сестры. Отец должен благодарить старшую сестру.

Фэн Цзинь Юань сердито сжал кулак:

— Тогда скажи мне, почему его высочество старший принц вдруг дал что-то твоей старшей сестре?

Она невинно хлопнула глазами:

— Дочь запомнила этот вопрос. В следующий раз, когда я увижу его высочество старшего принца, я обязательно задам его от имени отца, — закончив говорить, она улыбнулась. И, больше не дожидаясь, пока Фэн Цзинь Юань продолжит допрос, начала свой: — Отец, все прошло хорошо? Север находится очень близко к Цянь Чжоу. У отца были счастливые встречи?

Фэн Цзинь Юань нахмурился еще сильнее. Он с трудом понимал, что имеет в виду эта дочь. Этот был нормальный для любого другого человека вопрос, но когда это сказала Фэн Юй Хэн, он должен был подумать об этом немного больше. Временами он действительно чувствовал, что эта дочь должна взять на себя его пост премьер-министра. В тринадцать лет у нее имелись и сердце, и ум. Если бы она была мальчиком, то насколько бы радужными были бы ее перспективы?

Он держал чашку вина и сделал глоток. После долгого размышления он сказал:

— Шел очень сильный снег. Такого рода катастрофы заставляют северную часть Да Шунь превращаться в бесконечное белое поле. От этого бедствия пострадало бесчисленное множество людей, каждый день люди гибли или получали ранения. Отец действительно устал, — произнеся это, он не стал ждать, пока Фэн Юй Хэн продолжит спрашивать, и добавил: — Я слышал, что ноги его высочества девятого принца не могут быть исцелены?

— Не было никакой надежды, что он сможет встать, — кивнула Фэн Юй Хэн.

Он сдался. Он больше никогда не хотел говорить с этой дочерью. Всякий раз, когда он что-то говорил, она отвечала так, что полностью перекрывала ему пути. Если он продолжит, то, возможно, дело дойдет до внутренних повреждений.

Видя, что Фэн Цзинь Юань сосредоточился только на выпивке, а выражение его лица стало уродливым, основательница поняла, что Фэн Юй Хэн определенно сказала что-то тревожное. Она не хотела, чтобы сын был несчастлив в первый же день после возвращения, поэтому быстро сменила тему:

— Через несколько дней наступит Новый год. В первый день Нового года мы должны подумать о том, чтобы поехать во дворец и отдать дань уважения императору и императрице. Мне нехорошо, поэтому я не поеду в этом году. Что касается тебя... Цзинь Юань, посмотри. Кого следует взять с собой?

— Пойдут все! — Фэн Цзинь Юань махнул рукой.

Чэнь Юй была первой, кто начал возражать:

— Отец, я все еще ранена, так что могу я не идти?

— Ты не хочешь ехать? — сердито фыркнул Фэн Цзинь Юань. — Если его высочество Светлейший принц начнет спрашивать, то, скажи отцу, какое объяснение я должен ему предоставить?

Чэнь Юй была шокирована и сразу поняла, что Фэн Цзинь Юань недоволен из-за этого вопроса со старшим принцем, поэтому сразу же прояснила свою позицию:

— Отец, это его высочество старший принц, пытается получить расположение этой дочери. Я не знаю, почему он это делает, но клянусь, что только принимала его подарки, но никогда в частном порядке не встречалась с его высочеством!

На этих словах в разговор внезапно вмешалась Фэн Юй Хэн:

— Хорошо, что старшая сестра неглупа, иначе, если об этом станет известно, репутация старшей сестры будет разрушена.

— Я не нуждаюсь во второй сестре, чтобы помнить об этом, — Чэнь Юй была действительно неспособна сопротивляться и отвергла ее заботу.

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала, продолжая есть то, что ей нравилось.

С другой стороны, Фэнь Дай немного волновалась и опустила голову. Она даже спряталась за Хань Ши. Фэн Чэнь Юй не встречалась со старшим принцем, но она много раз встречалась с пятым принцем. Если Фэн Цзинь Юань проследит за этим, это будет нехорошо.

Но Фэн Цзинь Юань не собирался расследовать это дело. Вместо этого он высказал свое мнение:

— За последние полгода не было недостатка в конфликтах между нашей усадьбой и дворцом. Но, в конце концов, это является вашей задачей, девушки. Вы все должны почтить ее величество императрицу, сказать несколько добрых слов, и этого будет достаточно, — говоря это, он вспомнил, что императрица сказала днем. Некоторое время он не мог понять, почему императрица вдруг передумала, но раз она упомянула об этом, он не мог скрывать Чэнь Юй. Так что его настроение немного улучшилось, и он сказал Чэнь Юй: — Ее величество императрица специально упомянула тебя сегодня, сказав, что в прошлом было много недоразумений. Они уже решены, так что ты тоже должна пойти во дворец и поблагодарить ее за милость.

Услышав это, Чэнь Юй догадалась, что это, вероятно, старший принц, сказал что-то императрице, поэтому быстро сказала:

— Дочь понимает и обязательно поедет.

— Хорошо, — Фэн Цзинь Юань кивнул и собирался продолжить, но услышал, как Фэнь Дай внезапно злобно крикнула:

— Что ты делаешь в такой панике? Сколько жизней тебе потребуется, чтобы расплатиться за то, что ты наткнулась на живот наложницы-матери?

Все немедленно повернулись к ней.

...................

1. Это игра на словах. Гора из имбиря произносится так же, как реки и горы, что со своей стороны является еще одним способом сказать "страна". Второе значение бочки — объединение. Так что бочка, наполненная топазами, — дар, который символизирует единство страны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 268. Ужасное открытие**

Oни увидели молодую служанку, встревоженно стоящую рядом с Фэнь Дай. B руке у нее было блюдце с чаем, но она его случайно пролила. Хань Ши нахмурилась и вытерла пролитый на нее напиток.

Служанка, казалось, хотела что-то сказать Фэнь Дай, но этот внезапный вопль заставил всех оглянуться на них. И слова, которые девушка собиралась сказать, ей пришлось проглотить обратно.

Фэн Юй Хэн взглянула в сторону Хуань Цюань и увидела, что та слегка кивнула, давая ей понимание ситуации, поэтому она заговорила и сказала:

— Это просто служанка, которая пролила чай. Здесь нет ничего стоящего.

Услышав ее слова, все почувствовали, что произошедшее незначительно, а Фэнь Дай поняла, что служанка, казалось, хотела что-то сказать. Более того, это была одна из служанок ее двора, поэтому она воспользовалась ситуацией и произнесла:

— Правильно, я просто позабочусь о том, чтобы позже наказать ее. Сегодня приветственный праздник в честь отца. Нет необходимости разрушать атмосферу из-за такой мелочи, — видя, что никто больше не смотрит в их сторону, она тихо спросила: — Что произошло?

Девушка наклонилась и прошептала ей прямо в ухо:

— Разве вы не посылали тайком людей, чтобы поискать Пэй'эр? Только что эта слуга получила известие о том, что кто-то видел Пэй'эр рядом с колодцем во дворе старшей молодой госпожи.

— Что? — Фэнь Дай была чрезвычайно потрясена. Сильно понизив голос, она спросила: — Что там делает Пэй'эр?

— Я слышала, что она стоит на коленях рядом с колодцем.

Возмущенное маленькое сердце Фэн Фэнь Дай взорвалось еще раз. Этот проклятая Фэн Чэнь Юй захватила ее служанку и осмелилась втихую наказать ее?

Девочка вдруг встала, но ее движения оказались слишком широкими, так что она опрокинула миски перед собой. Все поразились еще раз, желая спросить ее, что происходит, но увидели, что у Фэнь Дай полное гнева лицо. Бросившись прямо в сторону Фэн Чэнь Юй, она подняла руку и отвесила ей две пощечины.

Это ошеломило Чэнь Юй, как и всех присутствующих. Фэн Чэнь Юй даже заплакать забыла. Она просто непонимающе уставилась на Фэнь Дай, жгучая боль не могла сравниться со страхом, что заполнил ее сердце.

Эта девушка действительно посмела ударить ее? Даже сделать это перед основательницей и Фэн Цзинь Юанем, она сошла с ума? Но, подумав об этом, Чэнь Юй почувствовала, что даже при том, что Фэн Фэнь Дай груба по своей природе, она не должна быть такой глупой. Видимо, случилось что-то ужасное, раз она так поступила.

Лицо Фэн Чэнь Юй немедленно потеряло краски, она, казалось, думала о чем-то. Она не могла удержаться от взгляда в сторону И Линь и увидела, что ее лицо тоже переполнено ужасом. Обе они явно подумали об одном и том же.

После того как все в поместье Фэн преодолели первый шок от того, что Фэнь Дай ударила Чэнь Юй, основательница и Фэн Цзинь Юань пришли в ярость, но прежде чем отец семейства смог что-либо сказать, Фэнь Дай заговорила первой. Указывая прямо на нос Чэнь Юй, она начала проклинать:

— Тварь! Ты смеешь приходить к бабушке и бойко говорить, притворяясь невиновной. Ты все еще смеешь говорить, что в тот день я вошла в твой двор одна. Тогда я спрошу тебя, почему мою служанку, пропавшую несколько дней назад, нашли на коленях рядом с колодцем в твоем дворе?

— Это невозможно! — Чэнь Юй была невероятно потрясена. Пэй'эр стояла на коленях рядом с колодцем? Подумав так, она внезапно повернулась, чтобы спросить И Линь: — Kак служанка четвертой молодой госпожи может стоять на коленях рядом с колодцем в моем дворе?

И Линь успокоилась и сказала:

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Это наверняка невозможно. Служанка четвертой юной госпожи так и не вошла в наш двор.

Только тогда Фэн Цзинь Юань получил возможность говорить, но он спросил Фэнь Дай:

— Что здесь происходит?

Фэнь Дай повернулась и указала на свое лицо:

— Отец видел рану на лице Фэнь Дай. Верно, Фэнь Дай разбила вазу старшей сестры, но из-за этого я нашла секрет, спрятанный внутри. Изначально в вазе находился матерчатый мешок. Я не знаю, что было в той сумке, но когда Фэнь Дай собиралась ее забрать, старшая сестра внезапно столкнула меня вниз. Так и появилась эта рана. После этого ее служанка, — она указала на И Линь: — И Линь, подняла мешок и убежала. Моя служанка, Пэй'эр, бросилась за ней в погоню. После этого Пэй'эр исчезла.

Основательница тоже кое-что вспомнила после услышанного и сказала:

— Прошло много дней с тех пор, как я в последний раз видела твою служанку. В прошлый раз разве не было сказано, что ты наказала ее?

— Бабушка! — Фэнь Дай была на грани истерики. — Разве то, что мастер наказывает свою служанку, не обычное дело? Может ли бабушка гарантировать, что никто из ваших слуг никогда не наказывается? Я никогда не слышала, чтобы слуги исчезали, потому что мастер наказал их. Кроме того, даже если поместье Фэн большое, оно недостаточно большое, чтобы исчезнуть на такое количество дней. Бабушка поверила старшей сестре в тот день. Вы можете поверить Фэнь Дай сегодня хоть раз? Все, что сказала Фэнь Дай, — это правда.

Основательница не знала, что сказать. Она изначально верила Чэнь Юй, но теперь Фэнь Дай на самом деле посмела ударить Чэнь Юй на глазах у ее отца. A потом осмелилась говорить об этом, это явно означало, что существовала иная точка зрения. Это значило, что над этим вопросом стоит подумать.

— Бабушка, отец, — не дожидаясь, пока основательница заговорит, Фэн Юй Хэн выдвинула свое предложение: — старшая и четвертая сестры в течение многих дней часто меняли свои слова. Поскольку мы не можем сказать, кто говорит правду, а кто лжет, теперь, когда у нас есть подсказки, почему бы нам всем не отправиться во двор старшей сестры? Мы узнаем правду, когда доберемся туда.

Чэнь Юй задрожала и хотела что-то сказать, чтобы остановить их, но основательница уже встала:

— И правда. Давайте все пойдем и посмотрим.

Основательница заговорила, так что даже Фэн Цзинь Юань вынужден был встать и пройти во двор Чэнь Юй. Хуан Цюань цепким взглядом углядела, что И Линь быстро уходит по небольшой тропинке, после того, как что-то прошептала Чэнь Юй на ухо. Она подошла и остановила ее:

— И Линь, твоя юная госпожа все еще здесь. Если ты не собираешься оставаться рядом с ней, куда ты пойдешь?

Хуан Цюань так крепко сжала руку И Линь, что казалось, будто та сейчас сломается. Девушке хотелось плакать, но слезы не шли. Хуан Цюань словно связала ее и насильно вернула к Чэнь Юй. Они посмотрели друг на друга и начали паниковать.

Фэн Цзинь Юаню не был очень ясен этот вопрос, но рядом находилась Ань Ши, поэтому он подошел к ней и попросил объяснить по пути. К концу Фэн Цзинь Юань имел четкое понимание ситуации. Из важного — Чэнь Юй что-то скрывала и боялась быть раскрытой другими. Могло ли это быть что-то постыдное, что нельзя показывать?

Он обдумал услышанное про себя. Он уже раскритиковал Чэнь Юй из-за вопроса со старшим принцем. Вновь посмотрев на старшую дочь, Фэн Цзинь Юань почувствовал, что та стала еще неприятнее.

Когда группа наконец прибыла во двор Чэнь Юй, никто из служанок двора не понял, что происходит. Почему все мастера семьи пришли сюда? Служанка, принесшая весть Фэнь Дай, сказала:

— Должно быть, она рядом с колодцем в саду, — после ее слов все пошли к маленькому саду.

Лица слуг, участвовавших в засыпании колодца, побелели, и все они повернулись, чтобы посмотреть на своего лидера, Синь'эр. Но та тоже была смущена. С тех пор как она стала первоклассной служанкой, разделение обязанностей с И Линь было очень четким. И Линь по-прежнему отвечала за заботу о старшей молодой госпоже, а она время от времени приходила и помогала, но все еще в основном отвечала за управление внутренним двором. Это включало распределение работы и нагрузки на служанок. Ее очень вдохновляло, когда она слышала, как они зовут ее сестрой Синь'эр.

Синь'эр понимала, что в колодце что-то есть, поэтому люди, которых она направляла на уборку и сбор веток, были теми, кто находился там в ту ночь. Она также следила за передвижениями по внутреннему двору и была уверена, что с того дня посторонние не приходили и не уходили. Но что происходило сейчас? Почему мастера вошли во двор и направились прямиком в сад? Что имела в виду служанка рядом с четвертой юной госпожой?

Синь'эр была в панике, но Чэнь Юй паниковала еще больше. А когда нервничаешь, делаешь ошибки одну за другой. Пока она шла в свой двор, то споткнулась. Она почти упала, но Фэн Юй Хэн быстро среагировала и удержала ее на месте:

— Старшая сестра, будь осторожна при ходьбе. Ты не должна спотыкаться. Если ты упадешь, нам придется позаботиться о тебе, и у нас не будет времени поискать Пэй'эр в твоем дворе.

Фэн Чэнь Юй в шоке посмотрела на нее и вдруг поняла всю эту ситуацию:

— Ты сделала это, не так ли?

Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на нее:

— Что я сделала? Младшая сестра не понимает. Я прошу старшую сестру разъяснить ее заявление.

Разве могла Чэнь Юй раскрыться сейчас? Она не могла спросить Фэн Юй Хэн, не та ли обнаружила труп в колодце. Это было бы невольным признанием! Так что она молча опустила голову и пережила эту потерю.

Когда все, наконец, достигли маленького сада, Цзы Жуй, который шел с Сян Жун, вдруг указал на отверстие колодца и крикнул:

— Смотрите, там действительно кто-то стоит на коленях!

Все проследили за пальцем Цзы Жуя и посмотрели в ту сторону. Конечно, там была фигура человека, стоящего на коленях спиной к пришедшим. Этот человек был одет только в белую нижнюю рубаху, а волосы рассыпались по плечам. Тело было мокрым и очень потрепанным.

— Кто это? — спросил Чэнь Юй нахмурившийся Фэн Цзинь Юань.

— Дочь не знает, — покачала та головой.

— Ты не знаешь? — у Фэн Цзинь Юаня сбилось дыхание. — Это твой двор, и ты говоришь, что не знаешь?

В это время Фэнь Дай приказала служанке рядом с ней:

— Быстро иди и позови этого человека. Посмотрим, Пэй'эр это или нет. Независимо от того, кто это, нельзя оставлять его коленопреклоненным. Если ему есть что сказать, пусть скажет нам.

Служанка быстро подошла, чтобы окликнуть фигуру, однако, кто знал, что прежде, чем она успеет заговорить, тот человек возьмет и упадет набок на землю? Сразу после эта служанка испустила пронзительный крик. Ей отказали ноги — она практически подползла обратно и хрипло сказала:

— Мертвец! Это же мертвец!

— Что? — пришедшие были потрясены, а женщины в страхе отступили.

— Иди и осмотри все, — приказал своему слуге Фэн Цзинь Юань, махнув рукой.

Слуга-мужчина был немного храбрее женщин и буквально рысью кинулся посмотреть. Через некоторое время он вернулся, чтобы сообщить Фэн Цзинь Юаню:

— Отвечаю мастеру: этот человек действительно мертв. Труп пробыл в воде в течение многих дней, черты лица сильно исказились. Но личность все еще несколько различима. Кажется, это личная служанка четвертой молодой госпожи, Пэй'эр.

Пэй'эр служила поместью Фэн с давних пор. Она находилась рядом с Фэнь Дай на протяжении многих лет. Этот мужчина-слуга тоже провел в поместье многие годы, поэтому он, естественно, имел хорошее представление о том, как выглядела Пэй'эр, это и позволило ему сделать такой вывод о личности трупа.

Услышав это, Фэнь Дай разъярилась еще сильнее. Больше не тратя время на страх, она вырвалась из крепкой хватки Хань Ши и бросилась к трупу. Не прошло и минуты, как они услышали ее крик:

— Это Пэй'эр! Это действительно Пэй'эр! Отец, Пэй'эр сопровождала дочь с шести лет. Дочь точно не допустит никакой ошибки. Это, безусловно, Пэй'эр. Ее убила старшая сестра!

Фэн Чэнь Юй от страха шлепнулась прямо на задницу.

Это совершенно неправильно! Камни, которыми забросали колодец, все еще были там. Все по-прежнему находилось на своих местах, так как же труп Пэй'эр вытащили и даже поставили на колени у колодца? Может ли быть, что это привидение?

— Невозможно! Абсолютно невозможно! — как в бреду, не переставая, повторяла она. — Вы, должно быть, ошиблись. Это не может быть Пэй'эр!

В это время Фэн Юй Хэн сделала шаг вперед и наклонилась, сказав Чэнь Юй:

— Старшая сестра, не паникуй. Мы увидим, Пэй'эр это или нет, проведя небольшое расследование.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 269. Если вы бесчеловечны, не вините меня за беспринципность**

Расследование?

Чэнь Юй боялась, что Фэн Юй Хэн скажет что-то такое. Но эта девица не только отказалась следовать ее надеждам. Мало того, что она вообще что-то сказала, она заговорила прямо и по существу.

Oна увидела, как Фэн Юй Хэн выпрямилась и сказала Фэн Цзинь Юаню:

— Отец, это странное дело. Старшая и четвертая сестры обе придерживаются своиx историй, а слуга отца только сейчас подошел посмотреть и сказал, что тело пропитано водой. Отец, взгляните. Труп находится прямо рядом с колодцем, но сам колодец засыпан камнями по неизвестной причине. Как насчет того, чтобы разобрать их, чтобы взглянуть?

— Это хорошая идея, — кивнул Фэн Цзинь Юань, затем повернулся и сказал Хань Ши: — Ты беременна и действительно не должна смотреть на такие вещи. Позволь слугам проводить тебя.

Хань Ши не хотела уходить, потому что, в конце концов, это было связано с Фэнь Дай. Она действительно желала знать результат; однако Фэн Цзинь Юань заговорил, а самой ей не очень нравилось видеть такие вещи. Недовольная этим, она могла только дать Фэнь Дай несколько небольших советов, а затем уйти со слугами.

Затем Фэн Цзинь Юань посмотрел на Цзы Жуя и хотел сказать, что он еще слишком молод, поэтому тоже должен вернуться, но мальчик заговорил раньше:

— Нет необходимости отцу беспокоиться о Цзы Жуе. Я уже начал ходить в школу. Наставник сказал, что я уже большой мальчик.

— Раз так, то держись своей старшей сестры и не бегай, — кивнул Фэн Цзинь Юань, его сын нравился ему все больше и больше. Закончив говорить с ребенком, он еще раз махнул рукой и приказал слуге: — Иди, позови Хэ Чжуна и попроси его привести еще людей.

Тот тут же повиновался и ушел. Вскоре после этого поспешно вернулся эконом Хэ Чжун с группой слуг-мужчин.

Гигантский кусок скалы, перекрывавший колодец, очень быстро передвинули в сторону, и Фэн Юй Хэн размашистыми шагами подошла к колодцу. Другие женщины семьи также хотели посмотреть, но боялись трупа. После некоторого внутреннего конфликта они не выдержали и тоже сделали несколько шагов вперед.

Даже Фэн Чэнь Юй встала с помощью И Линь и доковыляла, чтобы посмотреть.

Фэн Юй Хэн отломала под корень длинную ветку и начала шарить ей внутри колодца. Вскоре она что-то нашла.

Она подняла эту штуку, а потом бросила ее на землю. Все собрались вокруг, чтобы рассмотреть находку и поняли, что это комплект одежды.

Фэн Дай долго изучала эти тряпки и вдруг сказала:

— Эта одежда принадлежала Пэй'эр. Она была надета на ней в день исчезновения, — она произнесла это, глядя на покойницу. — Смотрите, она в нижней рубахе, ее верхняя одежда явно соскочила, пока она плавала в воде.

Все вновь посмотрели на человеческие останки. Конечно же, даже оставшаяся нижняя рубаха начала расстегиваться. Если бы она осталась в воде, то и этот слой одежды тоже соскочил бы с нее.

Фэн Юй Хэн еще немного пошарила в колодце. Увидев, что больше ничего не может выловить, она отбросила ветку в сторону, затем опустилась на колени рядом с трупом и начала внимательно его осматривать.

Фэнь Дай все еще говорила:

— Она стояла на коленях рядом с колодцем, а верхняя одежда плавала в нем. Неужели не понятно, что Пэй'эр умерла в колодце?

И Линь, не сдавшись, начала спорить:

— Но колодец был закрыт. Ее одежда находилась внутри, а труп — снаружи. Как это можно увязать?

— Как это можно увязать? — взгляд Фэнь Дай стал свирепым. — Вполне возможно, что кто-то с совестью или, возможно, один из ваших слуг, который не привык видеть такие вещи, тайком вытащил ее. Моя бедная Пэй'эр была со мной так много лет, но я не смогла найти ей хорошего мужа до того, как ее убили! — Фэнь Дай договорила это и заплакала: — Бабушка, на этот раз вы верите тому, что сказала Фэнь Дай? Фэн Чэнь Юй — ядовитая стерва, которая просто притворяется доброй, но обладает мерзким сердцем! Сейчас это случилось с Пэй'эр, но кто знает, кто это будет в следующий раз.

Основательница, наконец, поняла, что действительно была одурачена Чэнь Юй в тот день, и не могла не взглянуть сердито на Чэнь Юй:

— Скажи мне четко и ясно, что именно было спрятано в вазе?

— Ничего, — Чэнь Юй продолжала качать головой. — Внучка ничего не скрывала. Четвертая сестра подставляет меня!

— Доказательства прямо перед тобой, но ты все еще смеешь говорить, что я тебя подставляю? — Фэнь Дай ненавидела то, что не могла разорвать лицо Чэнь Юй на куски.

— И что же это за доказательства? — громко сказала Чэнь Юй. — Должно быть кто-то намеренно оставил это тело здесь, чтобы подставить меня. Сначала они утопили эту девушку, а потом поместили сюда.

И Линь продолжила:

— Этот маленький сад довольно отдаленный. Сейчас зима, прошло уже много месяцев, как старшая молодая госпожа последний раз приходила сюда!

Сян Жун все время молча стояла в стороне и наблюдала за происходящим. Неважно, как она на это смотрела, она чувствовала, что ее старшая сестра виновата, поэтому не могла не потянуть Ань Ши за рукав:

— Наложница-мать, старшая сестра лжет, не так ли?

Прежде чем Ань Ши успела ответить, Цзы Жуй услышал это и ответил первым:

— Лицо старшей сестры продолжает бледнеть, и она постоянно моргает. И дрожит. Это ясно показывает, что она лжет.

Ань Ши посмотрела на Цзы Жуя и не могла не похвалить:

— Конечно, вы младший брат второй молодой госпожи. Вы действительно похожи. Даже говорите одинаково.

Цзы Жуй поклонился, заставив широко улыбнуться Ань Ши, и сказал:

— Спасибо наложнице-матери за похвалу.

В это время они услышали, как заговорила Фэн Юй Хэн:

— Смотрите! — она в настоящее время рукой держала щеки трупа, чтобы открыть ему рот. — Посмотрите внутрь ее рта. Там что-то есть.

Все пригляделись, и, конечно же, увидели какой-то красочный шар внутри.

Фэн Юй Хэн протянула правую руку к рукаву и вытащила пару деревянных щипцов из своего подпространства. Вставив их в рот трупу, она вытащила шарообразный предмет. Сян Жун в шоке воскликнула:

— Это бумажник!

Остальные тоже увидели, что это бумажник, но не знали, почему у покойницы во рту оказалась такая вещь.

Внезапно Цзы Жуй открыл рот и сказал:

— И Линь, что ты ищешь?

Этот вопрос заставил всех обратить свое внимание на эту служанку. Те, кто отреагировал быстрее всех, заметили, что И Линь ощупывала себя, как будто что-то искала.

Услышав вопрос Цзы Жуя, И Линь запаниковала и случайно сказала:

— Нет, я ничего не ищу. Второй молодой мастер ошибается. Эта слуга ничего не искала.

— Что ты имеешь в виду, говоря о втором молодом мастере? — недовольно спросила Фэн Юй Хэн. — В поместье сейчас только один молодой мастер. О чем ты напоминаешь отцу?

Фэн Цзинь Юань переменился в лице, когда посмотрел на Чэнь Юй.

Как могла Чэнь Юй не понять его взгляд? Она быстро сказала:

— Цзы Жуй — старший молодой мастер. И Линь, не говори глупостей.

— Да, да, он старший молодой мастер, — И Линь запаниковала еще сильнее. — Эта служанка оговорилась. Старший молодой мастер, вы старший молодой мастер.

— Разве это не бумажник сестры И Линь? — внезапно прозвучал застенчивый голос, и все посмотрели туда, откуда он раздался, увидев весьма очаровательную полноватую маленькую девочку с пухлыми щечками. Она посмотрела на бумажник и растерянно сказала: — Это новый бумажник, который сделала сестра И Линь несколько дней назад. Когда она сшила его, эта слуга подумала, что это красивая вещь и даже детально рассмотрела. Я бы не ошиблась в этом.

— Закрой свой рот! — Чэнь Юй забеспокоилась, ведь это была одна из служанок ее двора! Раньше она только чувствовала, что это девочка немного толстовата и бестолкова, но никогда не думала, что та на самом деле глупа. Она действительно говорила такие вещи в такое время!

К сожалению, было слишком поздно затыкать ей рот. Слова уже прозвучали, и их услышали все.

Основательница помахала служанке рукой, подзывая к себе эту пухлую застенчивую девочку, а потом спросила:

— Ты уверена, что он принадлежит И Линь?

Девочка внимательно осмотрела эту скомканную вещь и немного подумала, прежде чем сказать:

— В тот раз сестра И Линь сказала, что хочет вышить свое имя на внутренней стороне бумажника. Я не знаю, есть ли оно там или нет.

Фэн Цзинь Юань немедленно приказал слуге:

— Открой.

Слуга подошел и за несколько мгновений развернул бумажник. Некоторое время он внимательно осматривал его, а потом поднял голову и сказал:

— Здесь есть иероглифы И Линь! — произнеся это, он собирался дать посмотреть на это Фэн Цзинь Юаню.

Но разве мог Фэн Цзинь Юань захотеть прикоснуться к вещам мертвеца? Махнув рукой, он остановил слугу:

— Нет необходимости в осмотре. Этот вопрос уже ясен, — обернувшись, он посмотрел на Чэнь Юй и продолжил: — Ты все еще хочешь спорить? Отец на протяжении многих лет не относился к тебе плохо, и мое обращение к тебе — это то, что видели все, так почему ты не хочешь проявить искренность по отношению к семье Фэн? Расскажи, что было спрятано в матерчатом мешке!

Чэнь Юй опустилась на колени, умоляя и плача:

— Отец, поверьте дочери. Дочь ничего не скрывала! Я действительно ничего не скрывала! Это не более чем мертвая служанка. Никто не говорит, что дочь сделала это, но даже если дочь действительно виновата в этом, есть ли необходимость отцу оскорблять дочь из-за смерти какой-то служанки!

— Но это слуга моего двора! — Фэнь Дай сердито затопала ногами. — Если ты хочешь избить и убить кого-то, ты можешь сделать это со своими слугами. Зачем нужно что-то делать моей личной служанке?

— Четвертая сестра, это действительно сделала не старшая сестра! — Чэнь Юй уже все продумала. Она бы не призналась в этом даже под страхом смерти. Ей придется решительно повторять, что она невиновна. В худшем случае... она искоса взглянула на И Линь. В худшем случае она могла только сделать из И Линь козла отпущения.

— Ложь! — основательница швырнула свою трость на землю и сердито начала проклинать ее: — Ты ядовитая дрянь! Как у моей семьи Фэн может быть такая дочь, как ты? Цзинь Юань, тщательно расследуй то, что она скрывала. Если это плохо для семьи Фэн, мне нужно будет очистить дом!

Чэнь Юй была напугана ее словами об очищении дома. Опустившись на колени, она не могла продолжать говорить, но Фэн Цзинь Юань продолжал спрашивать ее:

— Что еще ты можешь сказать?

— Это была не я, — она стиснула зубы и встала. Внезапно обернувшись, она ударила И Линь по лицу: — Тупая мерзавка! Пэй'эр просто повздорила с тобой несколько раз. Как ты можешь быть такой подлой? Что именно было спрятано в вазе? — сказав это, она повернулась к Фэн Цзинь Юаню: — Отец, четвертая сестра сама сказала, что эта тупая дрянь взяла ту вещь и убежала. Дочь по-настоящему невиновна, ее держали в неведении!

Фэн Юй Хэн усмехнулась: Фэн Чэнь Юй отбросила свою служанку в самый важный момент, сделав из нее козла отпущения. Действительно хороша!

— Эта слуга может быть свидетелем! — внезапно заговорила Синь'эр. — Однажды ночью сестра И Линь принесла немного денег этой слуге и сказала, чтобы я нашла людей, которые должны перекрыть колодец. Эта слуга не знала, что произошло. Увидев деньги, я привела нескольких человек, чтобы быстро закрыть колодец, — она сказала это и указала на нескольких слуг, которые разбирались тогда с этим делом. — Это те самые.

Слуги в страхе упали на колени и сказали:

— Это Синь'эр пришла к нам, чтобы засыпать колодец. Мы также видели, как И Линь сначала искала Синь'эр.

И Линь была на грани краха. Она никогда не думала, что все во дворе, включая Фэн Чэнь Юй, захотят ее убить. Теперь, когда это повесили на нее, кроме смерти, что еще ей оставалось?

Она посмотрела на Чэнь Юй:

— Эта слуга была со старшей молодой госпожой многие годы. Пусть эта и не заслуживает похвалы, но не достойна и злобы. Старшая юная госпожа, зачем отбрасывать слугу в сторону, столкнувшись с неприятностями? Эту Пэй'эр действительно толкнула в колодец эта слуга, но почему я должна была толкнуть ее, разве вы действительно не знаете? Так как старшая молодая госпожа так бесчеловечна, то не вините меня за беспринципность, — сказав это, И Линь повернулась и опустилась на колени перед Фэн Цзинь Юанем: — Мастер, эта слуга во всем сознается!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 270. Возмездие настигнет ее позднее**

Когда И Линь сказала, что признается во всем, у Фэн Чэнь Юй сразу закружилась голова. Синь'эр поддержала ее, но сразу поняла, что ту всю колотит.

Кто знает, где эта девушка нашла в себе смелость, когда стиснула зубы и внезапно вытащила шпильку из волос Чэнь Юй, а затем бросилась к И Линь!

И Линь была всего в нескольких шагах. Когда Синь'эр помчалась к ней, она почувствовала, что что-то не так. Но внезапно увидев острую шпильку, она сразу же поняла, что пыталась сделать Синь'эр.

Убить свидетеля, чтобы стереть все улики. Эта девушка действительно быстро училась!

Oна просто хотела увернуться. Синь'эр была младше и меньше, и, несмотря на то, что ее атака оказалась внезапной, от нее было не трудно увернуться. И Линь быстро вскочила и хотела сдвинуться на несколько шагов в сторону, но, сделав это, вдруг почувствовала, как что-то ударило ее в икру. Это произошло быстро и неожиданно, у нее не было времени защититься, когда она упала на землю.

В то же время Синь'эр уже приблизилась к ней со шпилькой. Все присутствующие пронзительно закричали, когда украшение для волос яростно вонзилось в ее шею. Служанка не промахнулась, ударив прямо в середину горла. Синь'эр также приложила более чем достаточно усилий для того, чтобы шпилька глубоко вонзилась в чужое горло, и И Линь потеряла свою жизнь.

Все семья Фэн резко вдохнула. Никто не ожидал, что юная девушка будет настолько жестокой. Они не могли не окинуть Синь'эр еще парой взглядов.

Это был первый раз, когда Синь'эр убила кого-то. Ранее ситуация была критической, поэтому она не слишком много думала. Она только понимала, что не могла позволить И Линь скомпрометировать Чэнь Юй. Она — служанка Чэнь Юй. Если что-то случится с ее мастером, ее будущее, как слуги, было самым мрачным. Только заставив И Линь замолчать, она могла сохранить жизнь Фэн Чэнь Юй гладкой и беззаботной.

Но теперь, убив ее, она тоже оцепенела. Отпустив ее, она упала на землю, наблюдая, как И Линь смотрит на нее широко раскрытыми глазами и медленно умирает. Кровь из ее шеи оросила снег и очень быстро пропитала огромную площадь.

— Это и есть слуга, которая защищает своего мастера, — внезапно заговорила Фэн Юй Хэн, пока все застыли, оглушенные; дальше она обратилась к Синь'эр: — Вставай. Смотри, кровь уже окрасила твою одежду в красный. Пусть твой мастер позже пошьет тебе новый комплект. Такую слугу, как ты, защищающую своего мастера, старшей сестре должным образом следует наградить.

Только тогда Фэн Чэнь Юй отреагировала. Синь'эр убила И Линь и сохранила в секрете информацию, которую та собиралась раскрыть. Эта девица была единственным доказательством в деле смерти Пэй'эр, но теперь о ней полностью позаботились.

Ее сердце было переполнено радостью, но она все еще смотрела на Фэн Цзинь Юаня со слезами на глазах и горестной маской на лице:

— Это все вина дочери, что не была строга со своими слугами. Я всегда думала, что конфликты между слугами — это то, что касается только их самих. И Линь была рядом с дочерью в течение многих лет, поэтому я верила, что она знает, что нужно, а что не следует делать. Но я никогда не думала, что ее ненависть к Пэй'эр будет настолько велика. Может ли отец простить дочь? Я действительно признаю свои ошибки, — она говорила, плача, не жалея сил на бесконечно струящиеся из глаз слезы.

Фэн Цзинь Юань не был идиотом. Это явно было убийство, чтобы избавиться от свидетеля, как он мог этого не видеть? Но теперь, когда служанка уже мертва, было немного трудно продолжать давить на Чэнь Юй. Когда он вспомнил бочонок имбиря из семьи Чэнь, его мысли снова поменяли направление:

— Забудь об этом. Это всего лишь пара служанок. Умерли, так умерли.

Чэнь Юй наконец-то вздохнула с облегчением; однако Фэн Фэнь Дай застыла, полностью ошеломленная. Она все еще ждала, пока И Линь раскроет истинное лицо Чэнь Юй, но никогда не думала, что конечным результат будет таким. Она обратила свой холодный взгляд на Синь'эр и сделала несколько шагов вперед. Подняв руку, девочка собиралась дать ей пощечину, но вдруг услышала, как основательница сказала:

— Молодая госпожа лично бьет служанку. Кажется, ты не беспокоишься о потере своего положения.

Рука, которую подняла Фэнь Дай, внезапно остановилась в воздухе. За последние несколько дней она не просто научилась красивому танцу у Хун Юнь. Она научилась быть немного умнее. Иногда эта женщина давала ей советы и рекомендации, над которыми она немного подумала. Теперь, когда основательница и Фэн Цзинь Юань были на одной волне, если она продолжит доставлять неприятности, то не получит никаких преимуществ.

Поэтому поднятая рука медленно опустилась. Сделав глубокий вдох, чтобы настроиться, девочка, наконец, повернулась, чтобы сказать основательнице:

— Это внучка потеряла самообладание. Так как эта служанка уже мертва, она заплатила за жизнь Пэй'эр. Этот вопрос... давайте считать его решенным!

Основательница кивнула, очень довольная тактичностью Фэнь Дай по отношению к этому вопросу. До этого она увидела, как Фэн Цзинь Юань отвел глаза. Хотя пожилая женщина не знала, почему, но как мать, должна была поддерживать ту же позицию, что и он.

— Хорошо, что ты способна понимать, — сказала она, а потом утешила Фэнь Дай: — теперь у тебя нет надежной служанки, бабушка поможет тебе найти еще. Ты можешь взять их обратно, чтобы они приспособились. Не пройдет много времени, прежде чем они станут надежными.

— Да, Фэнь Дай прислушается к словам бабушки, — хотя ее сердце рычало, на поверхности она оставалась спокойной. Фэн Фэнь Дай почувствовала, что ее терпение достигло совершенно нового уровня.

Когда этот фарс, наконец, закончился, оба трупа были подобраны слугами, а земля быстро очищена. Основательница немного подумала, потом произнесла:

— В этом дворе погибли два человека, так что он не очень везуч. Как насчет того, чтобы Чэнь Юй переехала в Радующий Сердце (1) двор? Сейчас конец года, и он только что был убран. Тебе просто нужно будет переместить свои вещи.

Чэнь Юй быстро поклонилась и поблагодарила основательницу.

Фэн Цзинь Юань взглянул на нее, но сказал:

— После того как переедешь, убедись, что ты должным образом успокоила свой разум. Нет необходимости выходить перед Новым годом. Я слышал, что ты копируешь сутры? Ох, сотни раз недостаточно. Давай добавим еще столько же! — закончив говорить, он щелкнул рукавом, а затем ушел.

С уходом Фэн Цзинь Юаня остальные не стали оставаться в этом злополучном дворе и тоже оставили его.

Только тогда Чэнь Юй удалось успокоить сердце, которое все это время было на грани. Копирование сутр уже не казалось таким уж наказанием для нее.

Синь'эр поднялась с заснеженной земли и опустилась на колени перед Чэнь Юй:

— Я умоляю старшую юную госпожу взять эту слугу. Эта слуга хочет остаться со старшей молодой госпожой и посвятить себя заботе о вас. Я определенно не предам вас.

Чэнь Юй помогла Синь'эр подняться и сразу ощутила, что эта девушка была ей еще ближе, чем собственная мать. Если бы не Синь'эр, ей бы пришел конец стараниями И Линь.

— Если ты сможешь работать, не предавая меня, я определенно не буду плохо с тобой обращаться.

Глаза Синь'эр загорелись, и она быстро сказала:

— Синь'эр может сделать это! Спасибо старшей молодой госпоже за вашу благосклонность и за заботу обо мне! — произнеся это, она повернулась и сказала оставшимся во дворе слугам: — Давайте все усердно работать, следуя за старшей молодой госпожой. Юная госпожа определенно не будет плохо с нами обращаться. Пойдем, поможем юной госпоже перенести вещи!

С этой стороны все пришли в движение. С другой стороны, люди никак не могли продолжить. Основательница велела всем разойтись, но Фэн Цзинь Юань остался рядом.

Мужчина знал, что основательница хотела спросить, и взял на себя инициативу начать разговор:

— Сын зашел сегодня во дворец, чтобы поприветствовать императора. После этого меня позвали навестить императрицу. Слова ее величества, казалось, показывали беспокойство за Чэнь Юй, она даже сказала, что ранее неправильно поняла ее, что хочет извиниться перед ней. Хотя сын чувствует, что здесь есть какая-то хитрость, раз императрица заговорила, нам было бы нехорошо не уважить ее. Поэтому сегодняшний вопрос можно было решить только так. Мы можем начать расследование позже.

Основательница никогда не думала, что произойдет что-то подобное и глубоко вздохнула:

— Ее величество императрица очень редко принимает решения самостоятельно. Скажу что-то очень неуважительное, но она всю жизнь полагалась на императора. Ее слова можно считать словами самого императора, и, вполне возможно, что именно он сказал ей передать своими устами его волю. Что ж... Цзинь Юань, ты хорошо справился. Но вопрос Чэнь Юй мы должны рассмотреть очень тщательно.

Проводив основательницу, Фэн Цзинь Юань посуровел лицом и тихо сказал:

— Скрытый страж, выходи.

Внезапно появилась темная тень:

— Мастер.

— Прямо сейчас, перед смертью И Линь, она ведь попыталась встать и убежать. То, что я видел, не было похоже на то, что она упала сама по себе.

— Мастер совершенно прав, — ответил скрытый страж, а потом добавил, посмотрев на Фэн Цзинь Юаня: — Это вторая молодая госпожа приняла меры.

— A-Хэн?

— Да, — страж кивнул, — ею был брошен маленький камешек.

Фэн Цзинь Юань нахмурился. Он не мог этого понять. Фэн Юй Хэн помогала Чэнь Юй? Если бы И Линь не умерла, то разве это не был бы прекрасный шанс раскрыть все предыдущие дела, к которым Чэнь Юй имела отношение, а также заставить его избавиться от нее? Чэнь Юй неоднократно конфликтовала с ней, даже совершила покушения на ее жизнь и жизнь Цзы Жуя. Зачем А-Хэн помогать Чэнь Юй в этот критический момент?

Фэн Цзинь Юань был не единственным, кто не мог понять. Даже Хуан Цюань озадаченно спрашивала об этом Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, почему вы помогли ей?

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула и не могла не сжать кулаки. Цзы Жуй, чью руку она держала, зашипел:

— Сестренка, будь нежнее.

Только тогда она поняла, что причинила брату боль и быстро похлопала его маленькую ручку:

— Прости, сестра будет более осторожной в будущем.

— Все нормально, — Цзы Жуй смотрел на Фэн Юй Хэн, как маленький взрослый. — Сестренка, может быть, они издевались над тобой, пока Цзы Жуя здесь не было? Особенно старшая сестра, верно?

Фэн Юй Хэн погладила его по голове:

— Это просто мелкий спор между детьми. Просто учись, как следует. Оставь это дело взрослым.

— Ты моя сестра, так когда ты успела стать взрослой? — Фэн Цзы Жуй не был убежден. — Кроме того, я уже не маленький ребенок. Когда я был в академии, наставник часто со мной кое-то обсуждал. Незадолго до моего возвращения он говорил, что семья нашей матери была выдающейся семьей в столице несколько лет назад. Не смотри, что их сослали в Хуаньчжоу. Рано или поздно настанет день, когда император демонстративно вернет девичью семью матери.

Фэн Юй Хэн приложила ладонь ко лбу. Почему императорский наставник Е Жун говорил такие вещи ребенку? Но она хотела услышать его мнение Цзы Жуя, поэтому спросила:

— Что ты об этом думаешь?

— Если император действительно захочет вернуть в строй дедушку по материнской линии, то это покажет две вещи. Во-первых, он прощает семью Яо. Во-вторых, он никогда по-настоящему не винил ее, — ответил Цзы Жуй.

Фэн Юй Хэн чуть не воскликнула "Браво!" и не зааплодировала. Даже Хуан Цюань удивленно сказала:

— Вы двое действительно достойные друг друга брат с сестрой, — одному семь лет, а другой — тринадцать, но они оба очень мудры. Могут ли они по-прежнему хорошо ладить с детьми из других семей?

Цзы Жуй, увидев ее в таком состоянии, знал, что она определенно была очень довольна его ответом, поэтому улыбнулся:

— Мастер сказал, что Цзы Жуй очень умен. Цзы Жуй думал, что независимо от того, насколько я умен, я все равно должен хорошо учиться. В будущем я должен стать сильнее и защищать мать и старшую сестру, — он сказал это, затем повернулся к Хуан Цюань и продолжил: — Цзы Жуй также будет защищать сестру Хуан Цюань... К сожалению, я не знаю, когда сестра Ван Чуань вернется.

Эти несколько слов заставили атмосферу снова помрачнеть.

Две девушки отправили Цзы Жуя обратно в комнату Яо Ши, прежде чем вернуться во двор Фэн Юй Хэн. Войдя в него, Фэн Юй Хэн сказала:

— Только что я не сказала этого, потому что там был Цзы Жуй. Ты спросила, почему я захотела помочь Фэн Чэнь Юй. Я расскажу тебе правду. Я не хотела ей помогать, но чувствовала, что оставить это на семью Фэн, значит слишком легко ее отпустить. Фэн Цзинь Юань всегда будет иметь связи и планы для Чэнь Юй. Даже если И Линь раскрыла бы все, в чем она была замешана, для Фэн Цзинь Юаня этого было бы недостаточно, чтобы что-то с ней сделать. В худшем случае ее отправили бы в монастырь, а затем выпустили через некоторое время. Фэн Чэнь Юй неоднократно пыталась убить меня. На этот раз она работала с семьей Чэнь, чтобы совершить покушение на жизнь Цзы Жуя, они даже похитили Ван Чуань. Как я могу отпустить ее так легко? Не волнуйся, возмездие настигнет ее позднее!

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сочетание иероглифов 赏心 произносится как шансинь и означает:

— радовать сердце; вызывать восхищение;

— наслаждаться, восхищаться.

Так что для перевода названия двора было взято производное от "радовать сердце".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 271. Отец, подождите немного, дочь заточит клинок**

На следующий день до полудня Фэн Юй Хэн и Фэн Цзы Жуй как pаз закончили с выражением уважения во внутреннем дворе Изящного Спокойствия, но прежде чем они смогли покинуть двор, семья Фэн получила новости, что молодой мастер Чэнь Цин напился и домогался двух женщин. После задержания губернатор запер его.

Эта новость очень быстро распространилась по поместью Фэн. Когда Чэнь Юй услышала об этом, она была чрезвычайно шокирована. Она ясно посоветовала Чэнь Цину не выходить на улицу и даже не покидать комнату, так почему же он вышел выпить?

Фэн Цзинь Юань тоже был в ярости. Он очень хорошо знал Чэнь Цина. Он поверил бы словам о том, что любой другой мог домогаться женщин, но определенно не верил в то, что Чэнь Цин в состоянии сделать такое. Он тут же послал слугу к губернатору, чтобы узнать подробности, и тот вернулся, чтобы доложить:

— Молодой мастер много дней упорно учился и вдруг сказал, что хочет съесть утку, поэтому взял своего личного слугу и вышел из поместья. Затем он выпил немного вина, и все закончилось тем, что…

— То есть, он действительно преследовал этих женщин?

— Отвечаю мастеру: это правда.

Нос Фэн Цзинь Юаня чуть не искривился от гнева. Приближался Новый год, и сразу же после этого должны были начаться весенние имперские экзамены. Не могло ли случиться с Чэнь Цином что-то подобное в такое время, чтобы повлиять на его имперский экзамен? Интуиция подсказывала ему, что в этот вопрос определенно кто-то вмешался, но он не мог понять кто.

— Ты упомянул об отношениях Чэнь Цина с семьей Фэн в разговоре с губернатором? — спросил он слугу, который принес новость. Хотя этого губернатора только что назначили, с ним все равно будет легко справиться. Он все еще был премьер-министром двора, а это был просто молодой человек, который напивался и доставлял неприятности. Пока он говорит, губернатор должен поддержать его репутацию.

Этот слуга кивнул, но сказал ему:

— Недавно назначенный губернатор, лорд Тун, сказал, что даже если преступление совершит принц, с ним будут обращаться как с простолюдином, кроме того, это всего лишь племянник чиновника. Он также сказал, что, хотя мастер и является премьер-министром, если бы этот вопрос стал известен императору, возможно, даже мы не смогли бы добиться каких-либо преимуществ.

Фэн Цзинь Юань онемел. Это явно был просто спор ради спора. Он махнул рукой и отпустил слугу, решив немного подумать.

Но он не успел толком обдумать это, как на следующий день услышал, что племянник семьи Чэнь, который отвечал за три государственных предприятия, случайно упал с лошади по дороге домой и умер.

На третий день сотрудник Министерства юстиции оскорбил своего начальника и был отстранен от должности. B подавленном состоянии он сильно напился и поджег собственную резиденцию. К счастью, всем удалось спастись, но большая усадьба сгорела дотла в этом крупном пожаре. Как будто этого было недостаточно! Пожар распространился на соседний двор, чьим владельцем оказался чиновник четвертого ранга — отнюдь не дружелюбный человек, который сразу же подал рапорт. Так что этого отстраненного от должности чиновника задержал губернатор и бросил его в тюрьму. Девятая наложница этого чиновника была дочерью старшего мастера семьи Чэнь от наложницы. Она также являлась одной из младших сестер Чэнь Цина.

На четвертый день чиновника из Правового министерства обвинили в коррупции. Его тоже схватили и бросили в тюрьму. Его седьмая наложница была дочерью второго мастера семьи Чэнь от наложницы.

От стандартного чиновника пятого ранга до стандартного помощника директора третьего ранга, Фэн Цзинь Юань вдруг понял, что это, скорее всего, результат возвращения в столицу девятого принца, который до этого находился в военном лагере. Только он был способен действовать так быстро, потому что всех, о ком позаботились, застигли врасплох.

Стандартный помощник директора третьего ранга был высшим должностным лицом, с которым семья Чэнь могла добиться связей, кроме него самого. Фэн Цзинь Юань почувствовал, что он вдруг что-то понял.

Мысли Чэнь Юй совпадали с размышлениями Фэн Цзинь Юаня. За последние несколько дней новости приходили одна за другой. Было уже слишком поздно проливать слезы. Разве это не полностью нарушило функционирование семьи Чэнь? Они вели бизнес в столице в течение многих лет и с большим трудом смогли заставить Чэнь Цина продолжить карьеру чиновника, но теперь его таинственно погубили, заставив напиться. Чиновники, к которым семья Чэнь послала дочерей, тоже были разорены один за другим. Она вдруг вспомнила сказанное Фэн Юй Хэн: "…Начиная с завтрашнего дня, я буду отправлять по одному из ваших людей в камеру для осужденных преступников! Я не успокоюсь, пока Ван Чуань не вернется".

Это была месть!

На четвертую ночь кто-то внезапно постучал в главные ворота павильона Единого Благоденствия. Тот, кто следил за ними, сонно пошел открывать, но обнаружил, что за ними не было ни одного человека. Вместо этого, посмотрев вниз, он обнаружил там большой мешок.

Стражник быстро помахал, чтобы кто-то открыл мешковину, и увидел там Ван Чуань, которую неаккуратно запихали внутрь со связанными руками и ногами, с кляпом во рту. Слуги быстро сообщили Фэн Юй Хэн, а затем помогли поддержать Ван Чуань.

Ван Чуань оказалась тяжело ранена, все ее тело было в крови. Ее покрывали раны как от мечей, так и от кнутов. Лицо тоже сильно исполосовали. Хуан Цюань до боли огорчило увиденное, она не переставая плакала. Даже Фэн Юй Хэн всем телом дрожала от гнева.

К счастью, Ван Чуань все еще была в сознании. Видя, что ее, наконец, вернули обратно, она облегченно вздохнула и сказала:

— Молодая госпожа, эта слуга в порядке. Возможность вернуться живой — необычайная удача. Юная госпожа, должно быть, изрядно беспокоилась об этой слуге.

Фэн Юй Хэн положила руку ей на запястье и проверила пульс, говоря:

— Беспокойство, которое я пережила, ничто по сравнению с твоими травмами. Ты обменяла свою жизнь на безопасность Цзы Жуя. Я должна поблагодарить тебя.

— Молодая госпожа совершенно не должна говорить такие вещи, — глаза Ван Чуань покраснели на этих словах, — жизненная миссия этой слуги — защищать юную госпожу. Это задание дала мне молодая госпожа, я должна была сделать все возможное, чтобы выполнить его. Aх, да, молодой мастер в порядке?

— Ты очень хорошо защищала его и Цин Юй, — Фэн Юй Хэн отпустила ее запястье и тайком с облегчением вздохнула. К счастью, травмы Ван Чуань были только внешними, внутренних повреждений не имелось. — Не беспокойся. У тебя есть я, так что внешние раны заживут очень быстро.

Конечно, Ван Чуань доверяла медицинским способностям Фэн Юй Хэн. Несколько раз поблагодарив ее, она неловко сказала, когда ее сознание начала затуманиваться:

— Эта служанка не смыкала глаз последние несколько дней. Могу ли я пойти спать... — она даже не смогла закончить предложение, просто закрыла глаза и заснула.

Хуан Цюань почувствовала себя еще хуже. Враг сделал так много, чтобы заставить Ван Чуань стать такой. Настанет день, когда ей придется лично выразить свой гнев, убив людей из семьи Чэнь.

Фэн Юй Хэн встала и лично накрыла Ван Чуань одеялами. Затем позвала служанку, чтобы она пришла и наблюдала за Ван Чуань всю ночь. Только тогда она вышла из комнаты с Хуан Цюань.

— Иди в правительственный офис и лично встреться с губернатором, — пока она говорила это, в ее глаза плясало адское пламя, а кулаки были плотно сжаты. Слова практически выдавливались сквозь зубы, каждый звук был безжалостным; она произносила их, как резала: — Скажи губернатору, чтобы яростно избил людей, которые были захвачены. Пусть бьет их до тех пор, пока родители не узнают их!

Хуан Цюань энергично кивнула, развернулась и выскочила из комнаты с помощью цингуна.

Фэн Юй Хэн подняла голову и посмотрела в небо. Семья Чэнь, вы пытались убить и меня, и моего младшего брата, и вы ранили мою служанку. Я, Фэн Юй Хэн, отказываюсь жить под одним небом с вами! Пока я не превращу вашу семью в руины, пока все члены вашей семьи не умрут, клянусь, что не буду отдыхать!

Следующий день был кануном Нового года, но Фэн Цзинь Юань лично в этот день отправился в гости.

В то время Фэн Юй Хэн сидела во дворе за каменным столом, пила чай и ела паровые булочки. На улице было очень холодно, а говяжий и яичный отвары источали горячий пар. Ей больше всего нравилось это чувство.

Видя пришедшего Фэн Цзинь Юаня, она не встала, чтобы поприветствовать его. Вместо этого она сосредоточилась только на еде и даже не смотрела на него.

Фэн Цзинь Юань слегка вздохнул пару раз, чтобы обозначить свое присутствие, но обнаружил, что его дочь все еще игнорировала его. Не в силах вынести этого он просто сделал несколько шагов вперед и окликнул ее:

— А-Хэн.

Только тогда Фэн Юй Хэн дала ему понять, что знает, что он здесь, угукнув, но все равно не перестала есть.

Фэн Цзинь Юань был смущен. Угу? Что она имела в виду под этим "угу"? Она определенно сказала это, но что она имела в виду?

— Фэн Юй Хэн, я твой отец, — рассердился он. — Как ты можешь быть такой необразованной?

Она тоже вышла из себя:

— Меня отправили в горы на северо-западе, прежде чем мне исполнилось десять, позволив моей жизни идти своим чередом. Какого образования ожидает от меня отец? У кого я должна была этому учиться? Кроме того, это место — поместье окружной принцессы. Хотя вы стандартный чиновник первого ранга, а я всего лишь окружная принцесса второго, я никогда не слышала о чиновнике первого ранга, никого не уведомляющем при входе в чужой дом! — она сказала это, а затем спросила Хуан Цюань: — Кто отвечает за наблюдение за входом во двор Ивы? Дать им двадцать ударов палками и выгнать из поместья!

Хуан Цюань кивнула:

— Слушаюсь, эта слуга передаст приказ.

Фэн Цзинь Юань сердито топнул ногой, а затем указал на Фэн Юй Хэн:

— Посмотри на себя. Что это за внешний вид? А? Я по-прежнему твой отец. Нужно ли мне уведомлять кого-либо, посещая двор дочери?

— Отношения между императором и принцами — это отношения отца с сыновьями. Идите, спросите императора, проходит ли он через парадный или черный вход при посещении дворца принца? И ждет ли после этого во внешнем дворе или идет прямо во внутренний двор своего сына?

— Какая наглость! — громко крикнул Фэн Цзинь Юань. — Ты говоришь, что вздумается, ты действительно ведешь себя неразумно!

Фэн Юй Хэн даже не потрудилась обратить внимание на то, что он сказал. Отложив ложку, она сказала:

— Давайте поговорим о вас, отец, я действительно никогда не слышала, чтобы обычный отец мог оставаться таким спокойным после того, как кто-то попытался убить его дочь и сына от первой жены. Вы уже несколько дней, как вернулись, так почему же даже не спросили Цзы Жуя, боялся ли он стать мишенью? Почему вы даже не спросили его, как он учится в академии? Цзы Жуй сказал, что наставник Е обещал ему, что он сможет участвовать в провинциальном экзамене, когда ему исполнится восемь. Отец знал о чем-то таком значительном? Кроме того, мы подали рапорт по этому вопросу, но вы обратились в правительство, чтобы посмотреть, как продвигается расследование? Вы ничего не сделали, правда? И после всего этого вы называете себя отцом?

Фэн Цзинь Юань потерял дар речи. Когда он обдумал это, ему показалось, что он действительно был неправ. Мало того, что неправ, все было так, как сказала Фэн Юй Хэн. Он даже не достоин называться отцом.

Какое-то время он был смущен настолько, что не знал, как завести разговор.

Но Фэн Юй Хэн не обращала на него никакого внимания, снова начав есть. Фэн Цзинь Юань хотел сказать: "Ты что, реинкарнация голодного призрака что ли? Почему ты не можешь отложить еду, чтобы поговорить?" Всякий раз, когда он беседовал с этой дочерью, он чувствовал угнетение и панику. Как могла такая нежная и спокойная личность, как Яо Ши, родить такую дочь?

— Сегодня канун Нового года, — после длительной паузы ему удалось сказать именно это.

— Я знаю, — Фэн Юй Хэн все еще не поднимала головы. С тех пор как она увидела Ван Чуань вчера вечером, ее сердце переполнял гнев. Все было так, как она сказала. Как отец, Фэн Цзинь Юань уже вел себя до такой степени предвзято, что все еще собирался защищать Чэнь Юй, даже после того, как его дочь и сын стали мишенями для убийства. Если в двух словах, то какой смысл в существовании такого отца? Временами она действительно хотела быть столь же несдержанной, как Сюань Тянь Мин, и просто сжечь поместье Фэн дотла. К сожалению, она не Сюань Тянь Мин. Да и такую громадную семью сжечь не так-то просто.

— А-Хэн, чего именно ты хочешь? — У Фэн Цзинь Юаня не было идей, он мог только смягчить свое отношение. — Чэнь Цин заперт в тюрьме в течение многих дней. Отец не хочет говорить за двух других. Даже если они умрут в заключении, это их проблема, но Чэнь Цин следовал за отцом с самого детства. Он действительно…

— Отец, — она приподняла бровь, — во дворце есть правило, гласящее, что члены императорского гарема не могут вмешиваться в дела правительства. А-Хэн просто девушка. Вы надеетесь, что я пойду в правительственный офис, чтобы говорить за Чэнь Цина? Или надеетесь, что я подниму клинок и вырву его оттуда? Если это первое, то у меня нет такой возможности. Если последнее, то дочь научилась многим навыкам за эти годы. Отец, подождите немного, дочь заточит клинок. Я пойду, вырежу губернатора и определенно вырву оттуда Чэнь Цина, — закончив говорить, она встала и вернулась в свою комнату, оставив Фэн Цзинь Юаня ошарашенно стоять на месте!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 272. Отец, давайте не будем позорить друг друга в Новый год**

— A-Хэн! — Фэн Цзинь Юань подошел к захлопнувшейся двери. — Выходи. Отец еще не закончил говорить.

— Я точу свой клинок, — он услышал в ответ от скрывшейся внутри. — Просто скажите, что нужно. Я вас слышу.

— Ты... — он хотел сказать, что ей не хватает образования, но вспомнил сказанное этой девушкой ранее и проглотил так и непроизнесенные слова обратно. Казалось, что нет совершенно никакой надежды на то, что Фэн Юй Хэн поможет освободить Чэнь Цина. В глубине души он знал, что эта последовательность событий определенно имеет к ней какое-то отношение, потому что девятый принц только что вернулся из военного лагеря — за день до того, как тот мужчина упал с лошади. Фэн Цзинь Юань чувствовал неясность текущей ситуации. Злиться на Фэн Юй Хэн сейчас неразумно. Хотя император, на первый взгляд, отказался от девятого принца, но если просто поглядеть на его отношение к императорской наложнице Юнь, станет ясно, что потерять благосклонность для него было просто невозможно. Он немного подумал обо всем этом, и решил отступить, перевести разговор в другое русло: — На самом деле, главная причина, по которой отец пришел сюда сегодня — это Цзы Жуй. А еще... твоя бабушка хотела, чтобы твоя мама пришла и отпраздновала Новый год с нами вместе.

— Отец и мать уже развелись. Кроме того, сам развод был поддержан указом императора. Женщина, возвращающаяся в семью, с которой она развелась, чтобы отпраздновать Новый год, — в Да Шунь не существует подобного. Если отец настаивает на приглашении, то сначала зайдите во дворец, чтобы получить императорский указ.

— Фэн Юй Хэн! Это уже слишком! — Фэн Цзинь Юань пришел в ярость.

— Это вы не должны требовать невозможного! — шум в комнате становился все громче и громче. — Давайте не будем позорить друг друга в Новый год. Отец, пожалуйста, возвращайтесь к себе! Я зайду позже, чтобы поужинать. Если отец продолжит стучать в двери дочери, эта дочь отправится позже к бабушке, чтобы обсудить вопрос о документах на поместье Фэн.

Фэн Цзинь Юань немедленно замолчал.

Обсудить документы поместья Фэн? Если основательница узнает, что он использовал их в качестве залога, чтобы получить деньги для третьего принца, разве его не принесут в жертву предкам?

Лучше забыть об этом.

Мужчина развернулся и решил покинуть павильон Единого Благоденствия как можно скорее. Будь у него такая возможность, он никогда не хотел больше приходить в это место! В поместье Фэн эта дочь еще может хоть чуть-чуть поддержать его репутацию, но как только она возвращается на свою территорию, то становится похожа на тирана, захватившего участок земли. Не порубила его на части — и то хорошо.

Он не мог не оплакивать то, что, похоже, пересек все границы, настолько оскорбив эту дочь.

Он не смог спасти Чэнь Цина, а вообще ему хотелось спросить Фэн Юй Хэн, почему она помогла Чэнь Юй, но из-за ее отношения, он, естественно, так и не мог этого сделать. Теперь он мог только надеяться, что губернатор будет добр и обнаружит, что Чэнь Цин всего лишь стал мишенью для кого-то или, возможно...

— Cкрытый страж!

— Мастер, — после этого окрика внезапно появилась темная тень.

— Иди и узнай все о прошлом женщины, которую преследовал Чэнь Цин, — не исключено, что этот вопрос можно было продумать.

Кто знал, что скрытый охранник скажет:

— Мастер, расследование уже проведено. У этой женщины не было родителей, бабушек и дедушек. У нее был трехлетний ребенок, но умер два года назад. Она просто жила на деньги, заработанные мытьем посуды в ресторане. На следующий день после инцидента... она покончила жизнь самоубийством, приняв яд.

— Она умерла? Фэн Юй Хэн, о-ох, Фэн Юй Хэн, какое же у тебя жестокое сердце! — Фэн Цзинь Юань затопал ногами, он думал, что ее совершенно не заботило то, что пришлось лишить жизни человека ради того, чтобы навредить Чэнь Цину. Но он не знал, что так называемое "самоубийство" при помощи яда — не что иное, как обычное состояние анабиоза. Эта женщина сейчас готовилась встретить Новый год в загородной резиденции с теми самыми детьми.

Спровадив Фэн Цзинь Юаня, Фэн Юй Хэн взяла с собой Хуан Цюань и отправилась в резиденцию. Она везла детям только что сшитую зимнюю одежду и большое количество мяса и сладкого. Кроме того, она дала каждому ребенку по красному конверту, как и Фу Сан с Тянь Дун и той женщине, которая помогла убрать Чэнь Цина.

Поскольку в резиденции проживало большое количество людей, за несколько дней до этого она прислала несколько слуг, из тех, что заботились об уборке и о приготовлении пищи. Даже того, кто знал, как обрабатывать урожай, чтобы помочь со двором. Что касается той женщины, то она добровольно присоединилась к ним, присматривая с Фу Сан и Тянь Дун за детьми.

Самое главное: Фэн Юй Хэн дала детям учителя. Тот уже начал преподавать им некоторое время назад. Поучив их некоторое время, он начал готовиться к празднованию Нового года. После пятнадцатого числа первого месяца они снова начнут занятия.

Эти дети были сиротами, а некоторые никогда в жизни не встречали такого теплого Нового года. В их глазах Фэн Юй Хэн словно божество из сказки, такая невероятно красивая и добрая. Некоторые дети не понимали, почему в прошлый раз это был старший брат, а в этот — старшая сестра. Но, услышав сказанное Тянь Дун, что они — один и тот же человек, просто решили называть ее божественной старшей сестрой, как называл ее и Сюань Тянь Юй.

Фэн Юй Хэн полдня играла с детьми, прежде чем вернуться в павильон Единого Благоденствия. А оказавшись дома, увидела, что в поместье в спешке возвращается Цин Юй. Позади нее шли двое слуг, несущих целую груду бухгалтерских журналов.

От одного их вида у нее заболела голова. Не говоря ни слова, она умчалась в свой двор. Но Цин Юй проявила всю свою жесткость, отказываясь сдаваться, и погналась за ней. Следуя за Фэн Юй Хэн, она сказала:

— Молодая госпожа не любит видеть эти бухгалтерские журналы, но независимо от всего остального, эта слуга подготовила для вас сводку о доходах. После будут подсчитаны банкноты.

— Вы привезли все банкноты? — глаза Фэн Юй Хэн наконец-то загорелись.

— Сейчас конец года, — кивнула Цин Юй. — Конечно, все магазины должны сообщать о своих доходах своим боссам. Зал Сотни Трав, Павильон Феникса и Чудесная Сокровищница уже перевели свою прибыль со второй половины года. Эта слуга уже определила, что десять процентов будут сохранены для оплаты расходов, а еще пять — для передачи служащим красных конвертов. Юная госпожа, не вините меня.

— Я не виню тебя. Это нужно было сделать. К счастью, у меня есть ты, чтобы позаботиться об этих вещах. Я не смогу понять этого даже после целого дня разбирательств, — с этими словами она вернулась с Цин Юй в свой собственный двор. Войдя к себе, она взяла сводный отчет о доходах и быстро просмотрела его. И не могла не удивиться: — Так много? — общий доход с трех магазинов, вместе взятых, составил тридцать пять тысяч таэлей. Это было эквивалентно многолетней зарплате Фэн Цзинь Юаня.

— Престиж Зала Сотни Трав становится все выше и выше, как и его известность, — сказала ей Цин Юй. — Особенно впечатляют доходы от продажи медицинских пилюль и медицинских таблеток. Что касается Павильона Феникса, наша нефритовая шахта будет продолжать посылать нам хороший нефрит. Эта слуга привела пару хороших мастеров. Они очень восприимчивы к желаниям дам и молодых госпож. Что касается Чудесной Сокровищницы, то ее товары изначально и не предназначались для продажи в течение трех лет. Хотя за последние полгода не было большой прибыли, но мы и не спешим.

Фэн Юй Хэн была очень довольна доходами от трех предприятий. Хотя этой суммы денег было далеко не достаточно, но, к счастью, из таких мелочей складывается что-то большее, да и она не спешила.

Уехав в резиденцию, она пропустила момент встречи с основательницей, чтобы отдать той дань уважения, но ее это не слишком заботило. В последнее время старуха начала отдаляться от нее, так что не исключено, что то, что она не пришла, было к лучшему.

Размышляя об этом, она взяла две банкноты из той кучи, что принесла Цин Юй. Одна была достоинством в двести таэлей, а другая — в сотню. Положив их в красные конверты, она передала их Хуан Цюань:

— Отнеси их во двор Исполнения Желаний. Один отдашь Цзинь Чжэнь, а второй — Мань Си. Ты знаешь, какой кому ты должна отдать?

Хуан Цюань никогда не была так осторожна со своими мыслями, как Ван Чуань или Цин Юй. Девушка думала о Мань Си только как о служанке, поэтому, по ее мнению, та должна была получить меньшую сумму:

— Сто таэлей будут отданы Мань Си, а двести — Цзинь Чжэнь, — сказав это, она улыбнулась и продолжила: — Молодая госпожа действительно щедра.

— Неправильно, — рассмеялась Фэн Юй Хэн. — Сто будет отдано Цзинь Чжэнь, а двести — Мань Си.

— Что? — Хуан Цюань широко раскрытыми глазами уставилась на нее. — Почему? Цзинь Чжэнь ведь наложница-мать!

— Не тот, у кого более высокое положение, получает больше, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — Важно видеть, кто сделал больше, но получил меньше.

Цин Юй немного задумалась, а затем сказала:

— Я слышала, что Мань Си была первой, кто последовала за молодой госпожой, потому что молодая госпожа вылечила и ее саму, и ее мать. Что касается Цзинь Чжэнь, то она просто ухватилась за руку помощи, предоставленную юной госпожой. С точки зрения ценности эти двое отличаются друг от друга. Кроме того, Цзинь Чжэнь уже стала наложницей-матерью. Она пользуется расположением Фэн Цзинь Юаня. Премьер-министр Фэн для нее — та основа, на которой она обоснуется.

Фэн Юй Хэн с похвалой посмотрела на Цин Юй, а затем сказала Хуан Цюань:

— Цин Юй права. Идите. И возвращайтесь, вам ведь все равно придется забрать свои красные конверты.

— Мы тоже получим по одному? — Хуан Цюань никогда не была в состоянии переварить так много информации сразу. Услышав, что она получит красный конверт, девушка тут же обрадовалась: — Молодая госпожа дала Мань Си так много, может быть, вы дадите нам еще больше?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подтолкнула ее:

— Идите быстрее. В любом случае обиженными не останетесь.

Хуан Цюань с улыбкой ушла. Цин Юй встала и глубоко поклонилась Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, эта слуга не хочет красный конверт. Эта слуга так долго была с юной госпожой, вы уже предоставили мне так много. Я не смею просить что-либо еще.

Фэн Юй Хэн знала, что Цин Юй была очень понимающей, и знала, что такой огромный бизнес действительно сильно давил на эту девушку, но, к счастью, у нее имелся настоящий талант к ведению дел. Чем мощнее на нее наседали, тем большего она достигала. Она каждый день была невероятно занята, но это приносило ей удовольствие. Кроме того, бонусом к ее ежемесячному жалованию, которое она предоставляла Цин Юй за работу за пределами поместья, стал небольшой процент от прибыли каждого магазина. Хотя это не могло сравниться с десятью процентами, для служанки это была достаточно большая сумма.

— Я понимаю твои чувства, — сказала Фэн Юй Хэн, — но сумма, которую я обычно даю тебе, это твой заработок, и я совершенно счастлива, что могу отдать его тебе. Сейчас канун Нового года. То, что я даю — это красный конверт. Не только ты, но и каждый человек в поместье получит по одному. Поэтому нет необходимости слишком беспокоиться. С этого дня бизнес будет только расти. В Сяо Чжоу уже открыт Зал Сотни Трав, и еще несколько будут последовательно открываться и в других провинциях. В конце концов, мне нужно, чтобы ты чаще выходила на улицу. Я до сих пор не поблагодарила тебя за тяжелую работу, так почему ты не можешь принять мой красный конверт?

Цин Юй покраснела из-за ее слов, но была очень счастлива. В ней действительно текла кровь бизнесмена. Она прекрасно разбиралась в ведении бизнеса, и когда услышала упоминание Фэн Юй Хэн о том, что дело будет продолжать развиваться, ее сердце начало биться быстрее:

— Спасибо, юная госпожа. Так как госпожа сказала это, то эта слуга примет его.

— Молодец, — Фэн Юй Хэн кивнула, затем встала и достала деревянную коробку из шкафа. — Красные конверты для вас уже подготовлены, — открыв ящичек, она достала из него несколько красных подписанных конвертов. Из них девушка выбрала конверт Цин Юй и передала его ей, сказав: — Здесь пятьсот таэлей. Я могу спокойно заботиться о делах поместья, благодаря тому, что ты занимаешься делами снаружи. Цин Юй, спасибо тебе.

Услышав слова благодарности Фэн Юй Хэн, Цин Юй начала рыдать. Со смерти ее родителей, с тех самых пор, как она лишилась семьи, не было человека, который относился бы к ней так хорошо. Хотя Фэн Юй Хэн вела себя очень жестоко с людьми семьи Фэн, она защищала тех, с кем действительно ладила. Это включало и слуг павильона Единого Благоденствия. Она осмелилась сказать, что работать в павильоне Единого Благоденствия лучше, чем работать на любого другого мастера.

— Быстро перестань плакать. Мы встречаем Новый год, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и поддразнила ее: — Иди в казну и подготовь немного денег. Пусть их передадут слугам в красных конвертах. Слуги первого ранга получат по пятьдесят таэлей, второго — по двадцать, всем остальным отдать по десять лян. Также поблагодари их за работу, которую они проделали в павильоне Единого Благоденствия.

Цин Юй кивнула. Улыбаясь сквозь слезы, она убежала.

Хуан Цюань быстро справилась с поручением и вернулась из поместья Фэн, прежде чем Цин Юй смогла закончить раздачу красных конвертов. Фэн Юй Хэн увидела, что цвет ее лица не слишком хорош, поэтому спросила ее что случилось.

Хуан Цюань подошла и прошептала ей на ухо несколько слов. Вскоре Фэн Юй Хэн нахмурилась, потемнела лицом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 273. Иногда становится грустно**

— Мань Cи сказала, что из-за того, что она не могла использовать самую красивую миску для рисового отвара утром, недовольная Цзинь Чжэнь наказала ее стоянием на коленях. Именно тогда, когда эта слуга пришла доставить красные конверты, Цзинь Чжэнь начала чувствовать себя виноватой и позволила Мань Си встать. Я увидела, что Мань Си слишком долго простояла на коленях и упала, вставая. Oна даже не смогла выпрямить ноги.

Глаза Фэн Юй Хэн сверкнули. Теперь, когда Цзинь Чжэнь получила благосклонность Фэн Цзинь Юаня, она все больше и больше уверялась в своем положении в поместье Фэн. Она даже начала обдумывать свою сторону.

Что ж, это и должно быть так. Она и Фэн Цзинь Юань — враги, а Цзинь Чжэнь — наложница Фэн Цзинь Юаня. Она, естественно, должна полагаться на него, чтобы выжить. Падение Фэн Цзинь Юаня не было ей выгодно.

— Пусть ее, — она махнула рукой, — у каждого свой выбор. Она не ошибается. Конкуренция в такой большой семье неизбежна. Если у нее есть возможность, пусть соревнуется. Фэн Цзинь Юань — мужчина в самом расцвете сил. B будущем таких наложниц точно больше не будет. Да и позиция главной жены семьи тоже не должна пустовать. Пока она не тянет лапы в нашу сторону, нам не нужно беспокоиться о ней.

Хуан Цюань кивнула и сказала:

— Только что, проходя мимо двора госпожи, я увидела наложницу-мать Ань и третью молодую госпожу, которые пришли с большим количеством вещей. Третья молодая госпожа с удовольствием играет с нашим молодым мастером.

Только тогда Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— По возрасту их можно отнести к одному поколению, они все еще могут играть вместе. Я не собираюсь присоединяться к ним. Подежурь снаружи. Я пойду, взгляну на Ван Чуань.

Вскоре после того, как она вошла в комнату, Ван Чуань проснулась; боль по всему телу, казалось, была даже хуже, чем раньше. Именно такими и были люди. В состоянии кризиса все не настолько сильно ощущается, но как только ситуация разрешалась, истощение и боль выходили на первый план, их нельзя было остановить.

Фэн Юй Хэн все еще довольно осторожно обращалась с ее внешними повреждениями. Хотя Ван Чуань сказала ей, что как мастера боевых искусств ее не слишком заботит пара-тройка шрамов от меча, но она все же была девушкой. Фэн Юй Хэн хотела позволить ей быть немного красивее.

К счастью, в ее аптеке было множество хороших лекарств. Те, что военные давали солдатам, были, естественно, лучшими, и она иногда тайком вывозила их. За эти годы ей удалось скопить довольно приличный запас. Она достала их и положила в свою комнату-хранилище. Ван Чуань с помощью служанки умыла лицо, а затем начала переговариваться с Фэн Юй Хэн.

Они освободились только ближе к вечеру. Хуан Цюань тревожило ожидание. Наконец, она увидела их и сказала:

— Поместье Фэн несколько раз посылало людей пригласить молодую госпожу и молодого мастера поужинать и отметить Новый год.

Фэн Юй Хэн кивнула и посоветовала Ван Чуань:

— Оставайся здесь и сопровождай мать. В конце концов, я смогу вернуться из поместья Фэн только после полуночи. Не позволяй ей чувствовать себя одинокой.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь и идите, — быстро сказала Ван Чуань. — Эта слуга будет здесь.

— Хорошо. Я переоденусь и немедленно уйду.

Она сказала, что уйдет немедленно, но павильон Единого Благоденствия располагался довольно далеко. Когда она привела Цзы Жуя во двор Пионов, где проходил праздник, все уже сидели и ждали их.

Фэн Юй Хэн вывела Цзы Жуя вперед, чтобы отдать дань уважения основательнице и Фэн Цзинь Юаню. Основательница нарочито двусмысленным тоном произнесла:

— Окружная принцесса действительно благородна, раз требуешь, чтобы люди постоянно приглашали и торопили тебя. Взгляни, еда на столе уже остыла.

Фэн Юй Хэн посмотрела. Блюда явно еще дымились, а слуги все еще доносили часть. Не вся еда была еще выставлена, так как же получилось, что они только ее и ждали?

— А-Хэн не в состоянии ответственно относиться к бабушкиной любви и заботе.

Переполненная гневом основательница фыркнула и сказала:

— Сегодня канун Нового года, но ты даже не побеспокоилась о том, чтобы отдать дань уважения старшим. Как наша семья Фэн умудрилась вырастить такую дочь, как ты?

На большом праздновании Нового года основательница выдала целый ряд оскорблений, особенно последнее. Прежде чем Фэн Юй Хэн смогла контратаковать, заговорил Фэн Цзинь Юань:

— Мама, прошло много лет с тех пор, как А-Хэн праздновала Новый год дома. Это неизбежно, что ей будет немного не хватать понимания правил, поэтому просто будьте немного терпимее.

Основательница не понимала, почему Фэн Цзинь Юань вступился за Фэн Юй Хэн. Как она могла знать, что он учился на своих ошибках? Он сам сказал, что этой девушке не хватает образования, она же в ответ подняла тот вопрос, что ее выслали из поместья на многие годы, чтобы совершенно лишить его возможности как-либо ее критиковать. Причина, по которой он попытался смягчить ситуацию, — гарантия того, чтобы все могли с радостью отпраздновать Новый год.

Но Фэн Юй Хэн все же не осталась равнодушной к этим словам. Столкнувшись с оскорблениями основательницы, она сказала Фэн Цзинь Юаню:

— А-Хэн запомнила наставление бабушки, но, я надеюсь, что отец поможет в этом, не посещая двор дочери во время церемонии отдачи дани уважения, и не заставит дочь упустить шанс пойти, отдать дань уважения бабушке.

Фэн Цзинь Юань чуть не задохнулся, и Цзинь Чжэнь быстро подошла похлопать его по спине.

Разве основательница могла знать, что Фэн Цзинь Юань уходил утром? Так что она сидела и смотрела на него в замешательстве, на что он неловко сказал:

— Я только приходил, чтобы напомнить ей о некоторых вещах и потратил часть ее времени. А-Хэн, тебе и Цзы Жую не нужно больше стоять. Быстро садись.

Только тогда брат и сестра смогли сесть.

Как сын и дочь первой жены, они, естественно, сидели с Фэн Цзинь Юанем. Чэнь Юй, видевшая это издалека, испытывала бешеную ревность. Изначально это было ее место. При жизни Чэнь Ши эта пара матери и дочери купалась в лучах славы. К сожалению, настоящее не могло сравниться с тем временем. Если она хотела вернуться, ей нужно избавиться от плети, перекрывающей дорогу, Фэн Юй Хэн.

Новогодний праздник прошел без происшествий и был совершенно безвкусным. Женщины боролись за любовь Фэн Цзинь Юаня, но он не наслаждался такими вещами. Время от времени он разговаривал с Цзы Жуем, и эти короткие беседы заставляли его испытывать все больше и больше добрых чувств к этому сыну.

После трапезы все остались на своих местах. Они будут бодрствовать до самого Нового года и смогут поспать только после полуночи, наевшись до этого пельменями.

Встреча Нового года в эту древнюю эпоху была скучна настолько, насколько это вообще было возможно. Фэн Юй Хэн даже начала скучать по Весеннему фестивалю, который в своей предыдущей жизни она ненавидела. Думая обо всем этом… она взяла и просто заснула.

Основательница, увидев, что Фэн Юй Хэн откинула и прислонила голову к спинке стула, не могла не рассердиться. Изначально она была недовольна возвращением Фэн Юй Хэн. Только после того, как девушка начала вызывать определенные волнения снаружи, она начала менять свое мнение. А медицинские знания Фэн Юй Хэн и хорошие лекарства дали ей надежду на то, что эта внучка сможет поправить ее тело. Это были единственные причины, по которым она смотрела на нее благосклонно. Но теперь, когда девятый принц лишился милостей императора, и эту внучку больше не принимали снаружи так хорошо, казалось, что ветер дул, как и прежде, так что основательница чувствовала, что Фэн Юй Хэн вовсе не была так уж замечательна.

Чэнь Юй все это время молча просидела внизу, только наблюдая за другими. Она на долгое время была заперта в храме, поэтому ее характер стал немного более спокойным, чем раньше; впрочем, это спокойствие дало ее разуму больше времени для анализа плюсов и минусов ситуации.

Теперь, когда Фэн Юй Хэн заснула, выражение лица основательницы быстро изменилось. Ей не нужно было прикладывать слишком много усилий, чтобы догадаться, что основательница определенно раздражена неосмотрительностью Фэн Юй Хэн. Так что она тайком поменяла свое место и села рядом с бабушкой. Протянув руки, она начала массировать ей ноги.

Основательница всегда любила массаж ног. Хотя Чэнь Юй в этом плане была хуже Цзинь Чжэнь, прошло много времени с тех пор, как кто-то заботился о ней.

Чэнь Юй массировала ей ноги и начала разговаривать с ней:

— Внучка все еще помнит, что бабушка очень хорошо рассказывала истории, когда мы были детьми. Вы рассказывали о божественных воинах, небесных полководцах и всевозможных божествах.

То, что она вспомнила о прошлом, действительно заинтересовало основательницу:

— Ваш отец всегда говорил, что мои истории со странностями, о таинственных силах, призраках или божествах, но вы, дети, любили их слушать. Ты приходила каждый день и отказывалась уходить. Ах, теперь вы все выросли и не хотите обращать внимание на эту старуху.

— О чем это говорит бабушка? — быстро сказала Чэнь Юй. — Внучка слишком сильно хочет провести весь день с вами, чтобы услышать эти истории, но из-за здоровья бабушки я не смею слишком беспокоить вас. В тот год, когда бабушка заболела, Чэнь Юй была очень напугана.

Ее слова вернули основательницу на несколько лет в прошлое. В то время только что произошел инцидент с семьей Яо, и она страдала от острой тревоги. Как-то, оступившись, она упала в обморок. К счастью, даос Цзы Ян пришел к ним в гости и спас ей жизнь. Тогда же он вычислил, что Чэнь Юй обладает судьбой Феникса, а Фэн Юй Хэн — звезда катастрофы. Это также помогло ей решить отправить Яо Ши и ее детей на северо-запад.

Судьба сломила поместье Фэн! Основательница подумала о том, что сказал Цзы Ян, и вспомнила о неудачах, которые произошли с тех пор, как Фэн Юй Хэн вернулась в поместье. Женщина не могла не задуматься обо всем этом.

Фэн Юй Хэн, естественно, не знала, о чем думает основательница. Она оцепенело спала, пока Цзы Жуй не толкнул ее своими ручонками и не сказал:

— Сестренка, пора просыпаться. Уже за полночь. Мы можем вернуться после того, как съедим пельмени.

Фэн Юй Хэн довольно быстро очнулась. Когда Цзы Жуй заговорил, она открыла глаза и схватила его ручку:

— Мы не будем есть. Давай вернемся в павильон Единого Благоденствия, чтобы поесть с мамой.

— Хорошо! — радостно подорвался с места Цзы Жуй, а затем спросил Сян Жун: — Как насчет третьей сестры и наложницы-матери Ань, вы пойдете с нами?

Ань Ши посмотрела на Фэн Юй Хэн и, увидев ее кивок, сказала:

— Да, спасибо, молодой мастер.

Сян Жун была очень счастлива, что сможет пойти в павильон Единого Благоденствия. Она первой взяла Цзы Жуя за руку, а затем услышала, как мальчик обернулся и сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Мама все еще ждет нас в поместье окружной принцессы. Так как уже за полночь, Цзы Жуй и старшая сестра не останутся. Надеюсь, в Новом году отец и бабушка будут в добром здравии, — закончив говорить, он вытащил Фэн Юй Хэн и Сян Жун из-за стола и убежал.

У двух девушек даже не было шанса поклониться своим старейшинам, поэтому Ань Ши беспомощно сказала:

— Старейшая госпожа, муж, пожалуйста, не вините их. Молодой мастер еще молод.

Фэн Цзинь Юань кивнул:

— Все в порядке. Можешь идти. Мы с мамой естественно не будем спорить с маленьким ребенком.

Только тогда Ань Ши поспешила уйти за детьми вместе со своей служанкой. Все вместе они вернулись в павильон Единого Благоденствия.

Увидев, что ее сын и дочь вернулись, Яо Ши была очень счастлива. То, что пришли Ань Ши и Сян Жун, сделало ее еще счастливее. Все собрались вместе, чтобы лепить пельмени, пришли и слуги, чтобы присоединиться к оживленному событию. Мало-помалу они заработали довольно значительное количество чаевых.

— Госпожа сказала, что молодая госпожа обязательно вернется, чтобы поесть пельмени, — произнесла Ван Чуань, — поэтому она ранее попросила слуг приготовить начинку и тесто. Они просто ждали, когда вы вернетесь, чтобы слепить их всем вместе.

Фэн Юй Хэн все еще держала в руке пельмень, но услышав эти слова, начала задыхаться.

В прошлой жизни ее мать и младший брат рано скончались. Тогда они с отцом надеялись только друг на друга. Хотя семья Фэн из ее прошлого тоже была довольно большой, а правила соблюдались не так строго, как в древние времена, но на Новый год они были обязательны. Кроме того, все остальные занимались своими жизнями, она же была военным. Чем старше она становилась, тем меньше времени проводила со всей семьей.

Она все еще помнила тот год, когда вынуждена была переселиться. Она просто сопровождала команду, которая столкнулась с хорошо потрепанным отрядом. До конца года она целый месяц была занята и только после полуночи, уже в Новом году, добралась до дома своего отца. Тогда он сказал ей: "Я знал, что ты обязательно вернешься поесть пельмени".

Оказавшись в Да Шунь, она заставила себя избегать мыслей о своей прошлой жизни. Еще сильнее они избегала воспоминаний о своей семье.

Но то, что она их избегала, не значило, что их для нее не существовало. Иногда они приходили к ней в этой нынешней жизни. Например, сейчас внезапно выступившие слезы даже не дали ей шанса отвернуться. Она не успела сдержаться, и они покатились по ее щекам, поразив всех в комнате…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 274. Приятный сюрприз**

Яo Ши считала, что Фэн Юй Хэн вспомнила годы, которые они провели на северо-западе. B то время они не могли беспокоиться о праздновании Нового года, ведь тогда им не удавалось даже поесть теплой пищи. Когда наступал Новый год, то они считали за счастье просто возможность съесть пару булочек. B то время она чувствовала, что определенно должна своим детям, но ничего не могла сделать. Теперь, когда они вернулись, иx жизнь стала лучше. Это был их первый за многие годы праздник в честь Нового года, она могла понять Фэн Юй Хэн.

Поэтому женщина подошла к дочери и обняла ее, а затем тоже заплакала.

Фэн Юй Хэн знала, что Яо Ши неправильно поняла ее, но не хотела объяснять. Eе чувства не мог понять никто. Две эпохи, два разных местоположения, и никакой возможности вернуться в свое время. Ощущение того, что она далеко от родного города, не то, что другие смогут понять.

На некоторое время атмосфера в комнате стала печальной.

К счастью, на место слезоразлива очень быстро прибежала улыбающаяся молодая служанка. Видя, что все в комнате утирают слезы, она не могла не испугаться:

— Госпожа, юная госпожа, почему вы плачете?

Существование Фэн Юй Хэн было довольно особенным для людей в поместье Фэн, ведь они все еще немного боялись ее, хотя никогда не сказали бы этого. Но к слугам павильона Единого Благоденствия она относилась очень хорошо. Пока они не совершали серьезных ошибок, она не наказывала их. Даже если они по неосторожности ломали что-то ценное во время работы, она не карала их слишком уж строго. Все это дополнялось высокой зарплатой, так что всем нравилась вторая молодая госпожа семьи Фэн.

Эта служанка подошла и потянула Юй Хэн за рукав, встряхнула его, сказав:

— Молодая госпожа, прекратите делать пельмени. Быстрее, выйдите во двор! Скорее, скорее! — не отпуская руки Фэн Юй Хэн, она потащила ее к выходу.

Как только Фэн Юй Хэн покинула комнату, все остальные последовали за ней. Никто не мог подумать, что, выйдя, они услышат, как с треском что-то взорвется. Высоко в небе засиял великолепный фейерверк. Невероятно красочное огромное облако заполонило небеса, мгновенно осветив всю усадьбу окружной принцессы.

После этого раздались еще три взрыва, и небо снова засияло. Все растворились в этом море цветов, забыв на мгновение, где находятся.

Фэн Юй Хэн тоже была шокирована. Великолепный фейерверк подарил ей ощущение того, что она вернулась в двадцать первый век, и она не могла не спросить служанку рядом с собой:

— Кто это запускает фейерверки?

Служанка хихикнула, но ничего не ответила, только дернула за рукав и побежала вперед.

Все последовали за ней. Только тогда они заметили, что фейерверки размещались во дворе, прямо под морем цветов. К ним направлялся мужчина в инвалидном кресле, в фиолетовой мантии и с золотой маской на лице. Под светом фейерверков в зазоре на лбу можно было увидеть фиолетовый цветок лотоса, казавшийся невероятно завораживающим.

Фэн Юй Хэн замерла на месте и уставилась прямо на этого человека. Который тоже смотрел на нее. Так эти двое просто безмолвно глядели друг на друга, стоя под великолепными, распускавшимися в небе цветами. Необычайная нежность заполнила все поместье.

— Юная госпожа, быстрее! — кто знает, какая служанка подтолкнула ее, но она, споткнувшись, помчалась к этому мужчине, что тоже двинулся вперед, чтобы поймать ее. В результате она идеально приземлилась к нему на колени.

Фэн Юй Хэн изначально считала себя довольно бесстыдным человеком, но все ее лицо покраснело, даже основание ушей было горячим.

— Сюань Тянь Мин, когда ты здесь оказался? — фейерверк в небе был слишком громким, поэтому она практически кричала. — Ты пришел в мое поместье, но почему никто не сообщил мне об этом?

Сюань Тянь Мин улыбнулся и ущипнул ее за нос:

— Я пришел увидеть свою собственную жену. Есть ли необходимость сообщать об этом? Кроме того, разве не ты всегда говоришь, что хочешь удивиться? Взгляни, это ведь может считаться приятным сюрпризом?

— Может, — энергично кивнула Фэн Юй Хэн. Фейерверк был грандиозным. Даже в двадцать первом веке что-то такое будет считаться романтикой.

Невероятно довольная, она подумала вот о чем: когда она смотрела популярные в ее времени сериалы, то чувствовала, что такие вещи, как фейерверк, чрезвычайно глупы. Но теперь, став главной героиней, она действительно нашла такую ситуацию чрезвычайно романтичной.

— Спасибо тебе, — сказала она, — Сюань Тянь Мин, спасибо. Изначально я думала о доме и месте, которое принадлежало мне, но теперь, когда ты здесь, моему сердцу стало гораздо спокойнее, — не задумываясь, она рассказала ему о своих чувствах, ей было все равно, поймет ли он, что она имела в виду.

Что касается Сюань Тянь Мина, то он уже привык к тому, что время от времени она говорит такие странные вещи, и еще больше привык к ее странным действиям, поэтому он только слегка ущипнул ее маленький носик, а потом сказал:

— Ради того, чтобы сопровождать тебя в Новом году, я два месяца назад послал людей, чтобы подготовить эти фейерверки. Посмотри на них хорошенько. Даже во дворце очень сложно увидеть что-то такое красивое.

Фэн Юй Хэн энергично закивала и от всего своего сердца искренне насладилась этим зрелищем.

По правде говоря, фейерверки в эту эпоху оказались намного хуже, чем в ее предыдущей жизни, но сам смысл был другим. Это подарок Сюань Тянь Мина, и принадлежал он ей. А вещи, которые принадлежали ей, — самые лучшие. Таковы и были критерии Фэн Юй Хэн.

Она вдруг подумала о чем-то, а затем радостно вскочила на ноги и прощебетала:

— Сюань Тянь Мин, я приготовила тебе новогодний подарок, — с этими словами она вытащила маленький мешочек и передала его своему мужчине, — ты всегда говоришь, что я занимаюсь только борьбой и убийствами, но взгляни, я вполне способна на такие вещи, как шитье. Вот, я сама его сшила.

Фэн Юй Хэн раньше шила, но то, что она сшивала, было человеческой плотью. Это действительно был первый раз, когда она держала в руках иголку и нитку, делая что-то подобное. Но, как она и сказала ранее: если она смогла сшивать плоть, то что говорить о маленьком мешке? Но хоть швы и были хороши, это не означало, что сама вышивка была хорошей. Пара уток-мандаринок стала бы парочкой чирок-свистунков без помощи некоторых слуг в поместье.

Но Сюань Тянь Мин мешочек приглянулся, поэтому он немедленно убрал его под одежду и серьезно кивнул ей:

— Возлюбленная моя жена, он очень хорош.

Маленькое личико Фэн Юй Хэн снова покраснело.

Яо Ши пригласила Сюань Тянь Мина присоединиться к ним в лепке пельменей. Даже его свита присоединилась к слугам павильона Единого Благоденствия. Фэн Юй Хэн вызвала Бань Цзоу, так что он и Бай Цзэ могли поесть вместе, чтобы начать год.

Некоторое время в павильоне Единого Благоденствия было очень оживленно, и даже Сян Жун сказала:

— Празднование Нового года здесь гораздо более живое, чем в поместье.

Толпа веселилась в течение полных двух часов, только после все почувствовали себя немного уставшими. Подумав, что час уже поздний, люди решили, что пора спать.

Фэн Юй Хэн лично проводила Сюань Тянь Мина и помогла ему сесть в карету. Прямо перед отъездом кареты он сказал ей:

— Наше дело было успешным.

Фэн Юй Хэн была тронута, так как знала, что он определенно имел в виду то представление, которое они поставили вместе со старшим принцем; однако не знала, о каком успехе он говорил. Но спешки не было, в любом случае им нужно во дворец на новогодний банкет. Она верила, что завтра получит ответ.

В ту ночь павильон Единого Благоденствия был очень оживленным, а фейерверк можно было увидеть даже со стороны усадьбы Фэн.

Фэн Фэнь Дай стояла у себя во дворе и оглядывалась. Ее пальцы корябали деревянный столб, в какой-то момент она даже отколупнула большой кусок краски.

Она совершенно не верила, что Фэн Юй Хэн сама их запустила. Но только подумала об этом, как поняла, что пришел Сюань Тянь Мин.

Она просто не могла понять, что ему нравилось в Фэн Юй Хэн? И что с того, что они помолвлены с детства? Если исходить из его характера, то разве не проще отменить помолвку? Но почему он так благоволил Фэн Юй Хэн?

После смерти Пэй'эр у нее больше не было надежной служанки. За пару дней до этого дворец Ли прислал новогодние подарки. На этот раз они приготовили их для поместья Фэн, что немного повысило ее репутацию. Основательница казалась очень счастливой, но отношение Фэн Цзинь Юаня было не очень ясным. Он вежливо общался с представителем дворца Ли, но не выглядел сильно восторженным.

Кроме вещей на этот раз дворец Ли также прислал ей служанку. Этой девушке было шестнадцать лет, и звали ее Ли Ло. Она казалась добродушной, очень опытной в своей работе и речи и обладала весьма симпатичной внешностью. Она определенно нравилась Фэнь Дай.

В это время Ли Ло стояла рядом с ней. Увидев, как девочка царапает краску на столбе, она не могла не покачать головой и не посоветовать:

— На улице холодно. Четвертая юная госпожа, может, зайдете внутрь?

Сердце Фэнь Дай было переполнено гневом, не контролируя себя, она спросила:

— Скажи мне, почему он запустил фейерверки для нее? Почему я ничего не получила?

— Если молодой госпоже это нравится, то просто скажите его высочеству позже, — ответила Ли Ло. — Его высочество обожает юную госпожу и обязательно выполнит ее просьбу.

Фэнь Дай замерла, в груди у нее невольно все затрепетало, по телу пробежала дрожь. Она практически выдала себя. Она действительно чуть не спросила, почему его высочество девятый принц запустил их для Фэн Юй Хэн, а не для нее. К счастью, благодаря ее отношениям с пятым принцем, Ли Ло, естественно, подумала о нем, это позволило ей вздохнуть с облегчением.

— Да, — она кивнула, сдвинулась с места и пошла по дороге. На ходу она сказала: — позже я обязательно попрошу его высочество устроить фейерверк.

Настроение у Фэнь Дай было плохим, как и у Фэн Чэнь Юй. Это первый Новый год после смерти Чэнь Ши. Независимо от сказанного, Чэнь Ши все еще была ее матерью. Как она могла по ней не скучать в такое счастливое время?

Теперь, когда Чэнь Ши больше не было в живых, как и Фэн Цзы Хао, когда семья Чэнь пострадала от ряда атак, а И Линь отныне не на ее стороне, Чэнь Юй внезапно почувствовала себя в полной изоляции. В ночь на Новый год с ней рядом на самом деле не оказалось ни одного человека, с которым можно было бы поговорить. Раньше она, как дочь первой жены семьи Фэн, купалась в лучах славы, но теперь... с этими мыслями девушка подняла руку, чтобы пощупать рану на голове… теперь она уродливая женщина, у которой отняли ее внешность. Как ей двигаться дальше по намеченному пути?

Синь'эр зажгла свечу и направилась в ее сторону. Поставив ее на подсвечник, она увидела болезненное выражение лица Чэнь Юй и не могла не утешить ее:

— Старшая молодая госпожа, так много думать — вредно для тела. Вам не стоит зацикливаться на этом слишком сильно. Важнее всего, чтобы рана на лбу заживала гладко.

Чэнь Юй не испытывала к Синь'эр слишком уж много чувств. Несмотря на то, что эта девушка завершила для нее очень большое дело, она не похожа на И Линь, которая сопровождала ее в течение многих лет, и у нее не имелось никаких тайных связей с семьей Чэнь, как у И Линь. Если бы она захотела сейчас узнать о семье Чэнь, то это было бы сложнее, чем подняться на небеса. Чэнь Цин был единственным сыном ее старшего дяди. Теперь, когда он заперт в тюрьме, шанс на сдачу имперского экзамена весной потерян. Сейчас они не знали, смогут ли сохранить ему жизнь.

— Скажи мне, разве Фэн Юй Хэн не заслуживает смерти? — Чэнь Юй все еще нужно было с кем-то поговорить. Она не могла больше сдерживаться. Притворяться доброй и праведной перед другими уже достаточно трудно. Если бы ей пришлось продолжать это делать вдали от людей, то лучше бы она умерла.

К счастью, Синь'эр уже хорошо понимала истинное лицо Чэнь Юй, она не нашла это странным и согласилась с ней:

— Каждый, кто встанет на пути старшей молодой госпожи, заслуживает смерти.

Эти слова правдиво прозвучали для Чэнь Юй, обладающей дурным нравом, так что она ответила:

— Ты совершенно права. Она стоит на моем пути; поэтому я должна расплющить ее, прежде чем продолжать свой путь. Дело не только в ней. Есть еще Хань Ши. Ее ребенок не должен родиться!

Чэнь Юй яростно стиснула зубы, а ее лицо некрасиво искривилось.

— Старшая молодая госпожа, не сердитесь. Вам все еще нужно завтра пойти во дворец, так что лучше лечь спать пораньше, — Синь'эр помогла ей разобрать постель и сказала: — Когда вы окажетесь во дворце, то сможете увидеть его высочество старшего принца. Он так хорошо относится к юной госпоже. Вы сможете рассказать ему о любых обидах, которые перенесли!

Услышав, как эта девушка упоминает старшего принца, Чэнь Юй, наконец, улыбнулась уголками губ, ей в голову вдруг пришла какая-то идея…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 275. Дар должен соответствовать желаниям**

Первый день Нового года в Да Шунь проходил одинаково. Каждый чиновник столицы четвертого ранга и выше должен был привести свою семью, чтобы отдать дань уважения императору и императрице. Чиновники приходили приветствовать императора, а женщины — императрицу. Если в семье был сын первой жены в возрасте до восьми лет, он также мог пойти с женщинами и поприветствовать императрицу.

Причиной прихода во дворец стало дарение подарков. Семейные подарки, особенно на такой праздник, как Новый год, не могли быть слишком потертыми. Конечно, мужчины приносили их, чтобы вручить императору; что касается императрицы — если кто-то был заинтересован, то ей тоже можно было послать подарок. Если соответствующий подарок действительно не может быть найден, то это не считалось слишком неприличным. Можно сказать, что все зависело от чувств дарящего.

Фэн Цзинь Юань не сказал, какой подарок он приготовил, но дети его и не спрашивали. Семья Фэн подготовила еще один подарок для императрицы и вручила его дочери первой жены, Фэн Юй Хэн, именно она должна была подарить его.

Этим подарком была подушка из нефрита исключительного качества, по-видимому, основательница в течение многих лет хранила ее на складе и не хотела использовать.

Фэн Юй Хэн тоже приготовила несколько подарков. Oдин для императрицы, а другой — для императорской наложницы Юнь. От очищающих средств для лица до антивозрастного крема и прессованной пудры — это полные наборы косметики, подарки, основанные на ее чувствах. Они не были связаны с семьей Фэн, так что не требовалось говорить о них людям семьи Фэн.

Конечно, у многих дам и молодых госпож имелись подобные мысли. Помимо подарков для их мастеров они приготовили небольшие подарки и для дворцовых слуг. Это все, что необходимо было сделать.

Семья Фэн тоже дала детям несколько таких маленьких подарков. В конце концов, они были детьми семьи стандартного чиновника первого ранга. Они определенно не могли выглядеть мелочными, выйдя из поместья.

В первый день Нового года Фэн Цзинь Юань отправился во дворец со своими четырьмя дочерьми и единственным сыном, каждая девушка села в свою собственную карету.

Цзы Жуй сидел в одной карете с Фэн Юй Хэн. Это был тот самый экипаж, подаренный ей императором. Маленький ребенок впервые сидел в такой карете, все ему было в новинку, так что он, не переставая, расспрашивал Хуан Цюань обо всем, что видел.

Фэн Юй Хэн наблюдала за Цзы Жуем, а затем сказала:

— Тебе действительно не нужна служанка, чтобы заботиться о тебе? — первоначально она послала с ним служанку, но та была отправлена обратно через несколько дней.

— Академия даже не допускает мальчиков-слуг, так как у меня может быть служанка? Наставник сказал, что мы должны все делать сами. Мы не можем полагаться на помощь других. Старшая сестра, не волнуйся. Я уже привык к этому. Кроме того, я считаю очень хорошим то, что приходится все делать самостоятельно.

Услышав это от Цзы Жуя, Фэн Юй Хэн расслабилась, начав чувствовать немного больше уверенности и уважения по отношению к императорскому наставнику Е Жуну.

Группа экипажей очень быстро прибыла ко входу во дворец. Фэн Цзинь Юань пошел прямо к главному входу, в то время как девушки отправились к боковому, чтобы войти прямо в гарем. Но прежде чем экипаж Фэн Юй Хэн смог развернуться, он был остановлен.

Человек, остановивший карету, был евнухом, которого Фэн Юй Хэн видела раньше. Это был человек, заботившийся об императоре, Чжан Юань. Возница поднял занавеску, и евнух вежливо поприветствовал ее и сказал:

— Окружная принцесса, приказ его величества. Он приглашает молодого мастера семьи Фэн войти во дворец вместе с премьер-министром Фэн. Его величество желает видеть младшего брата по наставнику.

Фэн Юй Хэн удивленно округлила губы и моргнула несколько раз. Император хотел увидеть Цзы Жуя? Похоже, так и есть. Он — личный ученик Е Жуна, но император его еще не встречал. Подумав об этом, она сказала:

— Хорошо, тогда, евнух, пожалуйста, подождите немного. Я дам несколько советов своему младшему брату, а потом он последует за вами.

— Пожалуйста, не буду вам мешать, принцесса.

Опустив занавес, Фэн Юй Хэн схватила Цзы Жуя за руку и серьезным тоном сказала ему:

— Встреча с императором — это не шутка. Ты должен быть очень осторожен. Кланяясь, посмотри, как это делают другие. Говори только тогда, когда император задаст тебе вопрос. Не стоит говорить слишком много, когда он этого не сделал. Ты понимаешь?

— Старшая сестра, не волнуйся, — кивнул Цзы Жуй. — Я все это понимаю. Через некоторое время Цзы Жуй последует за евнухом, чтобы найти отца. Я верю, что отец не позволит мне совершить какие-либо ошибочные действия перед императором. Ведь это связано с пользой для семьи Фэн.

Фэн Юй Хэн могла только вздохнуть. Этот ребенок действительно хорошо обучался академией Юнь Лу. Он не просто понимал, но умно пользовался своими словами и мог самостоятельно анализировать ситуации. Это позволило ей чувствовать себя непринужденно.

Поэтому она больше ничего не сказала и лично передала Цзы Жуя евнуху. В это время к ним примчался Фэн Цзинь Юань. Увидев Цзы Жуя, он сразу схватил его за руку и сказал:

— Следуй за отцом. Ты не должен отделяться от отца, ты понимаешь?

— Отец, не волнуйтесь. Цзы Жуй понимает, — ответил ему мальчик.

Только тогда Фэн Цзинь Юань кивнул Фэн Юй Хэн. Затем он развернулся и ушел с Цзы Жуем. Евнух тоже поклонился ей и быстро последовал за ними.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн могла видеть любовь Фэн Цзинь Юаня к своему сыну, но это чувство было наполнено нечистотами. Это не была любовь отца к сыну. Он всего лишь возложил на него определенные надежды. Он также проанализировал, сколько славы Цзы Жуй принесет семье Фэн, как сын первой жены. Все говорили, что в императорском дворце не существовало отношений между отцом и сыновьями, но люди не знали, что подобные родственные чувства, как между отцами и сыновьями, так и между отцами и дочерьми в поместьях за пределами дворца тоже были до крайности слабы. Между людьми стояли только интриги. О каких отношениях вообще можно было говорить?

Она села обратно в карету, и возница направил ее к боковому входу во дворец.

Такого количества людей, стремившихся попасть во дворец, она не видела и во времена предыдущих банкетов. Очередь растянулась на два ли от входа. Экипаж Фэн Юй Хэн остановился там, где она заканчивалась. Хуан Цюань подняла занавес, посмотрела на происходящее и не могла не нахмуриться:

— Сегодня утром шел небольшой снег, на улице очень холодно. Если встанем в очередь, то не известно сколько нам нужно будет ждать, прежде чем мы сможем войти!

Как только она сказала, к карете с улыбкой подошла одна из дворцовых бабушек. Поклонившись, женщина спросила:

— Это приехала окружная принцесса?

Фэн Юй Хэн встала и вышла из кареты, сказав с улыбкой:

— Действительно, это так.

Улыбка бабушки стала шире:

— Карета окружной принцессы может проехать вперед. Вы можете выйти из нее у вторых ворот. Семья стандартного чиновника первого ранга уже может войти первой, кроме того, вы — принцесса округа. Поэтому вам нет необходимости стоять в очереди.

«Слава богам!» — подумала про себя Фэн Юй Хэн. Она действительно не хотела ждать в такой длинной очереди, поэтому поблагодарила бабушку и повела за своей каретой три остальных ко вторым воротам.

Аудиенция во дворце на Новый год была не более чем обычным визитом. Императрица сидела на троне Феникса в зале Чжэн Ян. Зал был заполнен людьми, одновременно стоявшими перед ней на коленях. В воздухе непрерывно раздавались красивые, приятно ласкающие слух слова.

Четыре сестры из семьи Фэн преклонили колени вместе со всеми остальными, чтобы отдать дань уважения. Императрица сидела довольно далеко и почти не обратила на них внимание.

После того как визит был завершен, дворцовая служанка сообщила дамам и молодым госпожам, что им следует направиться в зал Фэй Цуй. Через четыре часа начнется новогодний банкет.

Фэн Юй Хэн быстро прикинула на пальцах, что четырех часов ей будет достаточно, чтобы отправиться во дворец Зимней Луны, где жила императорская наложница Юнь. Конечно, она все еще должна до этого посетить императрицу, чтобы передать ей подарок.

Поэтому, когда все выходили из зала Чжэн Ян, она нашла одну из женщин-служащих императрицы и спросила ее:

— Могу ли я увидеться с ее величеством императрицей?

Хотя она не сказала этого прямо, женщина-чиновник, естественно, все поняла. Люди, которые хотели встретиться с императрицей в такое время, были теми, кто хотел в частном порядке что подарить. Помимо Фэн Юй Хэн в стороне ожидало еще большое количество людей, но Фэн Юй Хэн не должна была стоять в очереди. Женщина-служащий с улыбкой кивнула ей и сказала:

— Окружная принцесса пришла с подарком! Мы желаем окружной принцессе счастливого Нового года и исполнения ваших желаний.

— Спасибо, тетушка, за добрые пожелания, — Фэн Юй Хэн с благодарностью улыбнулась и протянула ей маленькую коробочку, в которой лежали конфеты, приготовленные ею в поместье.

Женщина-чиновник слышала раньше, что у окружной принцессы Цзи Ан всегда есть какие-то новые вещи. Увидев, что ее наградили чем-то необычным, она стала еще счастливее:

— Окружная принцесса, пожалуйста, пойдемте со мной. Ее величество императрица уже сказала, что окружная принцесса определенно придет просить о встрече. Она уже сообщила нам, что нет необходимости ждать в очереди.

Следуя за чиновницей, она вошла в небольшой зал позади зала Чжэн Ян. Во главе его сидела императрица в окружении целой кучи вещей. Скорее всего, все это были подарки, предоставленные различными дамами и молодыми госпожами.

После того, как Фэн Юй Хэн вошла в комнату, она сначала поклонилась, а затем сказала:

— С тех пор как А-Хэн вернулась в столицу, я в долгу перед вашим величеством, и я очень благодарна. К сожалению, А-Хэн не смогла найти ничего ценного или редкого, как другие дамы и молодые госпожи. Не знаю, заинтересует ли этот маленький подарок ваше величество, — с этими словами она подняла в руках подарок, и одна из бабушек забрала его.

Императрица очень тепло к ней относилась и проговорила:

— Быстро вставай. Не нужно стоять на коленях. Подойди и сядь.

— Благодарю вас, ваше величество, — Фэн Юй Хэн переместилась в гостевое кресло.

Императрица лично открыла коробку, и на ее лице появилось трудно скрываемое удивление. Ошеломленная содержимым, она спросила ее:

— Что это?

Фэн Юй Хэн встала и широкими шагами приблизилась к ней, лично объясняя:

— Это полный набор средств по уходу за кожей. Ваше величество, пожалуйста, посмотрите. В этой бутылке средство для умывания лица. Оно используется для того чтобы мягко очистить кожу. Понюхайте его, оно очень ароматное, — проговорив это, она открыла крышку, чтобы императрица ощутила запах.

— Это можно использовать, чтобы умыться? — царственная женщина была удивлена ароматом.

Фэн Юй Хэн кивнула, затем указала на другую вещь в коробке и сказала:

— Это антивозрастной крем. После того, как вы умылись, нанесите тонкий слой на лицо. Это очень полезно для вашей кожи. Это крем для лица... — так она объяснила каждую часть подарка, иногда показывая императрице, как использовать то или иное средство на тыльной стороне ее руки. Первоначальное удивление императрицы превратилось в изумление, а затем в восторг. В конце концов, это стало практически безумным увлечением.

— Это все было дано тебе твоим персидским мастером?

Фэн Юй Хэн кивнула, а затем добавила, немного подумав:

— Есть также некоторые, которые были сделаны А-Хэн в соответствии с инструкциями мастера после некоторых экспериментов. Ваше величество, пожалуйста, не волнуйтесь и используйте их. Если вы почувствуете, что они хороши, то А-Хэн передаст вам больше, после того как вы используете эти.

Услышав, что после исчерпания текущих запасов средств, она получит еще, женщина буквально завалила Фэн Юй Хэн бесконечным количеством похвал. Она хотела бы превозносить ее до небес.

Дворцовые служанки рядом с ней тоже завидовали и думали, что неудивительно, что к окружной принцессе Цзи Ан так благосклонны. Конечно, на то была причина! По сравнению с ее даром жемчуг и нефрит, подаренные другими дамами и юными госпожами, не стоили упоминания. Они были слишком обыденными, на них даже не стоило смотреть.

Дворцовые слуги очень хорошо разгадывали мысли своих мастеров. Прежде чем императрица отдала приказ, они уже начали уносить подарки, которые были принесены ранее, оставив на столе только косметику, подаренную Фэн Юй Хэн.

Императрица не хотела расставаться с косметикой, поэтому просто сказала:

— А-Хэн, эта знает, что тебе, пришедшей во дворец, обязательно нужно посетить императорскую наложницу Юнь. Можешь идти. Эта сначала вернется в свою спальню. Твоя награда будет отправлена в ваше поместье. Ты можешь идти!

Она практически выгнала ее, и Фэн Юй Хэн не спорила с этим. Она понимала, что имела в виду императрица, поэтому сделала пару шагов назад, поклонилась и вежливо ушла.

Конечно же, как только она вышла из зала, императрица немедленно встала и лично унесла коробку косметики. Служанки дворца быстро последовали за ней и услышали, как императрица сказала:

— Быстрее, идите и помогите этой еще раз умыться. Эта должна использовать эти приятные вещи, чтобы переделать макияж!

Как только Фэн Юй Хэн покинула малый зал, к ней подошла Хуан Цюань. Она утянула служанку за собой и быстро пошла вперед, на ходу говоря:

— Быстрее, мы должны идти во дворец Зимней Луны, — но сразу после того, как она сказала это, она вдруг вспомнила что-то и остановилась на месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 276. Чисто женский подарок**

B последний раз, когда она была во дворце Зимней Луны, что сказала императорская наложница Юнь? Oна не xотела красиво выглядеть и думать о других.

Хотя, вполне возможно, что это было чем-то сказанным в гневе, но мысль об этом была одним, а фактическая ситуация — другим; в конце концов, не существовало ни одного человека в мире, который не хотел бы быть красивым. Но раз императорская наложница Юнь сказала это, то у нее должны иметься свои собственные мысли по этому поводу. Фэн Юй Хэн знала, что она была женщиной с множеством мыслей. Будет лучше, если она не пойдет против ее желаний.

Лучше забыть об этом. Подарок, который изначально был таким же, как и для императрицы, теперь, после некоторых раздумий, казался неуместным.

Она продолжала идти вперед, размышляя о том, какой подарок ей следует подарить. Хуан Цюань спросила ее:

— Юная госпожа что-нибудь придумала?

— Нет, — она покачала головой, — я просто хотела бы узнать, пожелала бы императорская наложница Юнь получить подарок, который я приготовила для нее.

— Ей определенно понравится, — Хуан Цюань улыбнулась: — Молодая госпожа всегда была внимательной и тактичной. Императорская наложница Юнь также очень любит вас, так что все, что вы дадите, будет хорошо принято.

Фэн Юй Хэн, однако, понимала, что симпатия или неприязнь основана на выборе, сделанном после анализа преимуществ и недостатков. Помимо первой встречи, на которой императорская наложница Юнь выразила свое уважение семье Яо, она говорила о том, что в Фэн Юй Хэн видели только хорошее для Cюань Тянь Мина. Как такая проницательная женщина, как императорская наложница Юнь, могла позволить своему сыну иметь рядом никчемную невесту?

Она продолжала прокручивать это в голове, но не останавливалась. Вместо этого, она даже ускорилась. За следующие примерно минут пять-десять она прибыла ко дворцу Зимней Луны.

В это время Фэн Юй Хэн уже решила, какой подарок она подарит императорской наложнице Юнь. Сейчас он просто находился в ее пространстве, она не доставала его.

Главные ворота дворца Зимней Луны все еще оставались закрытыми, а снаружи стояли женщины-стражницы. Не было ни следа красных фонариков, нигде не висели слова предсказаний удачи. Дворец не выглядел празднующим Новый год, это заставляло сердца людей дрожать.

— Я пришла к императорской наложнице-матери. Она здесь?

— Да, — одна из стражниц повернулась, чтобы открыть ворота: — императорская наложница Юнь знала, что принцесса определенно придет, она даже сказала, что вы придете после того, как отдадите дань уважения в зале Фэй Цуй. Кажется, она была права.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и вошла во дворец Зимней Луны. Тут же подошла дворцовая служанка, поклонилась, а затем увела Фэн Юй Хэн за собой, говоря:

— Императорская наложница в настоящее время находится в зале Цзы Вэй. Пришел наблюдатель астрономического совета, он рассказывает о звездах.

— Астрономический совет... — задумчиво произнесла Фэн Юй Хэн. Кажется, Сюань Тянь Мин ранее упоминал, что это учреждение, отвечающее за наблюдение за звездами. — Императорская наложница верит в такие вещи?

— Это не может считаться верой, но императорская наложница сказала, что люди из Астрономического совета очень хорошо рассказывают истории. Когда ей скучно, она слушает их, чтобы скоротать время, — ответила дворцовая служанка, рассмеявшись.

Очень хорошо, так императорская наложница Юнь так думает обо всем этом, Фэн Юй Хэн могла только смеяться. Но задумавшись об этом сама, она поняла, что послушать истории Астрономического совета действительно было бы довольно интересно.

Разговаривая, они прибыли в зал Цзы Вэй. Хуан Цюань встала в стороне от двери и не пошла дальше. Молодая дворцовая служанка встала перед дверью и громко сказала:

— Докладываю императорской наложнице: прибыла принцесса, — не дожидаясь ответа изнутри, она протянула руку, осторожно толкнула дверь и жестом пригласила Фэн Юй Хэн войти.

Фэн Юй Хэн вошла, и еще несколько служанок тут же поклонились ей и повели вперед. Только оказавшись в зале Цзы Вэй, она поняла, что это громадное помещение очень загадочно. Повсюду можно было увидеть оккультные предметы пяти стихий. Даже цвета основывались на пяти элементах. Прямо перед входом располагалась высокая сцена, окруженная занавесом. Из-за дымки очертания расплывались так, что ничего нельзя было разглядеть толком.

Под сценой стоял человек в официальной одежде и, держа в руках свиток, очень серьезно говорил об изменениях в звездах. Когда Фэн Юй Хэн приблизилась, то услышала, как он сказал:

— За последние полгода во дворце произошло много изменений. Некоторые звезды поднимались, некоторые падали. Пришедшая с северо-запада звезда Феникса вошла в столицу много месяцев назад и стала стабильной. Эта звезда внезапно появилась в этом мире. Я никогда не видел, чтобы астролябия так вращалась. Она отделена от двенадцати главных дворцов, ее свет пронизывает воздух. Это чудо, которого никто не видел за последние десять тысяч лет.

По какой-то причине, когда она услышала о "звезде Феникса" ее сердце внезапно затрепетало.

Неосознанно она потянулась к груди, и одна из дворцовых служанок с удивлением посмотрела на нее, а затем тихо спросила:

— Принцесса, что случилось? Вам нездоровится?

— Все в порядке, — Фэн Юй Хэн покачала головой. Ее взгляд, однако, обратился к наблюдателю из Астрономического совета.

Она посмотрела на него как раз тогда, когда он закончил говорить. Услышав, что кто-то позади него идет вперед, мужчина тактично отошел на пару шагов в сторону. Как только взгляд Фэн Юй Хэн достиг его, он внезапно обернулся, как будто что-то почувствовал. Двое посмотрели друг на друга, и тело наблюдателя Астрономического совета пробила дрожь, а оба его глаза широко раскрылись.

— Это пришла Хэн Хэн? — со сцены раздался голос императорской наложницы Юнь.

Фэн Юй Хэн вежливо кивнула наблюдателю, а затем быстро вышла вперед и, опустившись на колени, сказала:

— Невестка отдает дань уважения императорской наложнице-матери. Я надеюсь, что императорская наложница-мать будет благословлена удачей и все ваши желания легко исполнятся.

— Ох, я просто обожаю слушать, как говорит Хэн Хэн. Тот, кто только что рассказал историю, может идти. Эта хочет поговорить со своей невесткой, — императорская наложница Юнь всегда поступала так, как ей хотелось. Она не могла четко вспомнить ни имя этого наблюдателя, ни его титул. Женщина только знала, что он пришел рассказать очень интересные истории о звездах. Ей очень нравилось слушать эти мистические истории.

Наблюдатель из Астрономического совета не стал спорить. Он сразу же поклонился, после чего ушел. Но перед уходом он взглянул в сторону Фэн Юй Хэн, но та никак не отреагировала на это.

Покинув зал, он почувствовал, как его сердце неистово забилось. Читая звезды многие годы, он развил свою интуицию, естественно, она была острее, чем у обычного человека. Он мог определить, что будущая августейшая принцесса одна из ключевых звезд в его астролябии!

— Хэн Хэн пришла как раз вовремя, — в зале Цзы Вэй императорская наложница Юнь уже покинула сцену. Сегодня она была в синей одежде. Хотя она казалась довольно простой, к счастью, сверху на ней были вышиты цветы, придавая наряду легкий праздничный вид. — Этот человек только что закончил рассказывать историю о внезапно появившейся звезде Феникса, и эта почувствовала, что некому побеседовать со мной.

Императорская наложница Юнь сказала это, схватив Фэн Юй Хэн за руку. Они подошли к банкетной зоне зала Цзы Вэй. Императорская наложница Юнь села первой, а затем усадила гостью. Только тогда слуги принесли тарелки с фруктами.

— Сейчас середина зимы, но кто знает, где Хуа'эр нашел эти личи (1). Они довольно свежие. Попробуй их, — императорская наложница Юнь указала на большую тарелку личи на столе, а затем сказала: — Раньше мне очень нравилось их есть. Но как-то раз я съела слишком много. Но поесть их иногда зимой довольно приятно.

Конечно, Фэн Юй Хэн не могла просто взять и начать очищать личи. Быстро сунувшись к себе в рукав, она вытащила из него два маленьких пакета.

Сегодня она была одета в официальную одежду принцессы округа. Ее рукава были шире, чем у обычной одежды, что было довольно удобно для нее, позволяя скрыть определенные вещи.

— Сегодня Новый год. Императорская наложница-мать также знает, что почти все в поместье невестки было подарками от его высочества. Невестка не собирается ничего передаривать. Но раньше, когда я жила на северо-западе, я получила много хороших вещей от своего персидского мастера и нашла кое-что, что будет очень полезно для императорской наложницы-матери, — сказав это, она положила два пакета перед императорской наложницей Юнь. Прежде чем та смогла хоть что-то спросить, девушка встала, сделала пару шагов вперед, а затем прошептала несколько слов на ухо императорской наложнице Юнь.

Вскоре после этого лицо императорской наложницы Юнь отобразило шок, и женщина поспешно спросила:

— Все, что ты сказала, было правдой?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Ни одно слово не было ложным. В следующий раз, когда к наложнице-матери придут месячные, вы все поймете, — два пакета гигиенических прокладок были действительно хорошей новостью для женщин древней эпохи.

Императорская наложница Юнь доверяла Фэн Юй Хэн, особенно в такого рода вещах. Ранее она получила очень полезное зеркало. Когда она убрала эти особые подарки, лицо императорской наложницы Юнь не могло скрыть этого: хотя она все еще выглядела, как обычно, слегка ленивой, она, казалось, сияла. По сравнению с первым разом, когда они встретились, ее внешность стала более теплой.

— Эта видела ноги Мин'эра, — императорская наложница Юнь махнула рукой, отослав всех слуг. Только тогда она продолжила: — сначала я думала, что они не смогут быть исцелены, и эта действительно печалилась некоторое время, но я никогда не думала, что этому ребенку суждена такая хорошая жизнь, и он столкнется с тобой.

Фэн Юй Хэн ответила с улыбкой:

— Императорская наложница-мать преувеличивает. Встречу А-Хэн с его высочеством тоже можно посчитать случайной. Я в долгу перед его высочеством за то, что он меня не бросил. Одно только это можно посчитать предопределенными отношениями.

Императорская наложница Юнь кивнула, очень довольная скромностью Фэн Юй Хэн. Хотя эта девушка была ребенком семьи Фэн, ее глаза напоминали глаза семьи Яо. Она совсем не походила на Фэн Цзинь Юаня, так что женщина сказала:

— С тех пор, как Мин'эру исполнилось три года, эта начала размышлять о том, какую жену найдет этот ребенок. Если бы она не пришлась мне по вкусу, я определенно не позволила бы ей войти в мой дворец. Кто же знал, что через много лет появится такая милая девушка, как ты. Эта действительно очень довольна, — императорская наложница Юнь хихикала некоторое время, а затем внезапно подняла руку, прежде чем Фэн Юй Хэн смогла что-либо сказать в ответ: — Иди, сегодня банкет в зале Фэй Цуй. Там определенно будет оживленно. Быстро иди и посмотри.

Фэн Юй Хэн изначально считала императорскую наложницу Юнь немного непредсказуемой. Теперь она почувствовала, что проблема обострилась, но не стала слишком много думать об этом, когда встала и ушла.

Так и не сдвинувшись с места, императорская наложница Юнь взяла одну личи. Очищая ее, она боковым зрением поглядела куда-то, а затем в насмешке скривила губы.

Фэн Юй Хэн покинула зал Цзы Вэй, а затем ушла из дворца Зимней Луны вместе с Хуан Цюань. Когда они были уже рядом с воротами, перед ними появился человек, казавшийся утонченным и элегантным в своих белых одеждах.

Она тут же начала улыбаться и подбежала, позвав его, повысив голос:

— Седьмой брат.

Человек, который шел впереди, был седьмым принцем, Сюань Тянь Хуа. Кто знает, о чем он думал, так и не заметив Фэн Юй Хэн. Только после ее окрика он обернулся и замер. Увидев ее, он сказал:

— А-Хэн.

Фэн Юй Хэн сразу увидела тревогу на его лице и не могла не спросить:

— Седьмой брат, что случилось?

Сюань Тянь Хуа открыл рот и действительно хотел что-то сказать, но так и не смог, только махнул рукой и произнес:

— Ничего страшного. Я пришел к императорской наложнице-матери. Через некоторое время я пойду в зал Фэй Цуй. Ты можешь пойти первой, — закончив говорить, он не стал ждать, пока Фэн Юй Хэн хоть что-то спросит, прежде чем войти во дворец.

Это даже Хуан Цюань ошеломило. Настроение всегда теплого седьмого принца сегодня было испорчено!

Фэн Юй Хэн ничего не сказала, с тяжелым выражением на лице покинув дворец Зимней Луны. Она знала, что Сюань Тянь Хуа определенно столкнулся с чем-то, и с этим было очень трудно справиться, или, по крайней мере, он чувствовал себя обеспокоенным. Но она не понимала, что могло заставить Сюань Тянь Хуа чувствовать себя обеспокоенным?

Они шли в направлении зала Фэй Цуй, по пути иногда сталкиваясь с дамами и молодыми госпожами, которые несли подарки в разные дворцы. Фэн Юй Хэн внезапно спросила:

— Да, кстати, я все хотела спросить, которая из императорских наложниц родила его высочество старшего принца?

— Это императорская наложница Гу, и она живет во дворце Счастливой Ласточки, — сказала ей Хуан Цюань, протягивая руку и указывая в нужную сторону: — Дворец Счастливой Ласточки находится в этом направлении.

Пока она говорила, по тропинке оттуда вышли несколько человек. Хуан Цюань тихо сказала:

— Они все передают туда свои подарки. Теперь, когда его высочество заполучил престиж и власть, количество людей, отправляющих подарки дворцу Счастливой Ласточки, естественно, не маленькое.

— Так и должно быть. Люди очень хорошо замечают направление ветра и действуют соответственно, — Фэн Юй Хэн кивнула и посмотрела в сторону той маленькой тропинки, увидев, что за группой, на которую указала Хуан Цюань, шли два человека. Внимательно присмотревшись, она сразу узнала их: — Взгляни на тех, что сзади. Разве это не Фэн Чэнь Юй?

...................\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Личи китайское или личжи китайские — плодовое дерево семейства Сапиндовые, известное также как "личи", "лиджи", "лайси", "лиси", "китайская слива".

Плоды личи используют в пищу в свежем виде, готовят из них различные сладкие блюда (желе, мороженое и др.). Консервированные с сахаром плоды без кожуры и косточек экспортируются во многие страны. Плоды используются даже для производства традиционного китайского вина.

Плоды иногда сушат целиком, кожура при этом становится твёрдой, а внутри свободно перекатывается сухая мякоть с косточкой. Такие сушёные плоды называют орехом личи.

В личи содержится много углеводов, пектиновые вещества, калий, магний и витамин С. Однако главное — очень высокое содержание никотиновой кислоты — витамина РР, который активно препятствует развитию атеросклероза.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 277. Забавляешься, сестренка? Сестра заберет тебя с собой в могилу!**

Хуан Цюань прищурилась, приглядевшись, там действительно была Чэнь Юй вместе со своей служанкой, Синь'эр:

— Похоже, они только что пришли из дворца Счастливой Ласточки.

Люди, шедшие впереди, развернулись и очень быстро уступили дорогу Чэнь Юй. Фэн Юй Хэн, видя это, сказала с улыбкой:

— Кажется, она в не слишком хорошем настроении.

В это мгновение Чэнь Юй тоже увидела их и, не раздумывая, подошла вместе с Синь'эр.

Фэн Юй Хэн улыбнулась про себя. Мысли старшей сестры всегда отражались на ее лице. Oна, как всегда, думала, что ее никто не видит. Таков и был уровень ее интеллекта. На каком основании Фэн Цзинь Юань надеялся сделать из нее императрицу?

Пока она думала обо всем этом, Чэнь Юй, как обычно, улыбнулась и сказала ей:

— Вторая сестра только что вернулась от императорской наложницы Юнь, верно? Все ли хорошо с императорской наложницей Юнь?

Фэн Юй Хэн улыбнулась в ответ и сказала:

— Все хорошо. Я поблагодарю старшую сестру за беспокойство от имени императорской наложницы-матери.

— Это хорошо, — у Чэнь Юй было сострадательное выражение на лице. Остановившись, она начала общаться с Фэн Юй Хэн: — Сегодня, помимо подарка, подготовленного семьей, вторая сестра, должно быть, приготовила еще подарки для ее величества императрицы и императорской наложницы Юнь, не так ли? Я не знаю, что это, но слышала, что у второй сестры есть что-то интересное. К сожалению, старшей сестре не посчастливилось их увидеть.

— Да, — Фэн Юй Хэн кивнула и невежливо сказала: — подарки для ее величества и императорской наложницы. Старшей сестре действительно не посчастливилось их увидеть.

Чэнь Юй чуть не задохнулась, временами ей казалось, что ее вторая сестра совершенно не в курсе того, что она говорит. Кажется, она вообще неспособна говорить как нормальный человек. Но Чэнь Юй не стала унывать и продолжила:

— Цзы Жуй пошел с отцом в главную часть дворца, но я не знаю, как там все происходит. Теперь, когда Цзы Жуй сын первой жены, а также младший брат императора по мастеру, он должен быть очень хорошо принят императором, не так ли?

— Да, — Фэн Юй Хэн кивнула еще раз, — он определенно лучше, чем Фэн Цзы Хао.

Синь'эр потянула Чэнь Юй за рукав. Она знала, что у той определенно имелись какие-то мысли, раз она подошла поговорить с Фэн Юй Хэн; однако, независимо от того, что ее мастер хотела сделать, она чувствовала, что ей не стоит продолжать выполнять свой план. Эта окружная принцесса, вторая молодая госпожа, была слишком резкой. Старшая молодая госпожа не способна противостоять ей от слова совсем.

Но Чэнь Юй не была способная на самостоятельный анализ. Пошевелившись, она стряхнула руку Синь'эр с рукава:

— Божественные медицинские способности второй сестры удивительны. Можно ли вылечить рану на голове? — она задала этот вопрос, а потом огляделась, явно кого-то разыскивая.

Фэн Юй Хэн увидела это, и ее сердце переполнилось весельем. Этот путь вел ко дворцу Счастливой Ласточки. Помимо дам и молодых госпож, человек, который, скорее всего, появится оттуда, будет самым важным человеком, старшим принцем.

С тех пор как старший принц проявил благосклонность к Чэнь Юй, эти двое действительно не встречались наедине, но дворец Ясных Солнечных Бликов продолжал посылать ей разные вещицы. Они не виделись, но после постоянных подарков ход мыслей Чэнь Юй был кристально ясен: сердце старшего принца полностью принадлежало ей.

Сердце Фэн Юй Хэн было переполнено смехом, ее глаза смеялись, и уголки ее губ не могли не дернуться в улыбке:

— Старшая сестра, ты надеешься, что я скажу, что могу, или на то, что не могу? Если первое, то старшая сестра должна растрогаться до слез, и ты определенно не должна надеяться, что что-нибудь случится, прежде чем я смогу вылечить твою рану. Так же как и в прошлый раз, тогда ты хорошо справилась. Если второе, то, хе-хе, старшая сестра довольно симпатичная с этим шрамом на лбу.

Фэн Чэнь Юй позеленела от гнева. Ее разрывали противоречия. Только что она заговорила об этом просто потому, что не могла придумать, что еще сказать. Но теперь, когда Фэн Юй Хэн ответила ей так, ее начало переполнять сожаление. Медицинские способности Фэн Юй Хэн были божественны. Что если рана действительно может быть исцелена?

Но прежде чем она смогла подумать об этом еще, Синь'эр снова потянула ее за рукав, напоминая взглядом о том, о чем они договорились ранее.

Чэнь Юй сразу поняла ее и перестала думать о том, должна ли сожалеть о чем-либо. Вместо этого, она вдруг сделала шаг вперед и схватила Фэн Юй Хэн за запястье. В то же время, она приняла испуганный вид и повысила голос, чтобы сказать:

— Вторая сестра, что ты сказала? Ты действительно посмела наложить проклятие на императорскую наложницу Сянь? Младшая сестра, как ты можешь говорить такое о такой прославившейся своей добродетельностью и великодушием наложнице?

— Когда это моя юная госпожа наложила проклятие на императорскую наложницу Сянь? — от гнева у Хуан Цюань искривился нос.

— Вторая сестра, как ты можешь делать что-то подобное? — выступление Чэнь Юй становилось все более и более захватывающим, ее голос внезапно повысился еще больше, она практически кричала: — Что это такое?

Со стуком что-то упало на землю.

Фэн Юй Хэн прищурилась и пригляделась. Она увидела только куклу из белой ткани, всю истыканную иглами. Она выглядела просто ужасно.

В то же время в конце небольшой тропинки показались два человека. Один из них был облачен в темно-зеленую мантию. Его фигура казалась немного пухлой, но это не умаляло его достоинства. Область лба и вокруг глаз чем-то напоминала Сюань Тянь Мина.

Фэн Юй Хэн обернулась и с удивлением спросила:

— Старший брат?

Человек, который пришел, был старшим принцем, Сюань Тянь Ци.

Видя, что пришел Сюань Тянь Ци, Чэнь Юй, подумав непонятно о чем, упала на землю и опустилась на колени перед Фэн Юй Хэн, по ее лицу скатилась пара слезинок:

— Вторая сестра, это все вина старшей сестры. Я поступила неправильно в поместье и обидела тебя. Но вторая сестра не может настолько ненавидеть императорскую наложницу Сянь! Не говоря уже о том, что между старшей сестрой и его высочеством старшим принцем ничего нет, но даже если бы и было, то посторонние не должны оказываться между двух огней. Просто направь весь свой гнев на меня. Зачем вредить наложнице?

Фэн Юй Хэн чуть не засмеялась. Это была медом мазаная ловушка с подброшенными уликами, она даже приплела сюда императорскую наложницу Сянь. Хотя сегодня эта красавица носила платок, ее красота все еще была хороша. Такой плач сделал ее настоящей рыдающей красавицей. Она сможет привлечь столько жалости, сколько захочет. Если бы старший принц действительно что-то испытывал к Чэнь Юй, то, просто при виде ее такой, стоящей на коленях, возможно, его сердце было бы раздавлено.

Жаль, как жаль!

Фэн Юй Хэн присела на корточки перед Фэн Чэнь Юй и двумя своими широкими рукавами, прикрыла куклу. Чэнь Юй продолжала говорить:

— Старшая сестра только просит младшую сестру направить свой гнев на старшую сестру. Просто оставь императорскую наложницу Сянь в покое! — сказав это, она поползла вперед, пытаясь оттащить руки Фэн Юй Хэн, но, к ее сожалению, у нее не получилось.

В это время Сюань Тянь Ци уже оказался рядом с ними. Увидев одну присевшую девушку и одну, стоявшую на коленях, он был совершенно растерян:

— Что вы делаете?

Увидев Сюань Тянь Ци, Чэнь Юй сразу начала плакать еще отчаяннее, время от времени смотря прямо ему в лицо. Эта манера поведения действительно была способна поработить человеческое сердце.

— Ваше высочество, — Чэнь Юй схватила мантию Сюань Тянь Ци, — это все вина Чэнь Юй. Ваше высочество не должны винить вторую сестру!

— Что произошло? — лицо Сюань Тянь Ци отразило слабое, но не слишком очевидное раздражение. Фэн Юй Хэн могла видеть это, но мозг Чэнь Юй не был способен замечать такие вещи. — Младшая сестра, что здесь случилось?

Фэн Юй Хэн с паническим выражением на лице, непрерывно и беспорядочно двигая рукой под своими большими рукавами, казалось, что-то пыталась скрыть.

— Старший брат, ничего существенного не произошло. Это действительно ничего не значит. Старший брат собирается увидеться с императорской наложницей Сянь? Тогда быстро иди, — бессвязно говорила она, и чем больше она говорила, что это ничего не значит, тем сильнее люди чувствовали, что там что-то есть.

Сюань Тянь Ци увидел озорство в брошенном на него девичьем взгляде и с радостью решил подыграть. Так что он еще раз заговорил:

— Что ты прячешь под рукавом? Принеси это для этого принца, я хочу увидеть! — Сюань Тянь Ци нахмурился, и выражение его лица изменилось. — Этот принц только что услышал, как старшая молодая госпожа семьи Фэн упомянула императорскую наложницу Сянь, то, что ты скрываешь, связано с императорской наложницей-матерью?

— Ваше высочество, — Чэнь Юй снова начала рыдать, — вы совершенно не должны винить вторую сестру. Чэнь Юй умоляет ваше высочество.

Прежде чем Сюань Тянь Ци смог заговорить, Фэн Юй Хэн сказала чрезвычайно удивленным тоном:

— Винить меня? Почему ты винишь во всем меня? Может ли быть, что старшая сестра запуталась от страха?

Чэнь Юй повернулась, чтобы посмотреть на нее:

— Младшая сестра, что ты говоришь? Как могла старшая сестра запутаться?

— Но если ты ничего не путаешь, почему должны винить меня?

Чэнь Юй посмотрела на Фэн Юй Хэн, как на безнадежно больную:

— Вторая сестра, нормально совершить ошибку и исправить ее. Старшая сестра, безусловно, будет молить его высочество о прощении от твоего имени.

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Это то, что я должна сказать старшей сестре. Пока ты готова меняться, младшая сестра, безусловно, будет молить его высочество о прощении от имени старшей сестры.

Фэн Чэнь Юй заскрипела зубами от гнева, подумав, что Фэн Юй Хэн действительно толстокожая. Она буквально источала чувство полной устойчивости к ее атакам.

— Pаз младшая сестра говорит так, то старшая сестра не может тебе помочь, — слабо вздохнула Чэнь Юй, — но, как старшая сестра, я должна сказать: я преклонила колени сегодня, чтобы умолять тебя не обращать свою ненависть, испытываемую к старшей сестре, на императорскую наложницу Сянь. Императорская наложница доброжелательна и не должна получать таких проклятий.

— Проклятия? — Сюань Тянь Ци пришел в ярость. — Непростительно!

Чэнь Юй задрожала от страха. Первоначально она держала Сюань Тянь Ци за руку, но неосознанно отпустила ее.

В это время Синь'эр, которая встала на колени вместе с ней, заговорила:

— Ваше высочество, если молодая госпожа не скажет этого, то это сделает эта служанка! Эта слуга не может смотреть, как старшая молодая госпожа страдает от таких обид. Вторая молодая госпожа — благородная окружная принцесса, но она все еще сестра старшей молодой госпожи. Старшая молодая госпожа уже опустилась на колени, чтобы умолять ее, но она все равно не сошла со своего пути. Эта служанка должна доложить об этом вашему высочеству.

— Говори, — с тяжелым выражением лица бросил разгневанный Сюань Тянь Ци.

— Это вторая молодая госпожа наложила проклятие на императорскую наложницу Сянь. Она много плохого говорила об императорской наложнице, и ее слова были настолько грязными, что эта слуга не осмеливается их повторять. После этого белая тряпичная кукла упала из рукава второй юной госпожи. Эта кукла вся истыкана иглами и на ней написаны слова: "императорская наложница Сянь"!

— Что? — Сюань Тянь Ци посмотрел на Фэн Юй Хэн. — То, что она сказала, это правда?

У Фэн Юй Хэн было беспомощное выражение лица:

— Младшая сестра изначально хотела помочь старшей сестре скрыть эту вещь и уничтожить ее, когда ваше высочество уйдет. Но раз эта ситуация сложилась так, то младшая сестра больше ничего не может сделать, — сказав это, она подняла куклу, истыканную иглами. — Эта вещь явно упала с тела старшей сестры, но почему старшая сестра возложила вину на меня?

Сюань Тянь Ци приказал слуге взять эту вещь. Перевернув ее, он, конечно же, нашел слова "императорская наложница Сянь".

— Младшая сестра не должна лгать с таким серьезным лицом, — Чэнь Юй все еще стояла на коленях, но она подползла к Сюань Тянь Ци, выглядя очень жалкой.

— Вы обе придерживаетесь своих версий, но кто говорит правду, а кто лжет? — спросил, нахмурившись, Сюань Тянь Ци, а потом продолжил: — Это не мелочь. Этот принц обязательно доложит об этом отцу-императору. Отец-император всегда с обожанием относился к императорской наложнице-матери. Я верю, что он обязательно сможет раскрыть это дело.

Синь'эр немного запаниковала. У нее было плохое предчувствие. Если это дело дойдет до императора, вполне возможно, что вторая молодая госпожа перевернет все с ног на голову. Так что она быстро сказала:

— Ваше высочество, нет никакой необходимости в таких неприятностях. Эта слуга слышала, что, делая такую куклу вуду, человек кладет маленький кусочек бумаги в живот. На этом клочке бумаги человек пишет несколько слов проклятия, цель и свое имя. Ваше высочество узнает все, как только вскроет куклу.

Сюань Тянь Ци немного задумался и посмотрел на Фэн Юй Хэн. Видя ее легкую улыбку, он отложил свои заботы в сторону и кивнул:

— Хорошо, — сказав это, он приказал слуге: — Открой ее.

Слуга проворно за несколько секунд вскрыл куклу:

— Милорд, внутри действительно есть клочок бумаги.

Он взял ее и прочитал:

— Императорская наложница Сянь, Гу Ши, не должна умереть естественной смертью.

Услышав это, Фэн Чэнь Юй опустила голову, и мрак омыл черты ее лица. Уголки ее губ приподнялись, и она злобно улыбнулась. "Фэн Юй Хэн, ты очень быстро станешь мертвецом. Та, кто прокляла императорскую наложницу насильственной смертью, — это ты".

Слуга продолжил читать:

— Имя отправителя... — скрытая улыбка Чэнь Юй стала еще шире, но сразу после этого она услышала, как слуга прочитал имя: — Фэн Чэнь Юй?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 278. Он хочет убить тебя**

Фэн Чэнь Юй ошеломленно переспросила:

— Что ты сказал? — либо она оглохла, либо этот слуга ослеп. В любом случае, это определенно были не те три слова, которые там должны находиться. — Ты прочел неправильно. Прочитай еще раз!

Cлуга взглянул на нее и протянул листок бумаги Сюань Тянь Ци:

— Здесь все ясно написано. Как этот слуга мог ошибиться?

Сюань Тянь Ци держал листок бумаги в руке и, наконец, понял причину решительного взгляда Фэн Юй Хэн. Оказалось, что все уже решено. Фэн Чэнь Юй отчаянно боролась, но не смогла вырваться из лап окружной принцессы Цзи Ан. Но он не понимал: как ситуация, над которой Фэн Чэнь Юй имела полный контроль, стала настолько запутанной?

Он принял серьезный вид и свирепо посмотрел на Фэн Чэнь Юй, его лицо отражало бесконечное отвращение. Он долгое время сотрудничал с Сюань Тянь Mином и Фэн Юй Хэн, делая вид, что любит Фэн Чэнь Юй. Он посылал в поместье Фэн одну хорошую вещь за другой. Но небеса знали, что он смотрел на эту прекрасную девушку сверху вниз. Он никогда по-настоящему не думал о Фэн Чэнь Юй.

— Ты чрезвычайно подлая женщина! — он яростно стиснул зубы и пнул Фэн Чэнь Юй.

Но случилось странное. Этот удар должен был заставить коленопреклоненную Фэн Чэнь Юй упасть, но та просто подняла глаза и пронзительно закричала. Оба ее колена оставались на месте и не сдвинулись ни на цунь (1).

Сюань Тянь Ци тоже был удивлен. Не только Фэн Чэнь Юй не двигалась, но даже служанка рядом с ней, Синь'эр, оставалась на месте. Они находились в странном положении. Грудь Чэнь Юй ныла от боли, но то, что поразило ее еще сильнее, было сомнение, уже превратившееся в панику.

Она не могла понять. Ее ноги были как приклеенные, они как будто вообще не могли двигаться!

Не только она не могла двигаться. Синь'эр тоже не могла пошевелиться. Мастер и служанка посмотрели друг на друга и почувствовали, как по коже побежали мурашки.

Сюань Тянь Ци посмотрел на куклу, утыканную иглами. В гневе он действительно хотел утопить эту дрянь посреди замерзшего озера! Но лучше этого не делать. Он понимал, что у Фэн Юй Хэн определенно имелся план, как позаботиться об этой сестре, но сейчас она этого делать не будет. Прямо сейчас эта женщина может быть ранена или искалечена, но не убита.

Он глубоко вздохнул и увидел, что Фэн Юй Хэн слегка кивнула в его сторону, позволив ему немного расслабиться. Это тоже хорошо. Используя этот шанс, он бы окончательно порвал с этой женщиной. Независимо от дальнейших инструкций он не хотел больше продолжать притворяться.

Так что все действующие лица услышали, как Сюань Тянь Ци сказал:

— Фэн Чэнь Юй, ты использовала колдовство, чтобы наложить проклятие на мою императорскую наложницу-мать, это заслуживает высшей меры наказания. Но этот принц на этот раз простит тебя ради репутации окружной принцессы. Ты пойдешь к воротам дворца Счастливой Ласточки и поклонишься, ударившись головой о землю тридцать раз! — договорив, он взглянул на Фэн Юй Хэн, а затем спешно ушел.

Фэн Чэнь Юй была разбита, она полностью оцепенела. Она никогда не думала, что ее план провалится и ударит по ней самой. Не только ловушка не сработала, но все закончилось тем, что ее бросили. Тридцать поклонов, ударяясь головой о землю? Ее лоб уже был травмирован. Разве ее голова не превратится в кашу после того, как она покончит с наказанием?

— Фэн Юй Хэн! — она яростно подняла голову и огляделась. — Это все ты сделала, верно? Это ты пытаешься навредить мне!

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой и сказала:

— Неправильно, сестра. У меня не хватает мужества вредить другим, но я никогда не позволяла себе ослаблять бдительность. Старшая сестра превосходно поработала над куклой. Она действительно довольно хорошо сделана.

— Закрой свой рот! — Фэн Чэнь Юй чуть ли не стреляла огнем из глаз, ненавидя то, что не может сжечь Фэн Юй Хэн дотла прямо сейчас. — Ты демон! Какую магию ты использовала, чтобы поменять бумагу внутри?

Кукла была чем-то, что сделала она лично. Она, естественно, могла узнать свою работу. Это то, что смущало Фэн Чэнь Юй: кукла ведь точно такая же, но почему изменились внутренности? Бумага была зашита внутри! Она лично видела, как слуга порвал швы, так что ошибки быть не могло. Правильно! Должно быть, потому что эта девушка использовала какое-то колдовство!

— Фэн Юй Хэн! Тебе не следовало возвращаться в столицу. Ты должна была умереть в горах на северо-западе! Какой персидский эксцентрик, это явно просто демон! — чем больше она говорила, тем больше чувствовала, что Фэн Юй Хэн злая. Чем дальше, тем сильнее она начинала бояться. В конце концов, она держала Синь'эр и дрожала от страха, как будто испытала невероятное потрясение.

Хуан Цюань немного заволновалась:

— Молодая госпожа, мы не можем позволить ей говорить такую ерунду, она как будто сошла с ума. Если бы кто-то это услышал, то это было бы плохо для юной госпожи.

Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась:

— Даже ты говоришь, что она теперь безумна. Кто поверит словам сумасшедшей?

— Молодая госпожа, вы говорите... — Хуан Цюань была поражена. — Мы должны превратить ее в сумасшедшую?

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой:

— Нам некуда спешить. Будет совсем не весело, если она сойдет с ума.

Фэн Чэнь Юй слушала разговор этой парочки мастера и слуги, и ее лицо побелело от страха. Она хотела встать, но не могла. Она чувствовала себя ягненком на заклании, потому что не могла даже убежать.

Вскоре после этого со стороны дворца Счастливой Ласточки пришли две сильные бабушки. Оказавшись перед ними, они сначала поприветствовали Фэн Юй Хэн, а затем сказали Фэн Чэнь Юй:

— Наш лорд приказал нам пригласить старшую молодую госпожу семьи Фэн поклониться, ударяясь головой о землю тридцать раз у ворот дворца Счастливой Ласточки. Старшая молодая госпожа Фэн, сюда, пожалуйста!

При виде двух сильных бабушек, сердце Чэнь Юй упало в пятки. Она знала о таких людях. Они отвечали за исполнение наказаний, и у них имелось множество способов замучить человека. Если кто-то попадал в их руки, даже если они и не умирали, то вполне могли лишиться части кожи.

— Я дочь стандартного чиновника первого ранга. Вы не можете так со мной поступить! — беспомощная, она могла только использовать Фэн Цзинь Юаня.

Но обе бабушки явно заранее подготовились. С тяжелыми выражениями на лицах они громко сказали:

— Не говоря уже о том, что вы всего лишь дочь наложницы, даже если бы вы были дочерью первой жены, его высочество старший принц сказал, что вы совершили преступление, которое не может быть так легко прощено. То, что вы просто кланяетесь, уже можно посчитать легким наказанием, ведь вас можно было утопить посреди замерзшего озера! Старшая юная госпожа Фэн, вы пойдете сами, или нам, старым слугам, вам помочь?

Фэн Чэнь Юй хотела сказать, что она пойдет сама, но ее ноги прилипли к земле. Она была совершенно неспособна сдвинуть их.

Две бабушки увидели это и решили, что она определенно тянет время, поэтому просто подошли к ней, чтобы забрать ее. Чэнь Юй подсознательно начала вырываться, но была совершенно неспособна заставить свои ноги сдвинуться с места. Даже если обе бабушки придут к ней на помощь, она не сможет подняться.

Фэн Юй Хэн рассмеялась над происходящим:

— Бабушки хорошо поработали. У моей старшей сестры просто упрямый характер. Раз она не хочет вставать, просто позвольте ей продолжить стоять на коленях. Через четыре-шесть часов она, естественно, поднимется сама.

Женщины переглянулись, а затем почтительно поклонились Фэн Юй Хэн и в унисон сказали:

— Эта старая слуга благодарит окружную принцессу за руководство.

Фэн Юй Хэн кивнула, а затем ушла вместе с Хуан Цюань.

Только после того, как они ушли довольно далеко, две бабушки со странными выражениями лиц посмотрели на Чэнь Юй и Синь'эр. Какое-то время спустя они разделились, одна встала спереди, а другая сзади.

Чэнь Юй и Синь'эр поняли, что ситуация складывается не в их пользу, и подсознательно попытались убежать. К сожалению, у них ничего не получилось. Они только чувствовали, как их шлепают. Хлопки были очень громкими, но не болезненными. А вот иглы, зажатые между пальцами, действительно причиняли боль. Исколотые иглами, Чэнь Юй и Синь'эр, обе вскорости рухнули на землю.

Хуан Цюань и Фэн Юй Хэн ушли довольно далеко, но все еще могли слышать крики позади. Служанка была счастлива и радостно сказала:

— Они должны испытать на себе заботу дворца. Пусть почувствуют, что значит быть по-настоящему побежденными, — но Хуан Цюань тоже была немного смущена сегодняшней разыгравшейся пьесой и добавила: — Юная госпожа, как вы изменили имя на этом листе бумаги в кукле?

— Кто знает, — сказала Фэн Юй Хэн. — Возможно, они слишком нервничали, когда готовились и неправильно его написали.

Хуан Цюань обреченно прикрыла глаза рукой. Юная госпожа, кто вам поверит? Если я так скажу, вы поверите в это?

— Просто попробуй поверить мне, — крайне бесстыдно добавила Фэн Юй Хэн.

— Тогда почему Фэн Чэнь Юй и Синь'эр не могли встать? — начала напирать на Фэн Юй Хэн Хуан Цюань.

— Если бы я сказала, что они влюбились в эту прекрасную землю и просто не захотели вставать, ты бы мне поверила?

— Поверила бы! — очень серьезно кивнула Хуан Цюань. — Молодая госпожа, даже если бы вы прямо сейчас сказали, что вы мужчина, я бы поверила.

— Отлично, — кивнула Фэн Юй Хэн. Она определенно ничего не потеряет, если Хуан Цюань так и останется ее слугой. Девушка очень хорошо адаптировалась.

По правде говоря, если бы Фэн Чэнь Юй использовала эти два трюка вместе против кого-то еще, она бы легко преуспела. К сожалению, Фэн Юй Хэн не только работала вместе со старшим принцем, чтобы создать привлекательную ловушку для Чэнь Юй, самое удивительное было то, что у нее все еще имелось ее подпространство, к которому она могла получить доступ в любое время и в любом месте.

Как только Чэнь Юй бросила куклу на землю, она опустилась на колени и прикрыла ее большими рукавами. Тогда же она закинула куклу в свое пространство и быстро прощупала ее. Заметив, что с животом что-то не так, она просто решила переписать записку, заменив свое имя на имя Чэнь Юй. А потом просто быстро запихнула бумагу обратно и снова зашила куклу.

Фэн Юй Хэн могла быть менее способной в других областях, но она была довольно быстра, когда дело доходило до шитья. Через несколько мгновений она зашила куклу. Когда она вынула ее из подпространства, та показалась им такой же, какой была до этого.

Что касается причины, по которой Чэнь Юй осталась стоять на коленях и не смогла встать, то она просто нанесла слой сильного клея на землю, когда Чэнь Юй встала из своего коленопреклоненного положения в первый раз. Чэнь Юй и Синь'эр даже не посмотрели туда, прежде чем снова встать на колени, и были немедленно пойманы.

— На самом деле у них имелся способ встать, — Фэн Юй Хэн вдруг начала хихикать: — Я скажу тебе. Я вылила на землю сильный клей, но к нему приклеились только их штаны. Если она захочет встать, то ей просто нужно снять штаны.

Хуан Цюань аж закачалась от смеха:

— Снять штаны? Юная госпожа, если бы это действительно произошло, то Фэн Чэнь Юй просто не смогла бы дальше продолжать жить!

Эти девушки смеялись, пока шли к залу Фэй Цуй. Когда они уже собирались зайти в него, то увидели двух выходящих оттуда пухлых детей, которые оба синхронно подбежали к ней.

Фэн Юй Хэн замерла на мгновение, а затем немедленно протянула руки и поймала их. Оба мальчишки подняли к ней свои улыбающиеся личики.

— Фэн Цзы Жуй, Сюань Тянь Юй, как вы двое оказались вместе? — Фэн Юй Хэн чувствовала, что ее жизнь была слишком мрачной. Ее младший брат выглядел очень спокойным, но почему после столь короткого промежутка времени, он, казалось, был сбит с пути Сюань Тянь Юем?

— Сестренка, — очень недовольно начал Фэн Цзы Жуй, — его высочество Тянь Юй сказал, что ты дала ему много вкусностей. Почему Цзы Жуй не ел ничего подобного?

— Потому что ты отправился учиться в Сяо Чжоу, — ответила ему Фэн Юй Хэн.

— Но Цзы Жуй уже так давно вернулся, а ты так и не дала мне ничего поесть?

— ...Потому что ты не приходил и ни о чем меня не просил! — она чувствовала себя совершенно опозоренной.

— Ха-ха! Я уже сказал, что божественная старшая сестра относится к Тянь Юю лучше всех! Дядя Цзы Жуй, признай, что проиграл!

— Дядя Цзы Жуй? — Фэн Юй Хэн была на грани срыва.

— Ах, ну, конечно! — Сюань Тянь Юй казался очень естественным, говоря это. — Он твой младший брат, а ты будущая жена моего девятого дяди. Если говорить о возрасте, то, без сомнений, он дядя.

— Но я никогда не слышала, чтобы ты называла меня тетей!

— Ты — божество. Как я могу называть тебя кем-то из человеческого мира?

Просто прекрасно! Для этого ребенка она уже стала божеством? Беспомощная, она потянула их в сторону зала Фэй Цуй.

Пока они шли туда, она почувствовала, что Сюань Тянь Юй намеренно тянет ее за рукав. Озадаченно опустив голову, чтобы посмотреть на него, она услышала, как мальчик тихо сказал:

— Ты должна избегать моего третьего дядю сегодня. Когда я играл в прятки с дядей Цзы Жуем, я услышал, как он говорил с кем-то за углом, что хочет убить тебя.

...................\_\_\_\_\_\_\_

1. Цунь — китайская мера длины, равная 3,33 см, что примерно равно 1,312 дюйма. В английском варианте используются дюймы, но мы же не в Англии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 279. Отец, поделом тебе, если ты умрешь от гнева**

— Слушаешь все без разбору, как маленький, — она чуть крепче сжала руку Сюань Тянь Юя. Хотя она и ругала его, она знала, что этот ребенок беспокоился о ней.

— Третий дядя очень страшный, — Сюань Тянь Юй опустил голову и тихо сказал: — Тянь Юй не любит его.

— Да, — она решила сказать правду, — мне он тоже не нравится. Поэтому мы не будем с ним разговаривать.

Hо все пошло не по плану. Сразу после этих своих слов она подняла голову и увидела Сюань Тянь E, стоящим у входа в зал Фэй Цуй. Он стоял там, как самый что ни на есть уважаемый дверной бог, выглядя при этом еще более бдительным, чем люди, наблюдающие за происходящим.

Фэн Юй Хэн оглядела эту картину, и, неудивительно, что этот человек тоже посмотрел на нее.

Она потянула двоих детей вперед, и Сюань Тянь Е подошел к ней со своим обычным сердитым выражением лица. Даже Фэн Юй Хэн не могла не нахмуриться.

Увидев Сюань Тянь Е, Тянь Юй пораженно замер, а затем рефлекторно встал перед Фэн Юй Хэн и вытянул руки в защитном жесте. B то же время, он повысил свой звонкий детский голосок, чтобы прокричать:

— Даже если ты мой третий дядя, тебе не позволено причинять вред божественной старшей сестре!

Сюань Тянь Е посмотрел на этого очаровательного ребенка, но в его глазах не было и следа нежности. На самом деле не было даже крошечного намека на добрые чувства.

Фэн Юй Хэн увидела это и сразу же потянулась, чтобы утащить этого ребенка обратно:

— Тянь Юй, перестань валять дурака. Третий дядя просто шутит.

Несмотря на сказанное, даже Цзы Жуй, который стоял рядом с ней, мог сказать, что выражение лица Сюань Тянь Е было отнюдь не добрым. Он не мог не сделать шаг вперед и встать перед Фэн Юй Хэн.

Она почти засмеялась. С каких пор ее безопасность требует защиты от двух маленьких детей? Сюань Тянь Е не посмел бы ничего сделать, ведь в этот огромный зал постоянно входили и выходили люди. Более того, даже если бы он принял меры, чего бы ей бояться?

Фэн Юй Хэн еще раз схватила обоих детей за руки и начала заходить в зал Фэй Цуй, но когда они проходили мимо Сюань Тянь Е, она намеренно замедлила шаг, и услышала, как он сказал:

— Этого результата ты желала?

В ее голове возник тот вопрос. Сюань Тянь Мин сказал, что их дело было успешным, но она не знала, в чем именно проявился успех. Но теперь, когда она увидела Сюань Тянь Е таким, она поняла, что это был очень большой удар для него.

— Окружная принцесса Цзи Ан, поздравляю, — его голос был мрачен и наполнен гневом. Фэн Юй Хэн чувствовала его враждебность, но могла только смотреть ему в лицо.

Она нежно изогнула губы и красиво улыбнулась, сказав:

— Ваше высочество, спасибо, что позволили мне победить! — произнеся это, она ускорилась и быстро вошла в зал Фэй Цуй.

Но она не думала, что увидит такую интересную сцену, как только войдет.

Поскольку банкет еще не начался официально, император и императрица еще не прибыли. Внутри находились только несколько принцев. Независимо от того, были ли это чиновники или женщины, все они вели себя расслабленно. Все искали знакомых, чтобы пообщаться.

Самое интересное, что старший принц, Сюань Тянь Ци, был исключительно популярен. Рядом все время крутились чиновники, беседовавшие с ним. Фэн Юй Хэн заметила, что к Сюань Тянь Ци подошли какие-то люди и явно не собирались уходить. Они время от времени шептали что-то друг другу на ушко, их разговор казался весьма радостным.

Она обернулась и посмотрела на Сюань Тянь Е, который вошел сразу за ней. Мужчина перевел взгляд в сторону Сюань Тянь Ци, и его гнев стал еще более осязаемым. Его кулаки были сжаты так сильно, что его кости, казалось, находились на грани разрушения.

Как она могла не понимать, что происходит? Чиновники всегда оценивали ситуацию и подстраивались. Ранее все было неясным, и третий принц обладал значительной властью. Естественно, им пришлось бы выбрать третьего принца.

Теперь намерение императора казалось весьма ясным. Он даже во время заседаний двора много раз упоминал старшего принца, Сюань Тянь Ци, говоря о том, насколько его характер был добрым и достойным, насколько он ответственен.

Более того еще с предыдущих династий повелось следующее: либо поддерживается ребенок первой жены, либо старший ребенок. Теперь, когда не существовало ребенка от первой жены, император благоволил старшему принцу. Это было логичное решение.

В такой ситуации некоторые из людей, которые не очень любили третьего принца, стали подлизываться к старшему. Даже те, которые изначально были основной частью поддержки третьего принца, начали по какой-то причине уходить. Когда эти люди начали появляться рядом со старшим принцем, как Сюань Тянь Ци не мог понять, что произошло.

Фэн Юй Хэн молча похвалила Сюань Тянь Мина за этот поистине впечатляющий поступок. С необузданными солдатами снаружи было нелегко иметь дело, поэтому он просто решил расширить свою зону влияния при дворе. Вытащив ковер из-под третьего принца, он перерубил его связи и лишил финансовой поддержки. Так что, независимо от того, сколько у него солдат снаружи, было маловероятно, что он сможет сделать что-то важное за короткий промежуток времени.

Она увела обоих детей к Сян Жун и села. Та знала, что она пошла навестить императорскую наложницу Юнь, так что не стала задавать слишком многого вопросов, только сказала ей:

— Старшая сестра пошла во дворец Счастливой Ласточки, а четвертая — в Спокойный дворец.

Фэн Юй Хэн знала о дворце Счастливой Ласточки, а Спокойный дворец, если подумать, скорее всего, был тем, где жила императорская наложница-мать, родившая пятого принца.

Хуан Цюань наклонилась и прошептала ей на ухо объяснение:

— Мать пятого принца — императорская наложница Ань. Первоначально к ней проявили благосклонность, но после родов император больше никогда не посещал ее дворец.

Фэн Юй Хэн засмеялась. Она действительно не знала, идиотка ли Фэнь Дай или просто притворяется. Наложница, на которую император даже не хотел смотреть, но она с радостью отправилась к ней дарить подарки. Она и правда не знала, следует ли ее считать в высшей степени почтительной по отношению к старшим или просто глупой.

Сян Жун некоторое время играла с мальчишками. Сюань Тянь Юй был слишком активным и хорошо знал дворец. Через некоторое время, он уже не мог усидеть на месте. Вытащив Цзы Жуя, он хотел пойти поиграть в другое место. Цзы Жуй посмотрел на Фэн Юй Хэн и, увидев, что его сестра кивнула, радостно последовал за ним.

Когда двое детей ушли, Сян Жун помрачнела, не сумев скрыть свое состояние, время от времени она посматривала в определенном направлении. Фэн Юй Хэн проследила за взглядом и увидела, что седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, на самом деле прибыл в зал Фэй Цуй раньше нее. Несмотря на то что он все еще казался спокойным, как весенний ветерок, всякий раз, когда он ставил свою чашу с вином, она видела, как его брови хмурятся, а гармоничная улыбка исчезает.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн тоже интересовало, что заставило Сюань Тянь Хуа стать таким, но раз он не счел нужным сказать ей об этом, то она не собиралась спрашивать. Сюань Тянь Мин еще не пришел, так что она могла только держать свои сомнения при себе.

Она не думала об этом слишком много, так что просто взяла со стола какой-то фрукт и начала его есть. Громкая болтовня близко сидящих к ней дам и молодых госпож, стала слишком навязчивой, и она услышала, как какая-то молодая госпожа с немного грубым голосом сказала:

— Я слышала, что появится специальный посланник из Цянь Чжоу, чтобы преподнести подарок. В прошлом году приехал принц. Интересно, кого отправят в этом году?

Другая девушка рядом с ней засмеялась:

— Какая разница, кто? Может быть, вы надеетесь найти хорошего мужа в Цянь Чжоу?

— Не говорите глупостей! — отругала собеседницу грубоватая девушка: — Тот, кто может приехать в нашу Да Шунь, определенно из императорской семьи. Неважно хотим ли мы выходить замуж или нет, в любом случае такой брак укрепил бы отношения. Как нас могут отправить скреплять отношения стран? Это должен быть кто-то из императорской семьи.

Еще одна подхватила разговор:

— Помимо императорской дочери Тянь Гэ, какая еще дочь есть в императорской семье? А и верно, ведь императорская дочь Тянь Гэ достигнет брачного возраста после Нового года. Но я не слышала, чтобы были какие-либо приготовления к бракосочетанию. Может ли быть, что ее действительно готовят для брака, чтобы укрепить отношения стран?

— Это очень вероятно. Ведь у нынешнего императора нет собственных дочерей. Если он найдет подходящего человека, вполне возможно, что императорская дочь Тянь Гэ получит титул принцессы и будет отправлена замуж.

Сердце Фэн Юй Хэн слегка вздрогнуло от услышанного. Брак по договоренности, чтобы укрепить отношения между странами, в древней эпохе действительно существовало подобное. Ради хороших отношений между двумя странами их императорские семьи станут родственниками. Это был необходимый дипломатический инструмент. Судьба Сюань Тянь Гэ быть выданной замуж именно так?

— Вторая сестра, — Сян Жун дернула ее за рукав, — о чем ты думаешь?

— Ни о чем серьезном, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — Я просто слушаю новости, чтобы скоротать время. Этот банкет не начнется еще некоторое время, так что сейчас здесь немного скучно.

Сян Жун открыла рот и хотела что-то сказать, но когда слова уже были готовы сорваться с ее губ, она оказалась неспособна произнести их. Как Фэн Юй Хэн могла не понимать, что она определенно хотела спросить о Сюань Тянь Хуа, но она не стала указывать ей на это.

Ранее она попросила Сюань Тянь Хуа позаботиться о Сян Жун, так что это произвело глубокое впечатление на девушку. Первоначально она не возражала против этого, у нее даже было намерение позволить всему этому развиваться. Но по какой-то причине она вдруг потеряла интерес. Находясь в поместье, Сян Жун несколько раз сознательно или бессознательно упоминала седьмого принца, но она даже не отвечала.

Что касается причины, то она и сама не смогла бы дать объяснение, но она знала, что передумала, основываясь на своей интуиции, которая всегда была точной.

— Отец здесь, — Сян Жун не задала вопрос, который хотела задать, и просто сменила тему.

Фэн Юй Хэн подняла голову и огляделась. Конечно же, она увидела идущего к ним Фэн Цзинь Юаня. Сян Жун намеренно отсела немного дальше, так как понимала, что отец определенно искал не ее. Отец наверняка хотел бы поговорить со второй сестрой, поэтому будет лучше, если она станет не мешать ему.

Через мгновение Фэн Цзинь Юань остановился перед ними. Фэн Юй Хэн улыбнулась ему, но не встала, чтобы поклониться, просто указала на пустое кресло рядом с собой и сказала с улыбкой:

— Отец, пожалуйста, присаживайтесь.

Фэн Цзинь Юань сел с ледяным выражением лица. Яростный гнев горел внутри него, но он все еще как-то подавлял его, чтобы предотвратить взрыв. Но только потому, что это был дворец. Если бы они находились сейчас в поместье Фэн, то Фэн Цзинь Юань гарантированно бы взорвался и начал ругаться, обвиняя во всем эту дочь.

Он никогда раньше не встречал такого ребенка. Он разрабатывал стратегию, ступая по тонкому льду при дворе, но она за его спиной разрывала его работу на части, и ее действия по уничтожению всех его усилий были очень точными и тщательными. Даже если он убьет ее, то это не считалась бы чрезмерным!

В этот момент Фэн Цзинь Юань начал немного понимать, почему Фэн Чэнь Юй и семья Чэнь снова и снова пытались убить Фэн Юй Хэн. По правде говоря, это было совершенно не беспричинно. Он просто ненавидел, что семья Чэнь оказалась слишком глупа. Они пытались это сделать так много раз, но все — безуспешно, эта девушка так и осталась позади него, продолжая вредить ему. Как могло сердце этой дочери быть таким порочным?

Он в замешательстве посмотрел на Фэн Юй Хэн, пытаясь выяснить, что произошло, по ее ответному взгляду. К сожалению, глаза Фэн Юй Хэн походили на глубокие озера. Но они были холодны, как лед. В этих ледяных омутах ничего не было видно. Мало того, что он ничего не увидел в них, он сам начал дрожать от холода.

Фэн Юй Хэн рассмеялась, наблюдая за отцом, достойным премьер-министром. Редко можно было увидеть, как он переживает такую огромную неудачу. Это было действительно забавно. Это было очень забавно!

— Это то, что ты хотела увидеть, правильно? — Фэн Цзинь Юань наконец-то заговорил. Он повернул голову и уставился на толпу чиновников, окружающих старшего принца, Сюань Тянь Ци. Яростно стиснув зубы, он вздрогнул. — Борьба за поддержку старшего принца и создание иллюзии того, что он станет наследным принцем, чтобы запутать всех, чтобы они поддержали его. Это та сцена, которую ты хотела увидеть?

Фэн Юй Хэн покачала головой и скривила губы в улыбке:

— О чем говорит отец? Я не более чем простая девушка. Откуда у меня такие способности?

— Перестань строить из себя невинность! — Фэн Цзинь Юань сжал руки в кулаки. На мгновение он испугался, что потеряет контроль и ударит эту дочь. Он и третий принц долгое время работали вместе, но теперь больше половины совместных усилий было уничтожено. Не было ни недостатка в могущественных министрах и важных генералах, ни даже в людях, которые предоставили имущество своей семьи, чтобы помочь увеличить влияние третьего принца. Как он мог принять то, что все пошло крахом? — Фэн Юй Хэн, ты все еще дочь моей семьи Фэн? Какая тебе от этого польза?

Фэн Юй Хэн посмотрела на отца и не могла не улыбнуться еще шире. Для посторонних это была прекрасная улыбка, все они предполагали, что отец и дочь говорили о каком-то радостном деле.

К сожалению, когда Фэн Юй Хэн заговорила, она сказала:

— Отец, будет лучше, если А-Хэн скажет вам правду. Это не то, что я хотела увидеть. Это то, что хотел увидеть его величество.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 280. Даже Сюань Тянь Хуа может разозлиться**

Услышать от нее то, что это хотел увидеть его величество, было равносильно объявлению решения императора Фэн Цзинь Юаню.

Он прищурился и посмотрел на Фэн Юй Хэн, надеясь найти хоть какой-то кусочек правды в ее глазах. K сожалению, безуспешно.

— Политические партии двора формировались в течение длительного времени. Ты веришь, что сможешь изменить фракции парой-тройкой мелких трюков? — сердито брюзжал он на Фэн Юй Хэн. — Ты действительно недооценила двор.

— Pаз все это никак не повлияло на фракции двора, почему отец сердится и пришел поговорить с А-Хэн о таких вещах? — Фэн Юй Хэн рассмеялась и продолжила: — Вы можете просто посидеть, сложив руки, и расслабиться, ожидая, пока фракции вернутся к нормальной жизни.

— Ты! — Фэн Цзинь Юань был поражен в самое нутро, некоторое время он был просто неспособен сказать что-либо еще.

Он в течение многих лет оставался нейтральным. А когда, наконец, решил присоединиться к фракции третьего принца, то ожидал большое количество противников. И тех, которые были бы на виду, и других, что скрывались бы, но независимо от всех их выстраиваемых планов, они не учитывали Фэн Юй Хэн. Фэн Цзинь Юань перевел взгляд в сторону Сюань Тянь Е, который оглянулся на него. Пара этих сердитых глаз напоминала разъяренных драконов, готовых полыхнуть огнем в любое время и в любом месте; когда они откроют свои пасти, то сожгут его дотла.

Он вдруг встал и спешно покинул Фэн Юй Хэн.

Та подняла плод в своей руке в сторону Сюань Тянь Е и жестом поприветствовала его. Скривив губы в злой улыбке, она взяла тарелку с фруктами и протянула ее дворцовой служанке рядом с собой, сказав ей:

— Принеси эту тарелку с фруктами моему отцу. Я только что видела, как он смотрел на нее, так что они должны ему понравиться.

Дворцовая служанка не знала подоплеки истории и с улыбкой согласилась. Взяв тарелку, она пошла искать Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань не думал, что дворцовая служанка принесет ему фрукты. Сначала он замер, а потом услышал, как она сказала ему несколько слов. Услышав их, он посмотрел в сторону Фэн Юй Хэн и увидел, что его дочь игриво улыбнулась ему. Такая она выглядела как совсем юная девушка, играющая со своим отцом, и казалась очень милой.

Фэн Цзинь Юань на мгновение застыл в недоумении. Как будто он увидел Фэн Юй Хэн такой, какой она была в детстве. Тогда эта дочь с таким же невинным выражением лица тайком сбегала от своих нянечки и служанок, а затем подбегала, чтобы уткнуться ему в живот. Hо в то время его положение при дворе было нестабильным. Он был так занят, что даже забывал иногда, в какой стороне находится север. Хотя ему очень нравилась эта дочь, он никогда не думал слишком с ней сближаться.

Но чем старше была эта дочь, тем холоднее становилась, и постепенно отдалилась совсем.

А после произошел тот инцидент с семьей Яо, и эта дочь уехала и только спустя время вернулась в столицу. Так вот, сейчас она выглядела совсем как в его воспоминаниях.

Видя, что Фэн Юй Хэн послала кого-то доставить фрукты, в голове у Фэн Цзинь Юаня все перемешалось. Когда он снова оглянулся на нее, выражение лица у него стало гораздо мягче.

Весь этот обмен между отцом и дочерью был хорошо виден третьему принцу, Сюань Тянь Е. На некоторое время гнев в его глазах стал еще более очевидным.

Фэн Юй Хэн похлопала Сян Жун по руке и сказала:

— В зале слишком душно. Я пойду, подышу свежим воздухом. Когда Цзы Жуй вернется, присмотри за ним. Не позволяй ему больше бегать.

— Тогда, вторая сестра, будь осторожна и быстрее возвращайся, — кивнула девочка.

— Конечно, — Фэн Юй Хэн встала и сказала Хуан Цюань: — Оставайся здесь. Я буду действовать самостоятельно.

— Юная госпожа, императорский дворец отличается от дворца Юань. Бань Цзоу не может сюда войти, — немного заволновалась Хуан Цюань.

Она все еще помнила банкет по случаю Дня рождения Сюань Тянь Юя, который состоялся во дворце Юань. Фэн Юй Хэн тогда тоже пошла прогуляться и поболтала с третьим принцем. В то время она не волновалась, потому что знала, что Бань Цзоу где-то прячется. Однако сегодня все было по-другому. Бань Цзоу не может входить в императорский дворец. Если что-то случится с Фэн Юй Хэн, даже десяти тысяч смертей не хватит, чтобы искупить это!

— Все нормально. Я не собираюсь уходить далеко. Я просто постою снаружи у входа некоторое время. В зал все еще входят и уходят люди, кто хоть что-то сможет сделать со мной?

— Тогда... молодая госпожа не должна уходить далеко.

Фэн Юй Хэн, наконец, покинула зал Фэй Цуй после многочисленных предупреждений Хуан Цюань. Со стороны казалось, что она бездумно начала прогуливаться по площади возле зала.

Разговор между ней и Фэн Цзинь Юанем должен был послужить провокацией для определенного человека. Теперь, когда она вышла подышать воздухом, девушка надеялась, что этот другой человек очень быстро окажется рядом.

Как она и ожидала, вскоре после того, как она вышла, третий принц, Сюань Тянь Е, также покинул зал. Она остановилась, и Сюань Тянь Е встал прямо перед ней.

— Третий брат очень быстрый.

— Mладшая сестра сообразительная.

— Третий брат ошибается, хваля меня.

— Говори! Что именно ты собираешься делать?

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Всегда спокойный третий принц, наконец, не в состоянии продолжать быть терпеливым?

— А-Хэн не понимает, что имеет в виду третий брат, — она смотрела прямо на него, естественно и непринужденно. В ее взгляде не было и следа застенчивости, ожидаемой от обычной девушки. Зрачки ее глаз казались ясными и прозрачными. Никто не мог себе даже представить, сколь нестандартные мысли блуждали в головах людей с таким типом глаз.

Но Сюань Тянь Е понимал. Дочь семьи Фэн обладала великой мудростью, скрытой глубоко внутри.

— Фэн Юй Хэн, — он предусмотрительно понизил голос и выдавил ее имя сквозь зубы, — на кого конкретно ты работаешь?

— На кого я работаю? — Фэн Юй Хэн была озадачена. — Я сделала это не для кого-то.

— Перестань притворяться передо мной дурочкой!

Она рассмеялась и произнесла:

— Третий брат, ты уже выглядел очень внушительно. Теперь, рассердившись, ты стал еще страшнее! — хотя она сказала это, на ее лице все еще была улыбка. — А-Хэн просто девушка. Что собирается делать третий брат?

Сюань Тянь Е чувствовал, что больше не может сдерживать свой гнев. Если он не выпустит его в ближайшее время, то получит внутренние повреждения! Действия Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мина заставили его беспомощно отвести войска, которые он послал к северной границе. Они также лишили его значительной части поддержки, которую он получал при дворе; среди них были и ученые, которых он развивал в течение многих лет. Самое главное, чего они добились, так это того, что человек по имени Кэ Ань, обеспечивавший большую армию, которую он поднимал снаружи, провиантом, что заставляло даже его проявлять некоторую вежливость, с внезапным подъемом власти старшего принца просто исчез.

Он смотрел на Фэн Юй Хэн и чувствовал, что ее глаза были очень раздражающими. Он действительно хотел протянуть руку и вырвать их, но, подняв ее, передумал и решил схватить ее за шею!

Прежде чем Сюань Тянь Е поднял свою руку, Фэн Юй Хэн это заметила. Она могла увернуться, но решила не двигаться и позволила Сюань Тянь Е почти задушить ее, она была почти не в состоянии дышать.

Но она все еще улыбалась, ее взгляд остался прежним. Она даже сказала:

— Третий брат, вы чрезмерны, быстро отпустите, — но, несмотря на ее слова, он сжимал горло все крепче и крепче, пока ее лицо не стало полностью красным. Как только она собиралась нанести ответный удар, сзади раздались шаги. Фэн Юй Хэн, которая собиралась нанести ответный удар, вновь опустила почти поднятую руку.

Шаги позади нее становились все более и более отчаянными, и, в конце концов, превратились в бег. Она увидела, как пара рук, унизанная белыми жадеитовыми кольцами, внезапно схватила Сюань Тянь Е за запястье. Весьма крепко схватили, приложенная сила не была чем-то, что Сюань Тянь Е мог выдержать, и он неосознанно отпустил ее шею.

— Третий брат! Издеваешься над девушкой, что же ты за мужчина?

Фэн Юй Хэн узнала этот голос. Это был седьмой принц, Сюань Тянь Хуа.

Она чуть нахмурилась, немного смущенная.

Мгновением назад она полагала, что шаги принадлежали кому-то, кто просто проходил мимо, или Хуан Цюань, которая вышла, чтобы поискать ее. Причина, по которой она не защищалась, заключалась в том, что она хотела, чтобы посторонний увидел, как третий принц теряет контроль над собой. Только после того, как шаги стали безумными, она поняла, что что-то не так. Человек, который пришел, явно был экспертом, чьи навыки в боевых искусствах превосходили навыки Сюань Тянь Е. Мало того, он не боялся вступать с ним в прямой конфликт.

Теперь, когда она подумала об этом, пришедший явно не мог быть Сюань Тянь Мином, чьи ноги еще не полностью зажили, так что это мог быть только Сюань Тянь Хуа.

— Что-нибудь случилось? — Сюань Тянь Хуа повернулся, чтобы спросить ее об этом, и его голос вернулся к своему обычному спокойствию. Он полностью отличался от того тона, который он использовал при разговоре с Сюань Тянь Е.

Фэн Юй Хэн покачала головой и дважды прокашлялась, а затем сказала:

— Я в порядке.

Только тогда Сюань Тянь Хуа посмотрел в сторону третьего принца, чье запястье он все еще держал. Тот несколько раз пытался вытащить его из чужой хватки, но у него ничего не получалось, он только и мог, что сердито крикнуть:

— Седьмой брат!

Сюань Тянь Хуа внезапно оттолкнул его и мгновенно отбросил третьего принца на довольно большое расстояние:

— Издеваешься над девушкой, третий брат действительно обладает большим мастерством!

— Прекрасно! Ты действительно хорош! — Сюань Тянь Е был унижен, все его лицо буквально пылало. Оставаться было бесполезно, поэтому он щелкнул рукавом, посмотрел на них, а затем широкими шагами вернулся в зал Фэй Цуй.

Шея Фэн Юй Хэн действительно немного болела после попытки удушения. Она помассировала ее и беспомощно пробормотала:

— У него действительно сильные руки. Разве недостаточно просто убить людей, чтобы заставить их замолчать?

Она никогда не думала, что Сюань Тянь Хуа когда-нибудь будет выговаривать ей:

— Ты знаешь, что он хочет убить тебя, чтобы заставить замолчать, но все еще провоцируешь его? Я отвернулся на мгновение, а ты уже убежала на улицу. Ты даже служанку с собой не взяла. Фэн Юй Хэн, ты действительно понимаешь, насколько ситуация была опасной?

Фэн Юй Хэн онемела, потрясенно уставившись на разъяренного Сюань Тянь Хуа. Это был первый раз, когда она видела, как этот обычно нежный человек сердился, и злился он на нее. Это...

— Редкость какая!

— Что ты хочешь этим сказать? — видя, что Фэн Юй Хэн случайно сказала что-то без особого смысла, Сюань Тянь Хуа оказался чрезвычайно беспомощным. — Я спрашиваю, понимаешь ли ты, насколько опасна была эта ситуация? — спросив это, он вернулся к своему обычному облику божества, спокойному и утонченному. Но беспокойство в его глазах больше нельзя было скрыть, постепенно оно становилось настоящим камнем на сердце.

— Седьмой брат, — ее отношение, наконец, стало серьезным, но она была как ребенок, который сделал что-то не так. Опустив голову и выставив руки перед собой, она начала играть пальцами, — я признаю, что была неправа.

— Ты... — он никогда не думал, что она просто возьмет и признает свои ошибки. Сюань Тянь Хуа был на мгновение потрясен, но немедленно испустил длинный вздох. — Мин'эр все еще не пришел, так что мне нужно... присмотреть за тобой для него.

— Что случилось с седьмым братом? — она действительно была неспособна больше терпеть и выразила в этом вопросе все свое беспокойство. — Ты казался подавленным во дворце Зимней Луны. Ты можешь мне рассказать?

— Ты слишком много думаешь. Седьмой брат в порядке, — Сюань Тянь Хуа покачал головой, поднял руку и нежно погладил ее по плечу. — Помни, ты девушка. Оставь мужчинам вещи, которые они и должны делать. В твоем возрасте ты должна счастливо наслаждаться жизнью. Этот вопрос вызовет у людей чувство выполненного долга, но седьмой брат предпочел бы видеть твою улыбку, потому что ты получила красивую одежду, а не потому, что ты — часть бесконечной битвы. В любом случае... вы с Мин'эром должны жить счастливо, — он поднял голову и оглядел широкую площадь. Начало банкета приближалось, все больше и больше людей начинало проходить мимо. — Сейчас здесь больше людей. Если хочешь подышать свежим воздухом, то оставайся. Седьмой брат вернется, — сказав это, он повернулся и ушел, не оглядываясь.

Фэн Юй Хэн оцепенела. У слов Сюань Тянь Хуа имелось второе дно. Совершенно определенно оно в них было. Почему эти слова звучали, как признание? Или она перемудрила?

Чем больше она думала, тем больше чувствовала, что что-то не так. Глядя на фигуру, которая уже была далеко, Фэн Юй Хэн внезапно захотела погнаться за ним, но вдруг услышала голос, закричавший сзади:

— Хэн Хэн!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 281. Ты с детства издеваешься надо мной**

Она обернулась и увидела Сюань Тянь Мина, сидевшего в инвалидном кресле, которое толкал Бай Цзэ. Золотая маска на лице и золотой мешочек на бедре красиво сияли на солнце.

Но она была не в настроении оценить этот вид. Увидев Сюань Тянь Мина, она быстро подбежала к нему и с тревогой сказала:

— Сюань Тянь Мин, что-то не так с седьмым братом.

Тот, однако, проигнорировал ее слова, пристально смотря на ее шею. Фиолетовый цветок лотоса на его лбу потерял привычные очертания, смявшись:

— Kто душил тебя?

Фэн Юй Хэн застыла и неосознанно подняла руку, чтобы пощупать шею, а затем спросила его:

— Это так заметно?

Сюань Тянь Мин ничего не говорил, но она могла ясно почувствовать холод, волнами распространявшийся из его тела.

— Это довольно заметные пять отметин от пальцев, — Бай Цзэ ответил за него.

— Третий брат, — Сюань Тянь Мин на самом деле рассмеялся и протянул руку молодой девушке перед ним, — иди сюда.

Она вложила свою ручку ему в ладонь:

— Все в порядке. Это я не увернулась. Если бы я хотела, то он бы не причинил мне вреда.

Конечно, Сюань Тянь Мин знал, что если Фэн Юй Хэн захочет увернуться, то не будет человека, который смог бы причинить ей боль, но независимо от ее намерений, она была ранена. Сюань Тянь Мин с детства не чувствовал себя таким раздраженным. Его женщину ударили? Да даже если бы это сделал сам царь небесный, он должен был бы содрать с него кожу.

— Тогда… эмм, — атмосфера стала еще мрачнее, — седьмой брат уже отомстил за меня. Я только сегодня узнала, что Сюань Тянь Е не может победить седьмого брата! Седьмой брат действительно силен, — она намеренно сменила тему, но действительно хотела знать, что именно произошло с Сюань Тянь Хуа. — Ты можешь сказать мне, что происходит с седьмым братом? Я ведь вижу, что что-то не так.

На этот раз она получила нужный ответ, Сюань Тянь Мин сказал ей:

— Каждый год четыре страны посылают специального посланника в Да Шунь. В этом году восточная Цзун Суй и северная Цянь Чжоу выбрали Новый год, чтобы отдать дань уважения, — он говорил это, пока Бай Цзэ толкал его к залу Фэй Цуй. — Цянь Чжоу послал старшую принцессу с дочерью, а Цзун Суй — принца, но он принес с собой портрет своей младшей сестры.

Фэн Юй Хэн нахмурилась, что-то обдумывая:

— Самый безопасный путь завязать дипломатические отношения — это политический брак. Может ли быть, что принц Цзун Суй приехал ради этого?

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Действительно, это так. Принц привез с собой личное письмо от императора Цзун Суй. Они не только потребовали политического брака, их принцесса желает выйти замуж за седьмого брата.

Как и ожидалось, это было что-то вроде этого.

В это время они вошли в зал, и дворцовая служанка дворца быстро подошла к ним и, поклонившись, произнесла:

— Ваше высочество, окружная принцесса, пожалуйста, присаживайтесь быстрее. Их величества скоро прибудут.

Сюань Тянь Мин на мгновение удержал руку Фэн Юй Хэн, а затем отпустил, сказав:

— Иди.

Она кивнула и вернулась на свое место. Как только она это сделала, император привел в зал императрицу и своих императорских наложниц. Принцы и все остальные встали на колени перед высокой сценой, в унисон громко говоря:

— Да здравствует его величество император! Да здравствует ее величество императрица!

Затем люди услышали, как император громко сказал:

— Все, пожалуйста, успокойтесь.

После его слов все встали.

Поскольку это был Новый год, неизбежно правителям придется сказать несколько любезных слов. После того, как император приказал всем сесть, он начал свою новогоднюю речь. Он был многословен и много чего сказал, все его слова сводились к желанию того, чтобы все было хорошо и гладко шло в следующем году.

Фэн Юй Хэн была не в настроении слушать все это, она продолжала думать о политическом браке с принцессой Цзун Суй, упомянутом Сюань Тянь Мином. Цзун Суй была маленькой страной, которая должна была платить дань Да Шунь. Даже если они хотели политического брака, то кандидатуру выбирала бы Да Шунь. Как им можно было позволить выбирать кого угодно?

Но сегодняшнее выражение лица Сюань Тянь Хуа ясно показывало, что этот политический брак предрешен. Но это не имело никакого смысла!

На сцене только что завершилась длинная речь императора, и свою речь начала императрица. Фэн Юй Хэн чувствовала себя так, как будто находилась на церемонии награждения среди военных. Это было чрезвычайно скучно.

Она не знала, были ли видны ее мысли о скуке. Пока императрица говорила, она внезапно услышала хлесткий удар, сопровождаемый звуками разлетающихся брызг. Без какого-либо предупреждения стол раскололся прямо посередине, тарелки с фруктами посыпались на пол, а чай разлился по всему третьему принцу, Сюань Тянь Е.

Шокированные люди оглянулись и увидели, что Сюань Тянь Е внезапно встал и сердито посмотрел в сторону девятого принца, Сюань Тянь Мина. Он громко сказал:

— Что ты делаешь?

Только тогда все поняли, что девятый принц, Сюань Тянь Мин, оттягивал назад свой кнут. Свернув его, он сказал:

— Стол действительно изготовлен из такой непрочной древесины. Он сломался после одного удара. Интересно, шея третьего брата крепче, чем этот стол?

Как только это было сказано, как Сюань Тянь Е мог не понять, почему его ударили? Но даже если он понял, то у него не было никакой возможности сказать это; более того, что вообще такое со всей этой ситуацией? Сейчас говорила императрица, а девятый брат осмелился быть таким высокомерным?

Он был обескуражен и хотел, чтобы император или императрица что-то сказали, но прежде чем он смог хоть что-то произнести, он услышал холодный слова императрицы:

— Е'эр, ты действительно становишься все менее и менее разумным!

"А?"

Как только эти слова прозвучали, поразился не только Сюань Тянь Е, но и все остальные.

Тот, кто не был разумным... должен же быть его высочеством девятым принцем, верно?

Но у императрицы были свои рассуждения:

— Если стол сломался, просто принесите новый. Все еще спокойно сидят. Что ты делаешь, вставая так внезапно?

Сюань Тянь Е широко раскрытыми глазами посмотрел на императрицу. Как эта женщина могла сказать что-то подобное?

Императрица потеряла терпение и подняла голос:

— Е'эр! Глядя на эту вот так, что ты пытаешься сделать? Ты пытаешься бунтовать?

Сюань Тянь Е со стуком упал на колени:

— Сын не смеет! — императрица могла сказать что угодно, но она ясно произнесла слово "бунтовать". Ему очень хотелось спросить ее, что она делает. К сожалению, он не решился.

Все знали, что нынешний император и императрица прекрасно сотрудничали! Царственная дама лучше всех понимала, что у правителя на уме. Императору достаточно просто посмотреть на нее, и, даже не расспросив все в деталях, она будет знать, как продолжить игру.

Теперь, подобное отношение императрицы означало, что это было также и отношение императора. Если он ясно дал понять свою позицию, то кто еще осмелился бы что-либо сказать?

Что еще более важно, недавняя ситуация при дворе ясно дала понять, что третий принц в конечном итоге не сможет получить императорское волеизъявление. Даже за два года до этого император много раз ставил его на важные посты, но тот не получал от этого много преимуществ или каких-либо подтверждений. Совсем недавно любимый ребенок, старший принц, снова и снова признавался императором. Это также привело к потере власти третьего принца, сделав его брошенным ребенком.

Сюань Тянь Е не знал, что после того, как этот "кнут" показали, люди его фракции, которые наблюдали за ситуацией, уже начали отдаляться. Даже у Фэн Цзинь Юаня возникли сомнения относительно продолжения его поддержки.

Он с пылающим лицом опустился на колени, чувствуя невероятное унижение, но у него не было сил, чтобы сопротивляться. С детства и до сих пор, только небеса знали, как сильно он страдал от издевательств Сюань Тянь Мина, но каждый раз все было так же, как и сейчас. Все закрывали глаза и начинали беспокоиться о Сюань Тянь Мине, полностью игнорируя его чувства. Сегодня было то же самое, в первый день Нового года, Сюань Тянь Мин растоптал все его достоинство перед чиновниками и членами их семей.

— Сын признает свои ошибки. Мать-императрица, пожалуйста, вынесите наказание, — он глубоко, в пол, поклонился. Рыбный сладкий привкус хлынул ему в горло, но он с усилием сглотнул его обратно.

— Да, — стоя на сцене, императрица кивнула, — все в порядке, если ты осознаешь свои ошибки. Эта с нетерпением ждет успеха. Е'эр, особенно ты должен побороться за супругу-консорта Сюй Де!

Когда он услышал о супруге-консорте Сюй Де, сердце Сюань Тянь Е сжалось. Ладони, скрытые в рукавах, сжались в кулаки. — Сын прислушается к совету матери-императрицы.

— Ты можешь подняться! — наконец, этот вопрос с императрицей был решен, и заговорил император. — Сейчас наступил Новый год. Мин'эру просто нужно приспособиться к атмосфере, но почему ты выглядишь так скучно?

Присутствующие закатили глаза. Император и императрица действительно были настоящей парой. Неудивительно, что девятый принц похож на него. Его характер был в точности как у императора.

Сюань Тянь Е встал. Опустив руки, он не решался сказать больше ни слова. Дворцовые слуги уже убрали устроенный беспорядок и принесли новый стол, после чего императрица добавила:

— Почему ты все еще стоишь? Садись!

Только тогда он осмелился сесть. В это время Сюань Тянь Е действительно хотел обернуться и посмотреть, что за выражение было на лице у Сюань Тянь Мина. Будь у него возможность, он действительно хотел взять меч и сразиться с ним. Тем не менее в глубине души он знал и боялся, что, даже сделав это, он не способен быть противником своего девятого брата. Более того, сейчас на него смотрел император. Он бы просто не дерзнул обернуться.

После этого небольшого волнения, речь императрицы продолжилась, но никто внизу не был в настроении слушать слова, которые произносились каждый год. Вместо этого все думали о том, почему девятый принц внезапно предпринял действия против третьего принца.

Кто-то тихо сказал:

— Кажется, немного раньше за пределами зала Фэй Цуй у его высочества третьего принца возник конфликт с окружной принцессой Цзи Ан. Разве в таком случае его высочество девятый принц не должен был выместить гнев за принцессу?

— Больше, чем просто конфликт. Я слышал, что его высочество третий принц душил окружную принцессу Цзи Ан.

Как только это было сказано, все посмотрели в сторону Фэн Юй Хэн. Конечно, они увидели явные признаки того, что ее душили.

Что касается Фэн Юй Хэн, намеренно или непреднамеренно, она немного спустила воротник. Это позволило людям увидеть метки на ее шее немного яснее.

— Его высочество третий принц зашел слишком далеко, — за два месяца ситуация при дворе изменилась, хотя и постепенно. Независимо от того, были ли это придворные чиновники или их женщины, все знали, что третий принц, который никогда не получал благосклонности императора, казалось, потерял даже его доверие. Так что они отнеслись к этой истории совсем не снисходительно. — Независимо от того, какая вражда у него с его высочеством девятым принцем, почему он пошел мстить девушке?

— Точно! На мой взгляд, именно то, что он не смог победить девятого принца, и заставило его напасть на его будущую принцессу.

— Жаль, мой отец когда-то хвалил его высочество третьего принца за надежность и ответственность. Теперь, кажется, он тот, кто способен спорить с женщинами.

— Ах, будьте осторожны с тем, что вы говорите. Что вы имеете в виду под "когда-то"? Не было никакого "когда-то". Ваш отец никогда не хвалил его высочество третьего принца.

При этом лицо молодой госпожи, которая только что говорила, побелело, и она несколько раз повторила:

— Верно, верно, верно. Мой отец никогда не хвалил его.

Почти сразу же третий принц, Сюань Тянь Е, стал богом чумы, которого все боятся и хотят избежать. Он держал свою чашку чая, слышал каждое сказанное слово и выгравировал каждый звук в своем сердце. Рано или поздно придет день, когда он сможет отплатить за то унижение, которое пережил сегодня!

В это время императрица закончила свою речь, и евнух, стоявший рядом с ними, поднял голову и объявил:

— Специальный посланник из Цзун Суй, Ли Кунь может войти во двор!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 282. Цзун Суй представляет сокровище и шокирует всех присутствующих**

После этого заявления евнуха в зал Фэй Цуй вместе с пятью людьми вошел специальный посланник Цзун Суй, четвертый принц Цзун Суй, Ли Кунь.

Ли Кунь оказался мужчиной ростом чуть выше ста семидесяти сантиметров, но очень крепкого телосложения. Он, видимо, шел по пути боевых искусств, а не занимался наукой. Люди Цзун Суй одевались так же, как и люди Да Шунь, но от у него немного веяло духом династии Тан, из-за чего на Фэн Юй Хэн напала легкая ностальгия.

Пока она наблюдала, Ли Кунь уже добрался до середины зала. Разметав полы халата, он встал на колени и поклонился:

— Сын своей страны, Ли Кунь приветствует их величеств. Я желаю долгой жизни вашим величествам и надеюсь, что страна Да Шунь продолжит процветать и собирать обильные урожаи.

Император громко рассмеялся:

— Четвертый принц Цзун Суй, ваши слова становятся все лучше и лучше! Быстрее, пожалуйста, встаньте.

— Благодарю вас, ваше величество! — только тогда Ли Кунь встал. Затем он глубоко поклонился и сказал: — B прошлом году моя Цзун Суй могла процветать с благословения Да Шунь и многое произвела. Сегодня этот скромный принц специально принес особую дань уважения Цзун Суй правителю Да Шунь. Это также покажет, что Цзун Суй по-прежнему верна Да Шунь, как это и было раньше.

Когда он сказал это, один из людей рядом с ним передал список подарков одному из придворных евнухов, который в свою очередь отнес его Чжан Юаню, который, наконец, отдал его императору.

Ли Кунь продолжил:

— В этом году Цзун Суй подготовил в качестве дани в общей сложности сто тридцать восемь позиций. Большинство уже передано министру для инспекции. Еще две — это национальные сокровища, которые этот скромный принц принес сегодня ко двору. Ваше величество, не могли бы вы лично взглянуть? — сказав это, он отошел в сторону, и вперед вышли три человека, каждый из которых держал что-то в руках. — Это одно из национальных сокровищ — обыкновенная парча. В прошлом году Цзун Суй произвел в общей сложности четыре рулона, и все они были принесены этим принцем, чтобы предложить в качестве дани Да Шунь.

Услышав об обыкновенной парче, можно было сказать, что мужчины в зале остались спокойными, хотя и выглядели чуть выжидающими, но женщины в отличие от них смотрели на происходящее, не отводя взглядов.

Это была обыкновенная парча. Hа прошлогоднем новогоднем банкете Цзун Суй не смог ничего предложить, но в этом году они смогли изготовить четыре рулона, и они принесли их в этот зал. Может ли быть, что они в этот благословленный день увидят эту ткань, являющуюся национальным сокровищем?

Все, вытянув шеи, смотрели на принца Цзун Суй. Такая реакция привела Ли Куня в хорошее расположение духа, поэтому он решил немного подождать и насладиться этим ощущением, что на него смотрят бесчисленное количество людей.

Император был немного недоволен и хотел сказать ему, чтобы он поторопился, но когда он снова вспомнил о том, что стояло за предложенной обыкновенной парчой, слова, которые почти сорвались с его губ, так и не прозвучали.

Вместо него закричала недовольная Сюань Тянь Гэ:

— Поторопитесь! Раз уж вы принесли ее сюда, просто покажите всем. Если вы не хотите, чтобы люди видели ее, то просто позвольте дворцовым слугам бросить его на склад. Чего вы медлите?

Это был первый раз, когда Ли Кунь приехал в Да Шунь. Люди рассказали ему об обстоятельствах в этой стране, в том числе и о том, какие люди были в императорской семье, и об их личностях. Но он все еще не понимал, почему эта молодая девушка осмелилась так говорить перед императором, императрицей и многочисленными чиновниками? Она была принцессой? Но принцессы Цзун Суй не обладали подобными правами. Он не мог не посмотреть несколько беспомощно в сторону Сюань Тянь Гэ.

Которая нахмурилась:

— Я же сказала вам показать ткань всем, так почему вы смотрите на меня?

Ли Кунь был совершенно напуган Сюань Тянь Гэ, ему больше не хотелось спрашивать, кто эта девушка. Он быстро развернулся и лично открыл рулон обыкновенной парчи.

Обыкновенная парча была гораздо более редкой, чем Сычуаньская парча Да Шунь, цвет этой ткани заставлял людей считать, что она сотворена на небесах. Никто не мог видеть никаких признаков того, что она окрашена. По-видимому, обыкновенная парча больше всего подходила для церемонии замужества девушки, потому что обычно была красной. Свадебное платье из такой ткани при попадании на него солнечных лучей придаст девушке вид Феникса, возрождающегося из огня.

Только три или четыре рулона этой удивительной ткани производились каждый год. Если год был плохим, не производилось ни одного. Как ее можно было не считать ценной? То, что люди смогли увидеть ее сегодня, было большой редкостью. Но кроме бесконечного восхищения, все только и могли, что вздыхать и чувствовать себя беспомощными. Это было тем, за что сражались и до сих пор не получили императорские наложницы, так на что могли надеяться семьи всех этих чиновников?

Но в такой момент кто-то вспомнил Фэн Юй Хэн. Они слышали, что его высочество августейший принц заносил в поместье Фэн сундук за сундуком с национальными сокровищами внутри в качестве помолвочных даров. Он практически опустошил склад, который собирал эти предметы в течение десяти лет. Дамы и молодые госпожи не могли не начать завидовать Фэн Юй Хэн. Посмотрев на свою одежду, сшитую из тканей, которые уже были довольно дорогими, они могли только вздохнуть еще раз. Это действительно был случай, когда себя не стоило сравнивать с другими, иначе можно лишиться всего (1).

После того как обыкновенная парча была открыта взорам присутствующих, и Ли Кунь буквально искупался в похвалах и восхищении, он махнул рукой, и один из его сопровождающих немедленно вынес что-то вперед и передал это евнуху Да Шунь.

Когда все восхищались обыкновенной парчой, Фэн Юй Хэн увидела, как Сюань Тянь Мин одними губами задал ей вопрос:

— Ты хочешь ее?

Она смогла прочитать его по губам и сразу же почувствовала себя неловко. Эта ткань еще даже не была отправлена на склад Да Шунь, а он уже заинтересован в ней. Она немного поняла, как именно подобные ткани оказались на ее складе.

Она беспомощно покачала головой и ответила:

— Нет, мне достаточно.

Тем не менее он сказал что-то еще более сложное:

— Все хорошие вещи должны принадлежать нашей Хэн Хэн.

Она фыркнула и засмеялась:

— Это хорошая идея!

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись, так и не сказав ни слова вслух.

В это время рулоны обыкновенной парчи забрали дворцовые слуги. Когда женщины отвели свои взгляды, мужчины всего зала сели прямо. Они знали, что главное событие вот-вот начнется.

Конечно, они увидели, как Ли Кунь сделал шаг вперед и громко сказал:

— Помимо обыкновенной парчи у моей страны есть второе национальное сокровище — железная сущность!

Как только были сказаны эти два слова "железная сущность", Фэн Юй Хэн увидела, что лица всех людей в зале стали торжественными. Присутствующие смотрели в сторону двух других слуг Ли Куня. Вещь, которую они держали, казалась больше, чем рулоны обыкновенной парчи, и выглядела довольно тяжелой. Но она все равно все еще было спрятана, так что непонятно было, чем она была.

Она долго размышляла и до сих пор не могла сказать, что это за железная сущность.

Затем она услышала, как Ли Кунь сказал:

— Сто лет назад по пяти странам распространилась весть о том, что Цзун Суй очистила железную сущность. Все узнали, что оружие, сделанное из железной сущности, режет обычное железо, как грязь. Эта железная сущность позволила моей Цзун Суй победить во многих битвах. Второе сокровище, которое мы привезли сюда сегодня — это набор мечей, сделанных из железной сущности.

На этот раз он и не думал держать людей в неведении. Сказав это, он развернулся и снял крышку.

В этот самый момент люди снова вытянули головы, но на этот раз это были мужчины. Женщины не очень хорошо разбирались в этих вещах и не задумывались о том, как это важно.

Но мужчины вели себя по-разному, особенно генералы. Они слишком хорошо понимали ценность таких вещей. Даже если просто подумать об этом, то в эту эпоху, когда сталкивались две армии, та сторона, у которой было более сильное оружие, превращала сцену битвы в одностороннюю бойню!

Фэн Юй Хэн увидела отца Жэнь Си Фэн, генерала Пин Нань, решившего встать. Обойдя вокруг стола, он сделал несколько шагов вперед, остановился и посмотрел прямо на преподнесенные мечи.

В это время глаза старого генерала светились, а его взгляд открыто и искренне показывал то, что он хотел подобное оружие!

Но не только генерал Пин Нань. Даже Сюань Тянь Мин, Сюань Тянь Хуа и Сюань Тянь Е смотрели прямо на клинки. Никто из них не отводил своих взглядов.

Что касается Фэн Юй Хэн, она также неосознанно привстала и прищурилась, чтобы посмотреть на это оружие.

Она, наконец, поняла. Именно по этой причине принцесса Цзун Суй могла просить о браке с Сюань Тянь Хуа!

Этот обручальный дар от принцессы был методом производства оружия с железной сущностью!

Это было эквивалентно предоставлению войскам Да Шунь возможности повышения силы. Неудивительно, что император согласился. Неудивительно, что Сюань Тянь Хуа был так обеспокоен и сказал ей такие вещи.

Она отвела взгляд от оружия и посмотрела на Сюань Тянь Мина. Как будто под действием телепатической связи он тоже взглянул на нее. Но не только Сюань Тянь Мин, Сюань Тянь Хуа тоже посмотрел на нее.

Поглядев на них, Фэн Юй Хэн поняла, что ее предположение было верным.

Это сокровище от Цзун Суй на долгое время заставило замолчать весь зал.

Император наблюдал за реакцией, в душе беспомощно вздыхая. Да Шунь долгое время не производил такого хорошего оружия. За последние десять лет — кто знал, сколько раз предпринимались попытки? — они все еще не могли найти способ получить железную сущность.

По правде говоря, попытки делались не только в Да Шунь. Другие страны тоже хлебнули горя с этой железной сущностью, но ни одна из них так и не смогла объявить о своем успехе за эти годы.

Железная сущность стала величайшим секретом Цзун Суй.

Некоторые пытались пойти и украсть его, но божественные воры только после прибытия в страну узнавали, что метод очистки железной сущности передавался из уст в уста правителю. Всякий раз, когда она должна была быть произведена, правитель собирал мастеров и лично объяснял им способ производства. Как только эти мастера узнавали эту тайну, они не выходили на улицу. После того, как оружие будет закончено, они будут хранить эти секреты.

Но Цзун Суй все еще была маленькой страной. Она в течение многих лет хранила этот столь важный секрет. Император все понял. Поскольку Цзун Суй принесла такой подарок на помолвку для политического брака, то для них уже было слишком сложно хранить это в тайне. Они должны были положиться на Да Шунь, которая помогла бы им добиться успеха. Можно также сказать, что, поделившись секретом с Да Шунь, она также разделит бремя этой опасности с Да Шунь.

Конечно, император не придавал большого значения опасности, исходившей от Цзун Суй, но они заявили, что хотят его седьмого сына для этого политического брака. Это сильно обеспокоило его.

Сюань Тянь Хуа был единственным ребенком, которого он не собирался ни во что втягивать. Он также был единственным, кто понимал, что значит великое благо и всеобщая любовь. Изначально он думал, что не будет настаивать на чем-либо для этого ребенка и позволит Сюань Тянь Хуа делать все, что ему заблагорассудится. Независимо чем бы это было — выбором ли жены, зачатием детей или другого жизненного пути — кроме трона, он отдал бы Сюань Тянь Хуа все, что бы он захотел. Но сейчас…

Он посмотрел в сторону Сюань Тянь Хуа и увидел, что лицо ребенка, который обычно выглядел спокойным, было переполнено горем. Он знал, что Сюань Тянь Хуа не хотел жениться на принцессе из Цзун Суй. Сюань Тянь Хуа ясно изложил свою позицию, когда эта новость дошла до Да Шунь, но когда он упомянул об условиях этого обмена, Сюань Тянь Хуа думал одну ночь, а затем согласился.

За все свои годы император никогда не чувствовал себя огорченным из-за ребенка. Даже когда Сюань Тянь Мину повредили ноги, он не чувствовал себя огорченным, потому что знал, что сможет продолжать благосклонно относиться к нему. Но согласие Сюань Тянь Хуа в тот день действительно заставило его почувствовать себя подавленным.

Этот набор мечей оставил присутствующих глубоко шокированными.

— Я приглашаю генералов Да Шунь проверить оружие! — сказал Ли Кунь.

Но никто не вышел попробовать. Железная сущность просуществовала столетие, так как они могут не знать такие вещи?

Ранее Цзун Суй относилась к этому как к национальному сокровищу и посылала его Да Шунь как дань, но даже после десятка мечей Да Шунь не была готова даже просто принести их на поле битвы. Она только потратила время, исследуя, как оно было сделано, но так и не преуспела.

На этот раз то, о чем они просили в течение сотни лет, было принесено к их дверям.

Фэн Юй Хэн продолжала стоять и слегка нахмурилась, глядя на оружие, сделанное из железной сущности.

Такого рода вещи назывались железной сущностью людьми этой эпохи?..

...................\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Идиома состоит из двух частей. Первая часть гласит: "Люди не должны сравнивать себя друг с другом. Если все, что вы делаете, — это сравниваете себя с другими, то вам лучше умереть". Вторая часть: "Существующие различия не случайны. Если вы все время продолжаете их сравнивать, то можете лишиться всего".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 283. Эта окружная принцесса лично проверит оружие**

Какая еще железная сущность!

Она щелкнула рукавом и вернулась на свое место. Это не более чем низкокачественная сталь с низким содержанием углерода, но она действительно тверже обычного железа.

Она беспомощно вздохнула. В эту эпоху оружие, которое было тверже железа, действительно являлось ключом к победе на поле боя.

В это время она видела, как Ли Кунь взял из рук своего слуги еще две вещи. Одна была письмом, а другая — свитком.

— Ваше величество, это письмо лично написано отцом-императором этого скромного принца, — сказав это, он передал письмо подошедшему евнуху, затем взял свиток и продолжил: — В руках этого скромного принца портрет шестой принцессы Цзун Суй. Не буду скрывать от вашего величества, что шестая принцесса — моя младшая сестра. В этом году ей исполнится пятнадцать, она в расцвете своей юности. Отец-император благодарен Да Шунь за ее небесную благосклонность. Мы надеемся, что после этого брака отношения между нашими странами станут еще более глубокими. Мы надеемся, что ваше величество согласится.

Император посмотрел на письмо императора Цзун Суй. По выражению его лица было трудно сказать, счастлив он или нет. Услышав, как Ли Кунь лично упомянул о браке, он просто утвердительно кивнул.

Ли Кунь улыбнулся и сказал:

— Мой отец-император обожает младшую сестру этого скромного принца, она самая красивая принцесса Цзун Суй. Возможно, ее избаловала любовь моего отца-императора, но на самом деле она назвала седьмого принца, его высочество Чистосердечного принца, своим желанным партнером, — произнеся это, он посмотрел в сторону Сюань Тянь Хуа. Даже если бы принцесса Цзун Суй не говорила ему ничего, то этот принц оказался бы под впечатлением от внешнего вида Сюань Тянь Хуа. Все говорили, что у Да Шунь был седьмой принц, похожий на божество. Теперь, когда он увидел его сегодня, тот выглядел именно так, как он и ожидал.

Присутствующие усмехнулись. Они хотели седьмого принца, Сюань Тянь Хуа, для политического брака? Может, Цзун Суй перестанет дурачиться? Седьмой принц не был похож на того, кто вообще когда-либо женится, не говоря уже о том, чтобы жениться по политическим причинам. Этот человек больше всего подходил для того, чтобы просто стоять на постаменте и быть объектом поклонения десятков тысяч людей. Стать участником политического брака — разве это не то же самое, что вытащить его из царства богов? Это было довольно кощунственное желание.

В это время император, наконец, поднял голову от письма, но посмотрел на Ли Куня и сказал:

— Брак, сближающий два народа, естественно, хорошая вещь, но какой принц будет выбран для этого, я боюсь, что Цзун Суй не имеет права голоса в этом вопросе!

Фэн Юй Хэн улыбнулась про себя. Похоже, император хотел начать переговоры с этим принцем из Цзун Суй.

Конечно, они услышали, как Ли Кунь сказал:

— Естественно этот скромный принц понимает, но мой отец-император действительно слишком любит мою младшую сестру. Вот почему, когда этот скромный принц собирался отправиться в Да Шунь, он сказал, что только если его высочество Чистосердечный принц согласится на этот брак, то Цзун Суй готова отдать метод производства железной сущности. И именно шестая принцесса лично приедет, чтобы научить этому методу!

Все снова были потрясены!

Зал наполнился звуками рыданий.

Неудивительно, что принц Цзун Суй был таким смелым. Оказалось, что их старый император на самом деле додумался до подобного. Используя этот политический брак, он торговал методом производства железной сущности. И именно шестая принцесса приедет, чтобы научить ему. Независимо от того, как на это смотрели, это была хорошая сделка! Но их выбор человека для этого политического брака был слишком хитрым. Кто знал, согласятся ли на это император и его высочество седьмой принц.

Некоторое время вся молчали, начав размышлять, каким будет результат этого политического брака. Мужчины сочувствовали его высочеству седьмому принцу, но надеялись, что этот вопрос будет решен. Женщины же были возмущены и ненавидели, что не могут броситься вперед и избить этого Ли Куня за то, что он богохульствовал на их Чистосердечного принца.

Что касается Ли Куня, то у него было достаточно терпения. Император ничего не говорил, а он не давил, просто стоял и ждал. Но с виду он, казалось, был переполнен уверенностью, он не верил, что император покачает головой и откажется.

Внезапно оттуда, где сидели принцы, раздался холодный смешок, за которым последовал мрачный голос, сказавший:

— Оружие важно, но если бы мы были похожи на вас, Цзун Суй, и просто дико неслись вперед, рубя и разрезая все, что шевелится, без знания формаций и массивов, то, кто знает, сколько бы жизней отняла победа?

Фэн Юй Хэн даже не нужно было смотреть, чтобы узнать, что это сказал Сюань Тянь Мин. Только два генерала, которые действительно держали в руках мечи и копья и сражались на поле боя, пришли сегодня. Одним из них был Сюань Тянь Мин, а другим — генерал Пин Нань.

Услышав слова Сюань Тянь Мина, генерал Пин Нань кивнул:

— Верно. На поле боя, помимо оружия, нужна еще и мудрость.

Эти два человека ясно дали понять, что защищают Сюань Тянь Хуа. Они надеялись, что этот принц, который был похож на божество, не станет частью чего-то такого, как политический брак.

Но если были люди, которые защищали его, были и люди, которые таранили эту защиту. Человек, который сделал это, был не кто иной, как нынешний премьер-министр и отец Фэн Юй Хэн, Фэн Цзинь Юань. Они только услышали, как сразу после генерала Пин Наня он сказал:

— Но если солдаты нашего Да Шунь храбры, а у генералов есть мудрость, если каждый сможет владеть оружием из железной сущности, это резко уменьшит количество людей, убитых и раненых в бою. Для страны и народа — это благо высшего порядка.

По правде говоря, независимо от того, к какой фракции кто принадлежал, все думали об одном и том же. Фэн Цзинь Юань просто сказал то, о чем думали они все.

Генерал Пин Нань и Сюань Тянь Мин естественно понимали это рассуждение. Они оба стояли на поле боя и были свидетелями гибели и ранений солдат. Это было так, как и сказал Фэн Цзинь Юань. Если, обладая храбростью и мудростью, они добавят оружие, число погибших и раненых резко сократилось бы. Эта сделка того стоила.

На лице Ли Куня появилась улыбка, и он сказал:

— Что более важно, помимо нынешнего мира, мы должны думать о будущих внуках.

Как только он сказал это, они увидели, что седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, который все еще молчал, встал. Подойдя к середине зала, он опустился на одно колено и громко сказал императору:

— Отец-император, для Да Шунь и ее граждан и ради будущих поколений Да Шунь, сын... принимает брачное предложение.

Услышав, что он принял предложение, все чиновники вздохнули с облегчением, но некоторые молодые госпожи уже начали вытирать слезы.

Долгое время Сюань Тянь Хуа был для них мечтой. Они все знали, что им не посчастливится заполучить такого хорошего человека, но было бы хорошо, если бы Сюань Тянь Хуа никогда не женился в этой жизни. Если он действительно женится на ком-то, они определенно будут рассматривать ее как врага. Сегодня Сюань Тянь Хуань был вынужден принять брачное предложение, так что принцесса Цзун Суй стала их врагом. Молодые госпожи в зале уже достигли молчаливого согласия. До тех пор пока эта принцесса осмеливалась желать выйти за него замуж, они, безусловно, хорошенько позаботятся о ней!

Согласие Сюань Тянь Хуа на брак позволило Ли Куню вздохнуть с облегчением, но император закрыл глаза и глубоко вздохнул. Что касается Сюань Тянь Мина, то он крепко держался за подлокотники своего инвалидного кресла и смотрел прямо на этого чертового принца Цзун Суй, ненавидя то, что не мог разорвать его тело на десять тысяч частей.

Сюань Тянь Хуа не вставал, ожидая ответа императора. Фэн Юй Хэн посмотрела на коленопреклоненную фигуру этого мужчины и вдруг вспомнила время зимней катастрофы. Он держал ее за руку и пробирался с ней по снегу с окраины обратно в столицу. Никто из них ничего не говорил, они просто продолжали идти. Их руки были ледяными, но они все еще чувствовали тепло, исходящее друг от друга.

Она прожила две жизни. Одну жизнь провела в казарме, трижды отправляясь спасать людей на поле боя. В другой, находясь в богатой семье, она каждый день проводила в блеске и вспышках кинжалов и мечей. Она никогда не испытывала покоя или стабильности, не наслаждалась годами тишины. Но в тот раз, когда она вернулась в столицу, держась за руки с Сюань Тянь Хуа, ей показалось, что небеса внезапно открыли ей путь. До тех пор пока она держала этого человека за руку, она могла идти по пути, который привел бы к мирному убежищу, которого она тайно желала, но не хотела этого признавать.

У Сюань Тянь Хуа были такие способности. Он успокаивал одним своим видом и был в состоянии очистить грязь этого мира.

Но теперь эту мирную гавань кто-то пытался отнять с помощью таких методов! Это можно было рассматривать как продажу Сюань Тянь Хуа императором!

Это было то, что она действительно не могла вынести!

Император открыл глаза и слегка кивнул. Он собирался согласиться на этот брак, но Фэн Юй Хэн внезапно встала:

— Отец-император, пожалуйста, подождите!

Она не очень хорошо себя сейчас контролировала, и крик получился слишком громким, сильно шокируя зал.

Фэн Цзинь Юань был еще более напуганным:

— A-Хэн! Сядь! — он выпалил эти слова, одновременно являвшиеся предупреждением и выговором. Не думая о времени и месте, он только хотел использовать свое положение, как ее отца, чтобы попытаться остановить эту дочь от продолжения: — Это вопрос, касающийся страны. Как может девушка иметь право говорить? Закрой свой рот!

— Вреда не будет! — с вершины сцены заговорил император. Его голос был немного низким, но независимо от того, кто его слышал, в нем был проблеск надежды: — Сегодня банкет в честь Нового года. Нет необходимости, дорогой министр Фэн, слишком церемониться. Мы хотим услышать, какое мудрое мнение может предложить окружная принцесса Цзи Ан!

Император уже заговорил, так что Фэн Цзинь Юань больше ничего не мог сказать. Он мог только смотреть на Фэн Юй Хэн и лихорадочно размышлять. Он действительно не мог понять эту дочь. Сейчас, независимо от того, что случилось, не должно было быть ничего, что имело для нее значение? Почему она вдруг заговорила?

Все смотрели на Фэн Юй Хэн, даже во взгляде Сюань Тянь Мина было некоторое любопытство.

Она шагнула вперед и поспешно улыбнулась ему. Пройдя мимо Сюань Тянь Хуа, она помогла ему встать и тихо сказала:

— А-Хэн не позволит седьмому брату быть частью такой дилеммы. Седьмой брат, успокойся! — произнеся это, она повернулась и неглубоко поклонилась Ли Куну: — Мое уважение принцу Цзун Суй.

Ли Кун скрупулезно, со всей своей вежливостью, сложил ладони и поклонился в ответ:

— Я слышал о знаменитой окружной принцессе Цзи Ан. Этот скромный принц отдает дань уважения.

Уголки губ Фэн Юй Хэн приподнялись в улыбке, но не было и следа той застенчивости, которую должна была показать молодая девушка, столкнувшись с незнакомым мужчиной. Она выглядела уравновешенной, заставляя людей чувствовать себя комфортно. Но слова, которые она сказала, были чрезвычайно шокирующими:

— Железная сущность Цзун Суй действительно опережает современную технологию, и эта окружная принцесса весьма впечатлена. Только что ваше высочество сказал, что Да Шунь может опробовать это оружие. Интересно, так ли это до сих пор?

Ли Кунь кивнул:

— Естественно, это все еще так. Оружие из железной сущности все еще здесь. Окружная принцесса может попробовать любой тип оружия, который захочет.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн улыбнулась, повернулась и внезапно преклонила колени перед императором: — Отец-император, у А-Хэн есть самонадеянная просьба.

Император посмотрел на Фэн Юй Хэн и почувствовал, что эта девушка, скорее всего, преподнесет ему приятный сюрприз, и его настроение улучшилось:

— Говори!

— А-Хэн научилась ряду ремесел у моего персидского мастера, находясь на северо-западе, — сказала Фэн Юй Хэн. — Перед тем, как уйти, мастер дал А-Хэн кинжал, для того, чтобы я могла защитить себя. А-Хэн всегда держала этот кинжал под рукой. Поскольку мне не разрешили пронести оружие во дворец, кинжал был оставлен в моей карете за пределами дворца. Позволит ли отец-император забрать его?

— О? — император заинтересовался. — Ты хочешь сравнить свой кинжал с оружием, сделанным из железной сущности Цзун Суй?

— Именно так, — ответила Фэн Юй Хэн.

— Что если он проиграет? И что если победит?

— Если проиграет, то проиграет, — улыбнулась она. — В любом случае А-Хэн отвечает на приглашение принца Цзун Суй протестировать оружие. В худшем случае все продолжится, и ничего не изменится. Если же выиграет…

— Окружная принцесса чувствует, что есть шанс на победу? — это сказал Ли Кунь, его голос был полон уверенности. — За сто лет железная сущность не проиграла ни разу.

— Вот как, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и продолжила: — Тогда эта окружная принцесса сделает ставку с вашим высочеством. Если железная сущность выиграет и на этот раз, то Цзун Суй получит то, что хочет. Если железная сущность проиграет... — она посмотрела на Сюань Тянь Хуа и серьезно сказала: — седьмой брат не женится!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 284. Великая милость окружной принцессы никогда не будет забыта**

Зал взорвался из-за сказанного Фэн Юй Хэн.

Никто не думал, что эта окружная принцесса Цзи Ан на самом деле осмелится сказать такое! Железная сущность Цзун Суй была непревзойденной в течение последних ста лет. Какие такие невероятные вещи у нее были, что она могла их сравнить?

После того как Фэн Юй Хэн покинула зал вместе с Хуан Цюань, его наполнили звуки бесконечных дискуссий, а Ли Кунь сказал:

— Ваше величество должно понимать, что даже если окружная принцесса Цзи Ан поистине обладает божественным оружием, способным ломать оружие из железной сущности, то шестая принцесса Цзун Суй принесет способ изготовления железной сущности в качестве обручального подарка!

Это было то, что все понимали. Даже если Фэн Юй Хэн принесет какой-то редкий предмет и сломает железную сущность, то сколько у нее могло их быть? Tо, что хотела Да Шунь, это метод создания, а не только несколько славных моментов.

Столкнувшись с этим аргументом, Сюань Тянь Мин оставался спокойным. Он доверял Фэн Юй Хэн, и лично видел божественное оружие, которому нельзя было не поверить. Он даже осмелился сделать вывод, что кинжал Фэн Юй Хэн уже находился в ее рукаве, но это все же был императорский дворец. Будет нехорошо, если она вынет его перед таким количеством глаз.

Злая улыбка появилась на его лице, когда он откинулся на спинку кресла, беззаботный и довольный. Играя с кнутом в руках, он даже наполовину не казался таким нервничавшим, как раньше.

Император посмотрел в его сторону, и нынешний вид Сюань Тянь Мина придал ему больше уверенности. Надо было сказать, что он был немного обеспокоен предыдущими действиями Фэн Юй Хэн, но из страха задеть ее чувства, он мог только кивнуть и согласиться. Но раз его девятый сын так себя ведет, как бы говоря ему: "Не волнуйся, все обязательно получится!", то он мог только...

Император откинулся на спинку трона, и на его лице появилась злая улыбка, очень похожая на улыбку Сюань Тянь Мина.

Чиновники внизу не могли не вздохнуть. Действительно, каков отец, таков и сын. Казалось, что окружная принцесса Цзи Ан сможет преподнести им приятный сюрприз.

По правде говоря, все надеялись на это. Даже если Фэн Юй Хэн только на мгновение искупается в лучах славы, до тех пор, пока она могла сломать оружие, сделанное из железной сущности, Да Шунь отыграет часть репутации у принца Цзун Суй. Хотя это не сможет изменить факт политического брака седьмого принца, это не будет столь удручающим, как раньше.

Император приказал кому-то принести принцу Цзун Суй стул и начал с ним беседовать. С другой стороны, Фэн Юй Хэн поспешно вывела Хуан Цюань из дворца.

Хуан Цюань не могла понять:

— Юная госпожа, когда в нашей карете оказался спрятанный кинжал?

— Eго нет в карете, — тихо сказала Фэн Юй Хэн. — Он на мне, но будет нехорошо, если я достану его прямо во дворце. Мы собираемся на мгновение зайти в карету, прежде чем вернуться.

— Юная госпожа, вы посмели принести во дворец кинжал? — Хуан Цюань онемела. Ее госпожа была невероятно высокомерной.

Фэн Юй Хэн пожала плечами:

— В любом случае никто не проверял. Если против дворца что-то затеют, я смогу защитить себя в любое время и в любом месте, — такого рода вещи всегда наступали неожиданно, разве не так было в драмах, показываемых по телевидению?

Хуан Цюань безмолвно следовала за ней.

Они вернулись к экипажу. Хуан Цюань поморщилась, увидев, как Фэн Юй Хэн вытащила из рукава кинжал примерно в половину длины ее руки.

Уголки ее губ дернулись:

— Юная госпожа, вы не находите это невыносимым?

Девушки вышли из экипажа. Поскольку за ними следовал дворцовый слуга, они получили бирку от императора и показали его императорской гвардии. После этого Фэн Юй Хэн бесстрашно и энергично вошла во дворец, неся в руках кинжал.

Этот кинжал был чем-то, что она взяла у военных. Она хранила его в комнате отдыха в своей аптеке. Это был длинный военный нож из высокоуглеродистой стали.

Главной разницей между железом и сталью было содержание углерода. Чем выше содержание углерода, тем труднее ее обрабатывать. Чем ниже содержание углерода, тем она пластичнее. У стали прочность и твердость выше, чем у хрупкого чугуна. Вот почему при производстве оружия сталь намного лучше железа.

В двадцать первом веке большинство оружия, используемого военными, было создано из высокоуглеродистой стали и стальных сплавов. То, что Цзун Суй обладала более глубоким пониманием плавки стали, уже было редкостью, но если бы они захотели производить высокоуглеродистую сталь, то вряд ли бы этого достигли и за несколько сотен лет.

Прежде чем выйти, она уже внимательно посмотрела на так называемое оружие, сделанное из железной сущности. Это была простейшая форма стали. У них имелась техника, но не проработанная до конца. Но искусных мастеров в эту древнюю эпоху было действительно много. Несмотря на то что это был редкий случай, когда технология была не очень продвинута, они все еще могли превратить сталь в целые партии оружия. Ее это действительно восхищало.

На обратном пути в зал Фэй Цуй она начала размышлять. Если она предоставит знания для производства стали, смогут ли они найти мастеров даже более способных, чем те, что в Цзун Суй? Ее ведь не попросят лично работать в печи для производства стали, верно?

Размышляя так на обратном пути, она снова оказалась в зале Фэй Цуй. Видя, что Фэн Юй Хэн вернулась, все обратили свое внимание на кинжал в ее руке. Кинжал все еще был в ножнах, и выглядел не очень длинным. По сравнению с оружием, сделанным из железной сущности Цзун Суи, его можно было посчитать изысканным. Такого рода вещь не придала людям уверенности, заставляя их в сердцах начать комментировать:

— Окружная принцесса Цзи Ан не должна была бездумно говорить, не так ли? Разве могут такие вещи, которые используются девушкой, чтобы защитить себя, конкурировать с железной сущностью?

Но некоторые придерживались противоположного мнения:

— Необязательно. Качество оружия не определяется его размером. Кроме того, я чувствую, что окружная принцесса Цзи Ан — девушка, которая не любит хвастаться своими способностями. Ты все еще помнишь строенный выстрел на банкете в честь празднества Середины осени?

Как только это было сказано, все сразу вспомнили тот банкет, когда Фэн Юй Хэн выстрелила тремя стрелами и шокировала всех. Вначале она говорила, чтобы цель переместили дальше назад, и все чувствовали, что она преувеличивает свои способности, но они никогда не думали, что как только три стрелы вылетят из ее лука, она не только выиграет шпильку Феникса, но и получит лук Хоу И.

— Давайте посмотрим, сможет ли окружная принцесса Цзи Ан сдвинуть небеса! Хе-хе, старый друг Сунь, хочешь заключить пари?

Некоторое время чиновники делали ставки на победу кинжала Фэн Юй Хэн или оружия из железной сущности Цзун Суй.

Так или иначе, сегодня было празднование Нового года. Даже если император увидит это, он будет только смеяться. Хотя он и смеялся, он был очень заинтересован в оружии, которое принесла Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн поклонилась, а затем подняла военный нож и сказала:

— Это оружие, которое дал А-Хэн для самообороны мастер. Цзун Суй назвала материал для своего оружия железной сущностью. Материал оружия в руке А-Хэн тоже обладает именем.

— О? — император посмотрел на нее. — Как он называется?

Фэн Юй Хэн мягко подняла уголки губ и громко сказала:

— Он называется сталь!

Сталь?

Все в замешательстве умолкли. Они никогда не слышали об этом. Что такое сталь? Она лучше, чем железная сущность?

Фэн Юй Хэн обернулась и сказала Ли Куну:

— Принц Цзун Суй, если бы я сказала, что метод создания железной сущности устарел для моего персидского мастера, вы бы определенно не были убеждены, но я должна сказать вам, что это действительно правда, — она говорила это, держа кинжал в руке и вытаскивая его из ножен.

Все почувствовали, что звук извлекаемого из ножен кинжала был очень четким. Когда они посмотрели на лезвие, то увидели, что оно блестит и способно отражать изображения.

Когда металл оказался на виду у всех, даже принц Цзун Суй был шокирован. Широко раскрытыми глазами он посмотрел на вещь в руке Фэн Юй Хэн, так, как будто видел призрака.

Фэн Юй Хэн продолжила:

— В настоящее время большинство оружия, используемого для убийства врага, сделано из железа. Сто лет назад Цзун Суй удалось создать железную сущность, которой вы так гордитесь. Но сегодня я вам скажу, что так называемая железная сущность — только начало при производстве стали. Это та граница, которую надо преодолеть, чтобы создавать такого рода вещи. И сталь, которая находится в моих руках, — это то, о чем вы не можете даже мечтать.

Сказав это, девушка внезапно бросилась к оружию из железной сущности. Когда она оказалась прямо перед ними, она протянула руку с кинжалом и щелкнула им по дну подноса, что нес сопровождающий, и все оружие было отправлено в полет.

Потрясенные, люди подсознательно отодвинулись назад. Даже многочисленные скрытые стражи появились рядом с императором.

Который сердито фыркнул:

— Всем отступить! Не блокируйте нам дорогу!

Скрытые стражи исчезли в мгновение ока. В это время он увидел, как Фэн Юй Хэн подняла руку и начала резать оружие железной сущности, которое было в воздухе.

Ее рука с кинжалом поднялась и опустилась. Два меча, три сабли и два крюка из железной сущности были разрезаны на две части в этот момент.

После того как бесполезные части оружия железной сущности оказались на полу, принц Цзун Суй, не сумев выдержать такого шока, просто упал.

Его железная сущность, слава его Цзун Суй за последние сто лет была на самом деле... пустышкой?

Это невозможно!

Он резко поднял голову и посмотрел прямо на вещь в руке Фэн Юй Хэн. Он не мог этого принять!

Напротив, все сидящие в зале от Да Шунь, включая императора, зааплодировали, производимый ими шум был подобен грому. Даже Фэн Цзинь Юань не смог сдержать свое волнение, встав вместе со всеми остальными. Он непрерывно кричал своей второй дочери:

— Хорошо! Хорошо! Хорошо!

В этот момент в сердцах каждого Фэн Юй Хэн была богиней войны. Много лет спустя люди вспоминали ее героический внешний вид и испытывали прилив эмоций. Они вздыхали над тем, какой удивительной и странной была эта девушка.

Сюань Тянь Мин аплодировал вместе со всеми. Он всегда знал, что его жена — божество. Сюань Тянь Юй, называющий ее божественной старшей сестрой, был определенно прав. Фэн Юй Хэн была просто божеством. Божеством, упавшим в горах на северо-западе!

Аплодисменты гремели еще долго. Когда они, наконец, прекратились, люди услышали, как император громко спросил:

— Принц Цзун Суй, вы признаете поражение?

Что мог сказать Ли Кунь? Сломанные куски оружия из железной сущности лежали на полу, как постоянное напоминание ему, что Цзун Суй проиграл. На этой большой земле, в самой середине континента, Цзун Суй потерпел сокрушительное поражение от большой страны, Да Шунь.

Но он все же был мужчиной, и после того, как первый шок прошел, он признал поражение. Встав с пола, он первым делом склонился перед Фэн Юй Хэн и выразил свое восхищение. Затем он повернулся к императору и сказал:

— Этот скромный принц проиграл. Этот скромный принц от имени Цзун Суй отзывает просьбу о браке. Мы не смеем жаждать божественного Чистосердечного принца. Мы также обещаем, что Цзун Суй сохранит свою верность Да Шунь для другого поколения и никогда не предаст ее.

— Хорошо! — император обрадовался и немедленно пообещал ряд преимуществ для Цзун Суй.

Вот так и складывались отношения между двумя странами. Даже если одна сторона — страна, находящаяся в подчинении, то другой стороне по-прежнему необходимо предоставлять достаточный объем льгот. Только так первая будет готова следовать за последней.

Что касается Фэн Юй Хэн, она могла только искренне сказать императору и чиновникам:

— А-Хэн хочет представить технику производства стали отцу-императору и лично научить мастеров, как создавать чистую сталь. После превращения ее в оружие, она будет испытана северо-западной армией. После обеспечения успеха, в армию придется вложить большее количество денег, это улучшит военную мощь нашей Да Шунь.

Император глубоко вздохнул. Прежде чем чиновники смогли сесть, слова Фэн Юй Хэн заставили их еще раз оказаться на краю пропасти.

Генерал Пин Нань сдвинулся с места и пошел вперед, чтобы поклониться Фэн Юй Хэн.

Как могла Фэн Юй Хэн принять подобное? Она быстро пошла, чтобы остановить его, однако император сказал:

— Просто позволь ему поклониться. Как человек, который всю жизнь руководил солдатами, он с нетерпением ждал этого дня. Раньше наша Да Шунь не могла производить даже железную сущность, но теперь получит твой метод производства стали. Если он не преклонится перед тобой, боюсь, что ему негде будет выразить свою благодарность.

Генерал Пин Нань несколько раз кивнул. В это время все остальные генералы тоже собрались вокруг, и, как будто они планировали это заранее, поклонились Фэн Юй Хэн, синхронно говоря:

— Великая милость окружной принцессы Цзи Ан — это то, что мы никогда не забудем! Великая милость окружной принцессы Цзи Ан — это то, что мы никогда не забудем!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 285. Разум на грани краха**

Фэн Юй Хэн стояла в передней части зала и принимала поклоны генералов. Oна вздернула подбородок и с улыбкой посмотрела на Cюань Тянь Мина. Она выглядела так, как будто хвасталась, и тот в ответ поднял большие пальцы вверх, молча произнося: "Жена потрясающая!"

B итоге не только был отменен политический брак седьмого принца, но и улучшилось положение Да Шунь. Образ Фэн Юй Хэн снова улучшился, как и после ее строенного выстрела на осеннем банкете.

Когда все снова расселись по местам, новогодний банкет официально начался.

Какое-то время все это просто напоминало большую вечеринку, со звуками бубнов и изящными мелодиями на заднем плане. Танцоры в красочной одежде танцевали, и их длинные развевающиеся рукава иногда проплывали мимо лиц празднующих, обдавая их уникальным ароматом.

Фэн Юй Хэн вернулась на свое место, и Сян Жун посмотрела на нее, вся раскрасневшаяся. В ее глазах эта вторая сестра была настоящей богиней. Раньше она вместе со всеми не могла усидеть на месте и подпрыгивала от счастья. Как было бы здорово, если бы она однажды смогла бы стать такой, как ее вторая сестра.

Она ущипнула Сян Жун за щеку и сказала с улыбкой:

— Что ты делаешь, зачем так смотришь? Ты не узнаешь меня?

Сян Жун была честна и на самом деле кивнула:

— Я действительно не узнала тебя. Вторая сестра, всего за три года ты добилась таких успехов. Сян Жун… Сян Жун…

Она все повторяла и повторяла свое имя, но так и не смогла закончить то, что хотела сказать. Беспомощная Фэн Юй Хэн прервала ее восторженное лепетанье:

— Нет необходимости завидовать другим, потому что есть множество людей, которые завидуют тебе. Будь у меня такая возможность, то я хотела бы быть похожей на тебя и жить спокойно и счастливо в большом поместье.

Сян Жун горько улыбнулась:

— Если бы только такая мирная и веселая жизнь действительно была возможна! Мне не нужно завидовать.

Она потеряла дар речи: вот именно. Если бы это действительно было возможным для нее, просто мирно веселиться и радоваться жизни, то это все равно далось бы ей потом и кровью.

Возвратившуюся Фэн Юй Хэн очень быстро окружили дамы и молодые госпожи, непрерывно хвалившие ее чудесную силу. Некоторые молодые госпожи даже отчаянно протолкнулись к ней и начали представляться. Все хотели развивать отношения с Фэн Юй Хэн. Когда императрица говорила ранее, император ясно дал понять, что снова защищает девятого принца. Но именно Фэн Юй Хэн смогла сломать железную сущность, отвоевав для Да Шунь ее репутацию, кроме того она согласилась помочь производить оружие из стали. Это было ее величайшим вложением в страну. Не говоря уже о том, что у нее все еще имелась поддержка девятого принца и премьер-министра. Даже если бы у нее их не было, то в пределах Да Шунь, кто осмелился бы принять меры против нее сейчас?

Фэн Юй Хэн знала, что подобное окружение было неизбежным исходом, и не отвергала его. Улыбаясь, она болтала с ними и не испускала свою ауру окружной принцессы. Дамы и молодые госпожи, которые ранее жаловались на нее, постепенно изменили свое мнение, чем подняли популярность Фэн Юй Хэн еще выше.

На этот раз три танца уже были завершены. Наконец, появились Сюань Тянь Гэ и ее подруги, чье присутствие временно заставило окружающих ее женщин и девушек разойтись. Фэн Юй Хэн наконец-то смогла сделать пару глотков свежего воздуха. Отдышавшись, она уставилась на подошедших обвиняющим взглядом:

— Почему вы пришли только сейчас?

Сюань Тянь Гэ смело села рядом с ней и сказала:

— Разве мы не должны дать шанс другим людям? Наша A-Хэн — знаменитость. Хорошо это или плохо, но мы должны дать им почувствовать вкус твоей божественности.

— Да, да, — Бай Фу Жун согласно покивала, протянула руку, чтобы коснуться руки Фэн Юй Хэн, — я тоже собираюсь попробовать.

Она беспомощно рассмеялась:

— Не присоединяйся к этому, пожалуйста. Какая божественность? Я случайно узнала эту железную сущность и просто смогла использовать знания, переданные мне моим мастером. Вот и все.

Жэнь Си Фэн пододвинула стул, а затем серьезным тоном сказала Фэн Юй Хэн:

— Если бы ты родилась раньше, то уже давно создала хорошее оружие для Да Шунь, и мой отец не получил бы так много ран на поле боя. А-Хэн, его высочество августейший принц тоже генерал. Если ты действительно на это способна, то я очень счастлива. Это принесет пользу не только тысячам солдат, но и тебе самой, это будет тебе настоящим вечным щитом.

— Совершенно верно! — добавила Фэн Тянь Юй. — Я обратила внимание на выражение лица его величества. Сейчас он ценит тебя даже больше, чем раньше. Если все пройдет хорошо, ты будешь благодетельницей всей Да Шунь. Но... — она наклонилась и понизила голос, — мой отец велел мне сказать тебе, что с этого дня ты будешь в еще большей опасности. Причина того, что Цзун Суй хотела использовать железную сущность как козырь для заключения политического брака с Да Шунь, это заставить другие страны сосредоточиться на нашей. Направить часть преступников, которым нужен метод производства железной сущности, охранявшийся Цзун Суй сотню лет, к Да Шунь. Но здесь есть и плюсы: железная сущность устарела, но эти преступники теперь обратят свое внимание на тебя. Ты должна быть очень осторожна.

Фэн Юй Хэн, естественно, понимала эти логичные объяснения, но все произошло слишком внезапно. Кроме этого она ничего не могла больше сделать. Было ли у нее время, чтобы оценить это все со стороны, когда Сюань Тянь Хуа чуть не заставили жениться по политическим соображениям? Она не могла этого так оставить.

— Я определенно буду осторожна, — пообещала им Фэн Юй Хэн со всей торжественностью, — нет ничего важнее жизни.

Девушки согласно кивнули друг другу и начали говорить о вещах, которые обычно обсуждают все девушки. Но прежде чем они смогли достаточно наговориться, Сян Жун потянула Фэн Юй Хэн за рукав и, немного волнуясь, спросила:

— Старшая и четвертая сестры ушли так давно, но все еще не вернулись. Ничего же не должно было случиться, верно?

— Я не знаю, — Фэн Юй Хэн покачала головой. — Более того, даже если что-то случилось, то это беда, которую они спровоцировали сами. Сян Жун, просто наслаждайся пением и танцами. Не думай о них слишком много.

Сян Жун округлила губы, а затем повернулась, чтобы смотреть на песни и танцы. Сделав это, она заметила приближавшегося к ним человека с чашей вина в руках. Это был четвертый принц Цзун Суй, Ли Кунь.

— Зачем он сюда пришел? — закатила глаза Сюань Тянь Гэ.

— То, что его семья хранила, как драгоценность, целую сотню лет, вдруг стало грудой металлолома, — ухмыльнулась Жэнь Си Фэн. — Возможно, четвертому принцу будет трудно дать объяснение правителю своей страны!

Она была права. В этот момент разум Ли Куня находился на грани краха.

Техника создания железной сущности стала секретным искусством, передаваемым из поколения в поколение в Цзун Суй. Об этом мог знать только правитель страны. Первоначально они хотели использовать это, чтобы улучшить свои отношения с Да Шунь. Кто бы мог подумать, что они не только не сделают этого, но и разрушат свое национальное достояние? Самое удручающее во всем этом — то, что человек, который разбил сокровища, — молодая девушка, выглядевшая не старше двенадцати или тринадцати лет. Он боялся, что никто не поверит ему, когда он вернется в Цзун Суй.

Ли Кунь, выглядя совершенно беспомощно, подошел к Фэн Юй Хэн. Обеими руками держа свою чашу вина, он поприветствовал ее:

— Окружная принцесса Цзи Ан.

Фэн Юй Хэн встала и ответила на приветствие:

— Ваше Высочество.

— Я не осмеливаюсь, — Ли Кунь несколько раз махнул рукой, — этот скромный принц не смеет принимать приветствие окружной принцессы.

Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на него:

— Все в порядке. Пусть прошлое остается в прошлом. Теперь ваше высочество может прийти и поболтать с А-Хэн по личной причине. А раз это личное дело, то, ваше высочество, присаживайтесь.

Ли Кунь не думал, что доблестная девушка, которая испытывала оружие ранее, внезапно превратится в умную и красивую молодую особу. Первоначально он думал, что она встретит его холодно, и уже приготовился быть отвернутым, но Фэн Юй Хэн сказала, что все в прошлом, и добавила, что это личное дело.

Некоторое время Ли Кунь не понимал, что должен чувствовать по этому поводу, и находился в легкой растерянности, так что просто запрокинул голову и выпил вино в своей чаше.

Фэн Юй Хэн смотрела на него и понимала, что этот принц из Цзун Суй — уравновешенный человек. Хотя сначала он выглядел несколько высокомерно, потому что у него была железная сущность, но после того, как ее сломали, помимо первоначального шока и признания своего проигрыша, он не показал слишком уж много эмоций. В нем не было даже обиды, которую обычно выражают другие люди в подобных ситуациях. Все это позволило Фэн Юй Хэн высоко оценить его. Это также было причиной, по которой она была счастлива пригласить его присесть.

Выпив чашку вина и видя, что молодая девушка великодушно беседует с ним, не избегая его, Ли Кунь почувствовал, что нет ничего, что он не мог бы отпустить. Поэтому он от души рассмеялся и сел на предложенное сиденье, которое чуть ранее освободила Сян Жун.

— Спасибо, окружная принцесса.

— Нет нужды вашему высочеству скромничать, — пока она говорила это, слуга дворца подошел и снова наполнил чашу Ли Куна вином, а Фэн Юй Хэн продолжала: — А-Хэн еще юна и неизбежно столкнется с некоторыми людьми, когда будет что-то делать. Возможно, я и ударила по лицу вашего высочества раньше, но, я надеюсь, что вы сможете простить это.

— Ах! — Ли Кунь махнул рукой. — Проигрыш есть проигрыш. Я, Ли Кунь, не из тех людей, которые спорят о таких вещах. Более того, появление в этом мире металла, даже более прочного, чем железная сущность Цзун Суй, можно считать облегчением для моей страны. Не буду скрывать это от окружной принцессы, но в последние сто лет, практически каждый год в Цзун Суй отправляются разведчики и эксперты, чтобы попытаться найти метод для производства железной сущности. Правители Цзун Суй часто меняются, потому что в течение сорока лет целых три были похищены и убиты. Теперь, когда окружная принцесса обладает техникой для производства стали, этот скромный принц должен напомнить вам вести себя осторожно.

— Благодарю вас, ваше высочество, за беспокойство, — Фэн Юй Хэн кивнула и улыбнулась. Она видела, что Ли Кунь все еще хотел что-то сказать, но немного колеблется. Так что она взяла на себя инициативу спросить: — Ваше высочество беспокоится, что я открою миру метод производства стали?

Ли Кунь немного смутился и кивнул:

— Окружная принцесса чрезвычайно умна и действительно права. Много небольших стран пытались украсть у нас метод производства железной сущности, но потерпели неудачу. Тогда они возмутились. Теперь же, когда железная сущность больше не лучший металл, этот скромный принц действительно боится, что сталь в конечном итоге будет сделана кем-то другим. С этого момента Цзун Суй будет страдать от их возмездия.

— Ваше высочество, не волнуйтесь, — Фэн Юй Хэн убрала улыбку с лица и серьезно сказала: — Цзун Суй сумела сохранить тайну производства железной сущности на сто лет. Как может моя Да Шунь настолько легко отдать другим странам секрет производства стальной продукции? Кроме того, Цзун Суй — вассал Да Шунь. Пока у вас нет никаких мыслей о предательстве, Да Шунь не будет плохо относиться к Цзун Суй. Ведь именно это и пообещал отец-император вашему высочеству.

Услышав это, Ли Кунь облегченно вздохнул. Он действительно боялся, что метод производства стали просочится наружу и что Да Шунь покажет недовольство! Он не смел спрашивать императора о таких вещах, так что подошел и спросил человека, который обладал этим методом, Фэн Юй Хэн.

Но с тех пор, как Фэн Юй Хэн впервые заговорила, он уловил одну особенность. Вот и сейчас, услышав, как она упоминает императора, он не мог не спросить:

— Этот скромный принц слышал, как окружная принцесса называла его величество отцом-императором. Но разве дочь его величества не должна быть принцессой?

Фэн Юй Хэн потеряла дар речи. Дорогой принц, вы не должным образом сделали домашнее задание, прежде чем приехать в Да Шунь?

Но это указывало на то, что Цзун Суй была предана Да Шунь. По крайней мере, они не посылали секретных разведчиков для расследования. Вся их информация была с предыдущего новогоднего банкета.

Она начала объяснять:

— Я не из императорской семьи. Я дочь первой жены в поместье премьер-министра Да Шунь, но с тех пор, как я обручилась с девятым принцем, отец-император оказал мне благосклонность и предпочитает, чтобы я называла его именно так.

— Ах... — Ли Кунь на мгновение застыл, и на его лице появилось трудно скрываемое разочарование.

Сюань Тянь Гэ фыркнула и начала смеяться:

— Эй! Может быть, вас заинтересовала наша А-Хэн? В этом нет ничего хорошего. Она будущая жена моего девятого брата. Если вы посмеете думать об этом, то будьте осторожны, мой девятый брат может и забить вас до смерти.

Пока Сюань Тянь Гэ рассказывала анекдоты, Фэн Юй Хэн перевела свой взгляд на сцену. И увидела, что Чжан Юань, только что вернувшийся из-за пределов зала, что-то шепчет императору на ухо…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 286. Проявление благосклонности, чтобы скрыть злые намерения**

— Вашему высочеству стоит вернуться, — Фэн Юй Хэн отвела свой взгляд от той сцены и легко сказала Ли Куню: — A-Хэн уже облегчила ваше сердце, и я вижу, что отцу-императору, кажется, есть что сказать. Вашему высочеству стоит вернуться на свое место.

Ли Кунь покраснел из-за сказанного Сюань Тянь Гэ и использовал слова Фэн Юй Хэн как предлог, чтобы быстро удалиться.

Сюань Тянь Гэ xотела еще немного пошутить с Фэн Юй Хэн, но пение и танцы внезапно прекратились, и танцоры ушли. Затем присутствующие услышали, как Чжан Юань, стоявший рядом с императором, объявил:

— Пусть во двор войдет специальный посланник Цянь Чжоу!

Специальный посланник из Цянь Чжоу!

Как только это было объявлено, не только Фэн Юй Хэн, но и Сюань Тянь Гэ нахмурились.

— Из четырех стран, граничащих с Да Шунь, Цянь Чжоу — одна из самых беспокойных. Они устраивают беспорядки на границе, и дядя-император обеспокоен тем, что с ними делать, — тихо сказала Сюань Тянь Гэ, наклонившись близко к Фэн Юй Хэн. — Hа этот раз твой отец отправился на север, чтобы облегчить катастрофу. Интересно, он упоминал что-нибудь о беспорядках Цянь Чжоу?

— Ты же знаешь, что мы не очень много разговариваем друг с другом, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Гэ кивнула и больше ничего не сказала.

В это время специальный посланник Цянь Чжоу все еще находился за пределами зала Фэй Цуй. Как уже говорил Сюань Тянь Мин, те, что приехали в Да Шунь на этот раз, были двумя принцессами — старшей и младшей. Юная принцесса выглядела совсем непослушной. Пока они шли по двору, она, подняв подбородок, пристально изучала окружающих людей. Иногда она даже закатывала глаза, смотря на некоторых молодых госпож, это действительно раздражало.

Что касается старшей принцессы, она выглядела достойной и спокойной. Если подсчитать ее возраст, то она должна была быть старше тридцати лет, но ее кожа довольно хорошо сохранилась, поэтому выглядела она лет на двадцать семь-двадцать восемь. Северная страна славилась сильными ветрами и твердыми почвами. Люди этого региона были немного более крепкими и высокими, чем люди из центрального региона, но эта старшая принцессы обладала белой кожей и стройным станом. Она действительно была членом императорской семьи. Ее лицо было красивым, оно не выглядело избитым ветром и снегом.

Сюань Тянь Гэ наклонилась к Фэн Юй Хэн и тихо сказала:

— Императорская семья Цянь Чжоу носит фамилию Фэн (1). Их нынешний император взошел на трон в возрасте семнадцати лет, ему только недавно исполнилось двадцать три. Эта старшая принцесса — его старшая сестра. Я слышала, что предыдущий император не относился к этому сыну особенно хорошо, и именно тайный замысел старшей принцессы позволил ему занять трон. Она была замужем, но, к сожалению, ее муж рано умер, оставив после себя дочь. Принцы Цянь Чжоу очень уважительно относятся к этой старшей сестре. Они души не чаят в своей племяннице.

Сюань Тянь Гэ была как электронный гид. Когда две принцессы подошли туда, куда нужно было встать, чтобы отдать дань уважения, она уже кратко рассказала ей о сплетнях, касающихся императорской семьи Цянь Чжоу. Фэн Юй Хэн нашла это очень полезным.

— Кан И и Жу Цзя приветствуют ваше величество императора Да Шунь. Мы желаем вашим величествам долгих лет жизни. Мы также надеемся, что граждане Да Шунь процветают и собирают обильные урожаи, — говоря это, старшая принцесса Цянь Чжоу вместе со своей дочерью преклонила колени и вежливо поклонилась. Позади них на колени опустилась группа служанок.

Император очень по-доброму обращался с женщинами, так что он засмеялся и проговорил:

— Принцессы перенесли трудности, приехав издалека. Поднимайтесь скорее.

— Благодарю вас, ваше величество, — голос старшей принцессы, Кан И, не был мягким, в нем чувствовалась сила.

Фэн Юй Хэн начала думать. Она оказалась в состоянии помочь такому юному брату взойти на трон, это была по-настоящему легендарная женщина.

Конечно же, поднявшись, старшая принцесса Кан И повернулась в сторону чиновников Да Шунь и поклонилась, сказав:

— Кан И приветствует всех чиновников. Достижения Да Шунь не могли быть достигнуты без усилий со стороны официальных лиц. Кан И восхищается вами.

Если девушка так говорила, то что могли сделать чиновники? Они могли только встать и ответить на приветствие, сказав:

— Принцесса преувеличивает. Эти чиновники взволнованы.

Старшая принцесса не задержала внимание на них, она с гордой улыбкой повернулась к дамам и молодым госпожам и слегка поклонилась:

— Приветствую дам и молодых госпож.

Все быстро ответили на приветствие. На некоторое время впечатление о старшей принцессе Кан И улучшилось, однако Сюань Тянь Гэ не верила, что эта женщина так хороша. Фэн Юй Хэн услышала ее бормотание:

— Кто-то, выслуживающийся без причины, действует со скрытым мотивом.

— Ты! Что за истерику ты устраиваешь на этот раз? — спросила ее Жэнь Си Фэн. — Она ведет себя очень вежливо. Это хорошо, но тебя это раздражает?

— Ставлю пятьсот таэлей, что принцесса Кан И приехала в Да Шунь со скрытыми мотивами, — Сюань Тянь Гэ заключила с ней пари.

— Прекрасно, — старшая принцесса произвела хорошее впечатление на Жэнь Си Фэн, так что она кивнула, соглашаясь: — Ставка есть ставка.

Фэн Тянь Юй услышала это и не могла не покачать головой:

— Си Фэн, ты действительно проиграешь.

— Почему ты так говоришь? — спросила озадаченная Жэнь Си Фэн.

— Потому что за всю свою жизнь я никогда не слышала, чтобы мой отец говорил хоть что-нибудь хорошее о северной границе, — ответила Фэн Тянь Юй. — Каждый раз, когда всплывает что-то связанное с Цянь Чжоу, у него появляется множество причин для беспокойства. Кроме того, может быть, ты забыла, что произошло на банкете во дворце три года назад?

Жэнь Си Фэн замерла, и выражение ее лица немного исказилось.

Фэн Юй Хэн увидела, что она, казалось, немного сожалеет, и не могла не спросить, испытывая любопытство:

— Что случилось три года назад?

Бай Фу Жун объяснила ей:

— Тогда прошло всего несколько месяцев после того, как ты покинула столицу. В том году специальный посланник был вполне нормальным. Прежде чем войти во дворец, он остался на одну ночь в постоялом дворе; однако в ту же ночь это здание каким-то образом загорелось. Огонь сжег все подарки, которые он привез из Цянь Чжоу, включая четыре рулона шелка Лунного дворца. Это было то, что вызвало у людей наибольшие страдания. Мало того, что подарки были сожжены, даже двое слуг из Цянь Чжоу сгорели заживо. Специальный посланник почти слег от страха. Император ничего не мог сделать. В конце концов, это произошло на земле Да Шунь, в столице. Ради мира с Цянь Чжоу, вместе со специальным посланником назад отправилось огромное количество вещей, и им было позволено не платить дань в течение трех лет.

— Верно, — кивнула Сюань Тянь Гэ, — после трех лет это их первый визит. Я должна увидеть, что они принесли после всего этого времени.

Пока они болтали, старшая принцесса Цянь Чжоу передала список подарков слуге дворца, а затем сказала императору:

— Цянь Чжоу весь год покрыта льдом и снегом. Ее почвы действительно не могут сравниться с плодородными землями Да Шунь, и их нельзя даже сравнить с землями Цзун Суй. Вот почему сумма дани несколько меньше, но, надеюсь, ваше величество не будет возражать.

Когда она говорила, ее тон был очень сдержанным. Он не был ни льстивым, ни скромным. Он был очень спокойным, она как будто говорила о мирских событиях повседневной жизни.

Честно говоря, помимо четырех рулонов шелка Лунного Дворца, в списке подарков действительно было не на что смотреть. По сравнению с Цзун Суй, все было намного хуже. Но император понимал, что сказала старшая принцесса Кан И. Север нельзя сравнить с востоком. В Цянь Чжоу круглый год шел снег. Было сложно даже посадить урожай, так откуда могло взяться большое количество вещей? Более того, пришедшей была женщина, заботливая и вежливая. Разве император мог начать с ней спорить?

Так что он улыбнулся и сказал:

— Ничего страшного. То, что вы в состоянии произвести уже это, действительно заставляет нас испытывать облегчение.

Как только он сказал это, принцесса Жу Цзя, которая молчала и стояла рядом с Кан И, внезапно подала голос:

— Мама, смотри. Я говорила тебе, что император Да Шунь не будет спорить из-за таких мелочей! На самом деле я сказала тебе оставить рулон шелка Лунного Дворца для Цзюнь'эра, но ты не сделала этого.

— О? — император усмехнулся и посмотрел на принцессу Жу Цзя, а затем спросил: — Вы хотите шелк Лунного Дворца?

Жу Цзя кивнула:

— Правильно! Эта такая редкость! Когда рулон с большим трудом, наконец, сделан, он должен быть отправлен Да Шунь. Мы сами никогда не носили одежду из шелка Лунного Дворца.

— Какую чушь ты несешь? Быстро замолчи! — отругала ее переполненная гневом Кан И. Затем она поклонилась императору и сказала: — Эта молодая девушка шаловлива и непослушна. В этом виновато воспитание Кан И. Я прошу ваше величество не винить ее.

— Ах! — император махнул рукой. — Юный ребенок со вспыльчивым характером — это нормально. Нет необходимости читать ей лекции. Как мы видим, характер Жу Цзя очень прост. Вы хотите шелк Лунного Дворца, верно? Хорошо! Тогда мы подарим вам один рулон! Ох, нет, два рулона!

— Правда? — глаза Жу Цзя загорелись.

— Императоры не шутят, — кивнул Тянь У.

— Как замечательно! — Жу Цзя практически начала подпрыгивать. — Мама, смотри, как велик император Да Шунь. С ним даже легче разговаривать, чем с дядей-императором!

Сюань Жань был слишком спокойным. Даже Фэн Юй Хэн чувствовала, что император слишком безмятежен, столкнувшись с этими двумя принцессами. Хотя это всего лишь два рулона шелка Лунного Дворца, но всем было известно, что это не была нормальная награда.

Она посмотрела на сторону императрицы и увидела, что у всех наложниц были горькие выражения лиц. На них крупными буквами читалась явная неохота и зависть.

— Что происходит с императором? — она посмотрела на Сюань Тянь Гэ. — Я чувствую, что у него испортилось настроение.

— Ранее у меня была тетя, — Сюань Тянь Гэ вздохнула. — Она была старшей принцессой Да Шунь. Той, что воспитывала моего императорского отца. Мне не было еще и трех лет, я была слишком мала, поэтому не могу даже вспомнить, как выглядела моя тетя. Но мой императорский отец сказал, что она была старшей сестрой его и дяди-императора и обожала их обоих. Дед-император был очень занятым человеком, поэтому с детства о них заботилась моя тетя. Но позже она собралась выйти замуж за одного человека, а дед-император с этим не согласился и искалечил его. Но тетя все еще хотела выйти замуж за него, поэтому дедушка-император не мог ничего сделать, кроме как понизить тетю до обычной простолюдинки, чтобы позволить ей выйти замуж за этого человека. Но после свадьбы, из-за того, что этот человек был избит слишком сильно, не прошло и трех месяцев, как он скончался. Поскольку семья предоставила тетю самой себе, она впала в депрессию и скончалась через год. Что касается этой старшей принцессы из Цянь Чжоу, ее история, по-видимому, похожа на историю моей тети и ее мужа. Думаю, дядя-император, должно быть, подумал о тетушке, когда увидел эту старшую принцессу.

Фэн Юй Хэн еще раз взглянула на старшую принцессу. Первоначально у нее были сомнения по поводу шутливой ставки между Сюань Тянь Гэ и Жэнь Си Фэн, но теперь, услышав эту историю, она твердо поверила в то, что Жэнь Си Фэн проиграет.

Имея принцессу со схожей историей старшей принцессы Да Шунь, они отправили ее в качестве специального посланника в Да Шунь. Она определенно не верила, что это совпадение. Стоило просто поглядеть на то, с каким сложным выражением лица смотрел на старшую принцессу император, а затем взял и небрежно отдал два рулона шелка Лунного Дворца. Цянь Чжоу очень хорошо сделала свой ход.

— Но я не знаю, на что она нацелилась, — посмотрела Фэн Юй Хэн на Сюань Тянь Гэ. — Угадай. Если, как ты сказала, она скрывает злые намерения, то за что она попытается ухватиться?

Сюань Тянь Гэ долго размышляла, но покачала головой:

— Я не знаю. А-Хэн, ты знаешь, что я не очень хороша в таких вещах. Как насчет поговорить об этом?

— Я предполагаю, что есть шанс, что ее рука потянется к моей семье, — вдруг начала улыбаться Фэн Юй Хэн.

Конечно же, молодая принцесса, которая получила шелк Лунного Дворца, была очень счастлива. Принцесса Кан И тогда сказала:

— В этой поездке в Да Шунь брат-император доверил Кан И еще одну вещь. Я должна лично поблагодарить одного из чиновников Да Шунь за его милость.

— О? — удивился император и спросил ее: — Кого же?

— Премьер-министра Да Шунь, Фэн Цзинь Юаня, лорда Фэн, — ответила Кан И.

Фэн Юй Хэн пожала плечами. Она попала в яблочко!

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Фамилия Фэн императорской семьи Цянь Чжоу отличается от фамилии Фэн Юй Хэн и фамилии Фэн Тянь Юй, но произносится так же.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 287. Кан И дарит подарки**

Услышав упоминание старшей принцессы, Фэн Цзинь Юань быстро встал и поклонился ей, сказав:

— Я не смею. Я не смею.

Император посмотрел на Фэн Цзинь Юаня и сказал:

— Северная область Да Шунь располагается очень близко к Цянь Чжоу. Hа этот раз уважаемому министру Фэн было приказано облегчить катастрофу, вы помогли нам разрешить этот вопрос.

После его слов как мог Фэн Цзинь Юань осмелиться продолжать стоять на своем месте. Он подошел к передней части зала и преклонил колени:

— Возможность разделить бремя с вашим величеством находится под ответственностью этого чиновника.

Кан И сказала с улыбкой:

— Лорд Фэн любит свою страну и свой народ. Он прекрасный пример для подражания. В этом году катастрофа была намного хуже, чем в прошлые годы. Даже если наша Цянь Чжоу круглый год покрыта снегом и льдом, было трудно избежать неприятностей. Некоторые беженцы из приграничного района в панике бежали в Да Шунь. Лорд Фэн не стал их насильно прогонять и даже готовил для них кашу и чай. Это тронуло многих людей. Прямо перед приездом Кан И брат-император посоветовал мне, когда я окажусь в Да Шунь, поблагодарить лорда Фэн за заботливое сердце. Я также должна поблагодарить ваше величество за проявленную заботу. Моя Цянь Чжоу должна помнить о помощи и милостях Да Шунь. Независимо от кого это исходило, я буду помнить это.

Ее речь была искренней и очень понравилась императору. Он еще больше признал работу Фэн Цзинь Юаня на севере в этом году.

По сравнению с Цзун Суй, приход Цянь Чжоу ко двору оказался намного спокойнее. Не было никаких серьезных поворотов. Людям только представилась возможность увидеть шелк Лунного Дворца, никаких дальнейших волнений не последовало. Старшая и молодая принцессы Цянь Чжоу очень быстро выполнили свою миссию и отправились смотреть песни и танцы.

Как иностранные посланники они сидели рядом с принцем Цзун Суй. Ли Кунь и Кан И были очень осторожны со своими любезностями, они поприветствовали друг друга и некоторое время болтали. Но Жу Цзя не казалась столь же спокойной. Глядя на Ли Куня, она показала улыбку, у которой не было добрых намерений. Мужчина почувствовал, как у него бегут мурашки по коже от одного ее взгляда, а затем услышал от нее следующие слова:

— Только что мы услышали о том, что Цзун Суй лишилась репутации. Ваше сокровище было принесено в качестве дани, но было разбито. Действительно, какая потеря!

Ли Кунь был не из тех людей, которые будут спорить. На его взгляд этот вопрос уже был решен. В любом случае Да Шунь единственная оказалась в опасности. Он слишком радовался тому, что это произошло. Но он был великодушен. Теперь же, когда принцесса Жу Цзя злобствовала, это был совсем другой вопрос. Выражение лица Ли Куня стало тяжелым, он едва сумел подавить гнев в своем сердце. Но прежде, чем он успел что-либо сказать, он услышал, как старшая принцесса Кан И начала ругать Жу Цзя:

— Закрой рот! Твой дядя-император присматривает за тобой в Цянь Чжоу, но это не значит, что он будет потакать тебе до такой степени! Это Да Шунь. Скрой свой неугомонный нрав и быстро извинись перед его высочеством принцем Цзун Суй.

Обруганная Жу Цзя чуть не прослезилась. Но яростно закусив нижнюю губу, она не позволила себе заплакать. Хотя она все еще не хотела извиняться перед Ли Кунем, тот решил не начинать с ней спор. В конце концов, ему, как мужчине, нехорошо злиться на молодую девушку. Казалось, эта маленькая девочка была примерно того же возраста, что и его младшая сестра. Она была в возрасте, когда люди полны гордости. Кроме того, он и сам понимал, что слишком разгневался.

Ли Кунь быстро махнул рукой и сказал:

— Все в порядке. Все нормально. Старшая принцесса, не вините принцессу Жу Цзя. Во всем виноват этот скромный принц. Во всем виноват этот скромный принц.

Жу Цзя фыркнула и посмотрела на него:

— Хорошо, что вы знаете, что это ваша вина. Эта принцесса не будет извиняться, — сказав это, она отсела подальше.

Кан И беспомощно сказала Ли Куню:

— Ваше высочество, пожалуйста, поймите. Отец этого ребенка рано скончался, а эта и ее дядя-император не могут не любить ее. Кто бы мог подумать, что в конечном итоге она станет такой из-за всех наших ей потаканий.

Услышав ее слова, Ли Кунь почувствовал себя неловко и немного смущенно. Несколько раз махнув руками, он буквально, как наказание, влил в себя чашу вина.

Фэн Юй Хэн сидела на другом конце зала и наблюдала за происходящим издалека. Неважно, как она на это смотрела, она чувствовала, что старшая принцесса Кан И казалась действительно слишком уравновешенной. У нее были и красота, и достоинство, и даже если она уже была замужем и имела ребенка, она все еще могла привлечь взгляды многих правительственных чиновников.

Сюань Тянь Гэ сказал ей:

— С матерью все в порядке, но эта дочь слишком сильно отчается. A-Хэн, как ты думаешь, может ли существовать настолько большой разрыв в характерах между матерью и дочерью?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— С точки зрения генетики, хотя есть вероятность изменения, подобные различия не могут существовать. Но мы не очень хорошо понимаем Жу Цзя. Если она просто слишком испорчена и обладает столь плохим характером, то для нее невозможно иметь хорошие намерения.

Бай Фу Жун прищелкнула языком:

— Как такое возможно?

Фэн Юй Хэн полагала, что это не очень вероятно, но добавила:

— Тогда она пошла в отца.

— Скорее всего, достоинство и доброта этой матери — фальшивка, — сказала Сюань Тянь Гэ.

Фэн Юй Хэн одобрила ее слова. Понаблюдав за ними еще, она вдруг сказала:

— Смотрите, они сели. Я готова поспорить, что принцесса Кан И сделает не более двух глотков чая, прежде чем прийти сюда.

Услышав о ставках, Жэнь Си Фэн очень откровенно сказала Сюань Тянь Гэ:

— Когда банкет закончится, я попрошу кого-нибудь отправить банкноты в твое поместье.

— Ты признаешь, что проиграла? — спросила ее Бай Фу Жун.

Жэнь Си Фэн кивнула:

— С тех пор как она упомянула о благодарности отцу А-Хэн, я знала, что проиграла. А-Хэн, ты должна быть осторожна.

Как только она сказала это, Кан И только что сделала второй глоток чая, а затем поставила чашку в сторону. Конечно же, она встала и, окружив себя группой людей, направилась туда, где сидела Фэн Юй Хэн.

Разговор с принцессой другой страны, Фэн Юй Хэн не слишком много думала об этом. Вместо нее начала нервничать Сян Жун. К ним подходила старшая принцесса, и она не улыбалась Фэн Юй Хэн. Вместо этого женщина улыбалась сама себе. По какой-то причине эта улыбка заставила девочку покрыться гусиной кожей.

Она неосознанно приблизилась к Фэн Юй Хэн; однако та уже встала и поклонилась старшей принцессе, а затем взяла на себя инициативу сказать:

— Старшая принцесса, приветствую.

Кан И тоже ответила:

— Окружная принцесса Цзи Ан, приветствую вас, — ее тон был ровным, а отношение — соответствующим. Как ни посмотри, она — очень красивый и хороший человек. — По дороге сюда, я иногда слышала об окружной принцессе Цзи Ан, работающей с людьми. Во время зимней катастрофы вы спасли жизни всех пострадавших жителей столицы. После нашего приезда сюда мы услышали об окружной принцессе еще больше. Эта подумала, что если Цянь Чжоу сможет найти такую способную окружную принцессу, чтобы разделить бремя моего брата-императора, то эта будет спокойна.

У Фэн Юй Хэн была скромная улыбка на лице. Столкнувшись со зрелостью старшей принцессы Кан И, она оказалась под сверхъестественным давлением. Это давление несло в себе доблесть и элегантность, вся ее поза дышала героическим духом. Эти качества позволили ей поддержать младшего брата и помочь ему взойти на престол. Она также немного неохотно отводила взгляд.

— Старшая принцесса слишком скромна, — тихо сказала Фэн Юй Хэн. — В Поднебесной кто не знает, что со старшей принцессой у правителя Цянь Чжоу не будет никаких забот?

Кан И слегка вздохнула:

— Цянь Чжоу — моя родная страна. Независимо от того, куда я поеду, я надеюсь, что она будет становиться все лучше и лучше.

— Это вполне естественно, — Фэн Юй Хэн слегка подняла голову, она продолжала поддерживать зрительный контакт. — Вот почему все хотят защитить свои родные страны.

Кан И была на мгновение ошеломлена, но очень быстро взяла себя в руки. Ее взгляд сдвинулся в сторону Сян Жун, и она сказала с улыбкой:

— Я уверена, что эта девочка также одна из дочерей лорда Фэн, верно? Ее брови немного похожи на брови премьер-министра Фэн!

Лицо Сян Жун покраснело, и она поклонилась Кан И, но ничего не сказала.

Она действительно была дочерью, которая больше всего напоминала Фэн Цзинь Юаня внешне. Кроме того, она сидела рядом с Фэн Юй Хэн, так что если бы ее не узнали, то это было бы действительно странно.

У Сян Жун было меньше уверенности в себе, поэтому Фэн Юй Хэн ответила за нее:

— Это моя третья сестра, Фэн Сян Жун. Она еще молода. Надеюсь, принцесса будет снисходительна к ее ошибкам.

— Это не проблема, — Кан И улыбнулась и продолжила: — Когда лорд Фэн разбирался с последствиями бедствия на севере, он принял две сотни беженцев из моей Цянь Чжоу. Эта действительно благодарна. Когда этот ребенок, Жу Цзя, приехала с чиновниками, чтобы помочь успокоить людей на границе, она простудилась и получила теплый чай от лорда Фэн. Это благодать, которую эта не посмеет забыть. Приехав в столицу Да Шунь, я также привезла несколько подарков для дочерей семьи Фэн, — сказав это, она взяла что-то у одной из служанок. — Это квадратный платок, сделанный из национального сокровища Цянь Чжоу, шелка Лунного Дворца. Поскольку большие рулоны шелка Лунного Дворца посылаются Да Шунь в качестве дани, мы действительно не можем сделать что-то слишком большое. Надеюсь, окружная принцесса и третья юная госпожа не будут испытывать к ним неприязнь.

Сян Жун быстро поклонилась и, наконец, заговорила:

— Спасибо, старшая принцесса, за беспокойство. Неприязнь — это слово, которое я не осмелюсь произнести.

Фэн Юй Хэн тоже сказала:

— Старшая принцесса слишком вежлива. А-Хэн даже не приготовила ответный подарок. Столь ценный подарок, я действительно не смею его принять!

— Окружная принцесса, вы не должны говорить этого. Это просто небольшой подарок. Если вы не примете его, это обеспокоит эту.

Когда дошло до этого, было бы нехорошо не принять подарки, так что Фэн Юй Хэн улыбнулась, а затем протянула руку и взяла платок. Видя, что Фэн Юй Хэн приняла подарок, Сян Жун забрала предложенный ей.

Кан И очень пристально смотрела на них обеих после получения носовых платков. По ее мнению, шелк Лунного Дворца, обыкновенная парча, изысканный облачный шелк, небесная кисея и дымчатый шифон были пятью сокровищами. Малым странам необходимо было отдавать дань уважения Да Шунь, и даже в этом случае сумма все равно была низкой. Она слышала, что даже императорские наложницы дворца изо всех сил пытались заполучить хоть что-то, не говоря уже о дочерях из семей чиновников.

Изначально она считала, что молодые госпожи семьи Фэн будут очень удивлены и счастливы получить квадратные носовые платки из шелка Лунного Дворца, но она никогда не думала, что окружная принцесса Цзи Ан будет относиться к этому так, как будто получила какой-то обычный предмет. Казалось, она совсем не была счастлива. Что касается третьей молодой госпожи, Фэн Сян Жун, то она просто посмотрела несколько раз на свой, но тоже не выглядела такой счастливой, как ожидала Кан И.

Кан И была удивлена и слегка смущена, но никак не выражала этого, ее лицо продолжало оставаться приятным.

Как она могла знать, что для Фэн Юй Хэн пять сокровищ были тем, что лежало на дне многочисленных сундуков в ее поместье? Что касается Сян Жун, то Фэн Юй Хэн уже дала ей раньше такой носовой платок, даже подарила ей полный комплект одежды. Хотя это все еще было совсем неизбитым, это уже не казалось таким уж потрясающим, как раньше.

— Шелк Лунного Дворца чрезвычайно ценен. Старшая принцесса по-настоящему искренняя, — Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась и поблагодарила ее. — Интересно, как долго старшая принцесса будет оставаться в Да Шунь? А-Хэн приедет к вам с визитом в последующие дни.

— Не спешите. Эта может остаться здесь на некоторое время, — сказала Кан И.

— Это хорошо.

Они несколько раз прошлись туда-сюда, некоторое время болтая друг с другом. В это время как раз закончился очередной танец. Песня и танец прекратились, но следующая группа выступающих, казалось, не торопилась.

Один из чиновников, который пил, крикнул:

— Почему это прекратилось? Продолжайте танцевать!

Зал взорвался смехом. Это был новогодний праздник, он был более живой, чем обычные банкеты. Никто и не подумал, что что-то не так.

Но песни и пляски и не думали продолжаться. После долгого ожидания часть людей начала чувствовать себя смущенной. Но тут раздались какие-то тихие звуки. Они были какой-то незнакомой песней, звуча немного мистически.

Фэн Юй Хэн слегка прищурила глаза, и ее взгляд метнулся к внешнему входу в зал Фэй Цуй…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 288. Лучшая участница конкурса на самоубийство**

Hа площади за прeделами зала кто-то когда-то успел положить слой густого снега. В этот самый момент босиком на снегу танцевала какая-то девушка.

Ее красные одеяния были чрезвычайно тонкими, еще более прозрачными, чем шифон, который носили летом. Kроме того, она была босиком, что еще сильнее охлаждало сердца тех, кто смотрел ее танец.

Но холодный трепет был холодным трепетом. Это действительно было очень красиво. Белый снег и красная одежда придавали ей вид зимнего сладостного духа. Каждым движением она поражала души людей.

Кан И не вернулась на свое место, просто взяла стул и села рядом с Фэн Юй Хэн. Она была действительно удивлена, наблюдая за человеком, танцующим на улице.

Фэн Юй Хэн тоже была удивлена, притянув Сян Жун поближе, она тихо сказала:

— Фэнь Дай действительно приложила некоторые усилия к изучению этого танца! — хотя ее фигура все еще мало походила на фигуру профессиональной танцовщицы, она выигрывала с точки зрения визуального воздействия. Просто того, что она была в состоянии носить такую одежду в холодный день и не дрожать, было достаточно, чтобы заставить людей аплодировать. Но она посмела танцевать этот танец в императорском дворце перед императором, Фэн Фэнь Дай действительно лучшая участница конкурса на самоубийство.

— Она уже начала учиться ему до того, как вторая сестра вернулась в поместье, — сказала ей Сян Жун. — Кроме того, пока она училась, посторонним не разрешалось смотреть. Я тоже впервые вижу, как она танцует.

Хотя девушку в красном было видно только со спины, — она еще не обернулась — но разве она могла спрятаться от сестер, с которыми выросла? Фэн Юй Хэн и Сян Жун почти мгновенно смогли узнать Фэнь Дай.

Она отвернулась и украдкой посмотрела на пятого принца, чтобы понять, какое воздействие это произвело на него. И увидела, что этот мужчина, находясь в растрепанных чувствах, уже встал со своего места и, шатаясь, выбежал из зала.

Его действия у многих вызвали недоумение, но некоторые старшие чиновники и их семьи знали причины такого поведения. Они не могли не проклинать эту девушку, танцевавшую, как безмозглая идиотка.

Фэн Юй Хэн больше не смотрела на ошеломленного пятого принца и стала наблюдать за императором. Она видела, что на лице достойного правителя не отражалось каких-либо особых эмоций, но сердитое пламя, горевшее в его глазах, нельзя было игнорировать.

Сидящая рядом с ним императрица тоже забеспокоилась, начиная испытывать определенный гнев; женщина внимательно наблюдала за императором, который мог взорваться в любую секунду. Она действительно не могла понять, кто именно осмелилась танцевать этот снежный танец.

Фэн Юй Хэн тоже было немного любопытно. Слегка нахмурившись, она начала спокойно размышлять.

Фэн Фэнь Дай была всего лишь дочерью наложницы из семьи правительственного чиновника. Она не обладала властью, чтобы заставить евнухов дворца помочь ей сдвинуть снег, здесь явно имелась какая-то предварительная договоренность. Либо она обратилась за помощью раньше, либо кто-то другой, кто был заинтересован, помог ей. В любом случае было не так-то просто организовать Фэнь Дай возможность станцевать этот прекрасный снежный танец.

Девушка, играющая на флейте, носила красное, и Фэн Юй Хэн узнала ее. Несмотря на то что красная одежда была вполне приемлема сегодня, и она казалась обычной служанкой, она все еще источала дерзкую ауру. Этому танцу Фэнь Дай удалось привлечь внимание довольно многих мужчин.

Когда они уезжали сегодня, молодые госпожи семьи Фэн сидели в своей карете. У нее не было времени посмотреть, каких слуг взяли остальные, что и позволило этой служанке в красных одеждах пробраться во дворец. Фэн Юй Хэн всегда интересовало, где Фэнь Дай смогла найти учителя танцев. Она была всего лишь дочерью наложницы из большого поместья. Она не похожа на Чэнь Ю, у которой имелась поддержка извне. Эта девушка в красном была той, которую Фэнь Дай могла так легко найти?

Пока ее голова была забита этими вопросами, лицо Фэн Цзинь Юаня посинело от страха из-за того, что сделала его дочь.

Он быстро встал и, не говоря ни слова, преклонил колени перед императором. Каждый мог видеть его ужас, пока он кланялся головой в пол.

Старшая принцесса Кан И изначально наслаждалась танцем. Для нее это был первый раз, когда кто-то танцевал на снегу, одетый так легко. Вначале она считала, что это одна из танцовщиц Да Шунь, но не думала, что это приведет премьер-министра в такой ужас.

Видя замешательство на лице Кан И, Фэн Юй Хэн любезно объяснила ей:

— Девушка. которая танцует, это моя четвертая сестра, Фэн Фэнь Дай.

— Дочь семьи Фэн? — Кан И была слегка ошеломлена, но все еще не понимала, почему Фэн Цзинь Юань так себя ведет. — Сегодня первый день Нового года. Для дочери чиновника танцевать — это нормальное явление. Почему лорд Фэн... — она не закончила предложение, потому что уже обратила свой взор на императора.

Фэн Юй Хэн знала, что ей не нужно отвечать. Старшая принцесса Кан И внимательная и проницательная женщина. Как она могла не увидеть гнев в глазах императора? Хотя она все еще не понимала, почему он злился, его злость была очевидна. Скорее всего, этот танец обладал какой-то историей.

Сюань Тянь Гэ наклонилась к Фэн Юй Хэн и сказала:

— Эта дочь наложницы из твоей семьи сошла с ума?

— Не было ни одного дня, когда Фэн Фэнь Дай не вела себя, как сумасшедшая, — пожала плечами Фэн Юй Хэн. — Она осмелилась соблазнять Сюань Тянь Мина у меня на глазах. На что вообще она не смогла бы решиться?

Сюань Тянь Гэ цокнула пару раз языком и сказала:

— A-Хэн, ты все еще слишком добросердечна. Если бы на твоем месте была я, и если бы она осмелилась соблазнять моего будущего мужа, я бы бросила ее в клетку для свиней, а потом утопила.

Фэн Юй Хэн засмеялась. Дело было не в том, что у нее доброе сердце. Если бы она хотела избавиться от Фэн Фэнь Дай, то она могла это сделать не одной сотней способов. Убить кого-то на самом деле очень легко. Это что-то, что можно сделать менее чем за минуту. Но убийство в поместье Фэн неизменно вызовет подозрения. Даже если бы никто ничего не нашел, человеческий разум гибок и способен строить предположения. Если бы это не принесло ей пользы, она бы этого не сделала.

— Премьер-министр Фэн! — в это время начала говорить императрица. Чувствуя, что император рядом с ней становится все злее и злее, женщина поняла, что ей пора вмешаться, поэтому и позвала Фэн Цзинь Юаня. — Девушка, которая танцует, дочь твоей семьи, не так ли?

— Отвечаю вашему величеству, это действительно дочь наложницы этого чиновника, — быстро ответил Фэн Цзинь Юань.

Как только эти слова были произнесены, те люди, которые не узнали Фэнь Дай, наконец, все поняли. Итак, та девушка в красном была дочерью наложницы из особняка премьер-министра.

В конце концов, дела того времени остались в далеком прошлом. В большинстве своем люди ничего не знали об этом. Услышав, что это была дочь семьи Фэн Цзинь Юаня, они начали хвалить ее, не осознавая, что для них хорошо, а что — плохо:

— Так это дочь семьи Фэн! Я никогда не думал, что у нее будут такие способности. Она действительно искусна!

— И правда! Я никогда не думал, что дочери семьи лорда Фэн обладают такими способностями. Раньше окружная принцесса Цзи Ан разбила железную сущность. Теперь еще одна танцует на снегу босиком. Я действительно немного ожидаю того, на что способны другие дочери.

Чем больше Фэн Цзинь Юань слышал, тем больше паниковал. Эти люди, в основном, подливали масло в огонь. Но что он может сказать? Они не понимали ситуации, поэтому, естественно, думали, что это хорошо. Но в душе он понимал, как счастлив был император, когда умершая наложница исполняла этот снежный танец.

В этот момент Фэн Цзинь Юань действительно сожалел. Когда он вернулся в поместье, то услышал, что Фэнь Дай учится исполнять этот снежный танец. Тогда он посчитал, что она просто хотела попытаться захватить сердце пятого принца, станцевав для него наедине, но он никогда не думал, что эта девушка будет настолько смелой и осмелится сделать это перед императором. Фэн Цзинь Юань чувствовал, что совершил большую ошибку, не остановив тогда Фэнь Дай.

Когда дочери чиновников подобного ранга выходили замуж, то им выбирали хороших мужей. Не было даже необходимости упоминать дочь первой жены, ведь они составляли большую часть славы семьи. Что касается дочерей наложниц, то они использовались, чтобы помочь проложить дорогу для дочери первой жены или для подготовки маршрута побега для семьи.

Фэн Цзинь Юань уже давно строил планы для Чэнь Юй. Фэн Юй Хэн уже была обещана девятому принцу. Что касается Фэнь Дай и Сян Жун, то их Фэн Цзинь Юань также готовился отправить их во дворец какого-нибудь из принцев, он и сам до сих пор не знал, к каким именно. Но так как пятый принц уже выразил свое желание, он не собирался отказываться. В любом случае, Фэнь Дай была еще молода. В последующие годы у него все еще будет шанс что-нибудь изменить.

Но сегодня смелость этой девушки уже вызвала на себя огонь. Еще предстоит выяснить, будет ли вообще сохранена ее жизнь.

Фэн Цзинь Юань был зол и напуган. Опустившись на колени, он даже не осмеливался поднимать голову. Если Фэнь Дай придется бросить, он не будет чувствовать себя огорченным. Но независимо от того, чувствовал ли он себя огорченным или нет, это касалось репутации семьи Фэн. Если что-то случилось в первый день Нового года, то как вообще они смогут дожить до его конца?

Пока Фэн Цзинь Юань внизу паниковал, императрица перевела свой взгляд на императора. В конце концов, это была семья стандартного чиновника первого ранга. Она должна попытаться понять, какое решение будет лучшим.

Однако гнев в глазах императора не ослабевал ни в малейшей степени. На самом деле он становился все более и более яростным. Если так продолжится, возможно, он взорвется!

Сердце императрицы задрожало. Она не могла позволить императору взорваться из-за подобного в такой день. Ведь присутствовали не только чиновники и их семьи. Были и иностранные посланники. Лучше не ворошить грязное белье. Если это увидят посторонние, то что за ситуация сложится?

Так что она приняла решение и быстро заговорила:

— Премьер-министр Фэн, ваша дочь танцует довольно красиво. Эта думает, что она очень хорошо танцует. Как насчет того, чтобы эта девочка оставалась во дворце с этого дня и впредь, чтобы иметь возможность исполнять этот танец для его величества и этой в любое время?

Фэн Цзинь Юань был поражен, оставаться во дворце с этого дня? Разве это не означает, что Фэнь Дай будет находиться под домашним арестом? Какая разница между этим и смертью? И даже исполнять этот танец в любое время? Император пришел в ярость, увидев его лишь один раз, как он сможет смотреть его в любое время? Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его накрывает волной негативный эмоций. Ему до смерти хотелось придушить Фэнь Дай. Она ничего не умела делать, но отлично все портила. Он с большим трудом справился с зимней катастрофой и заслужил почести. А предыдущее выступление Фэн Юй Хэн действительно заставило его почувствовать себя счастливым. Он даже планировал похвалить ее после их возвращения домой. Поскольку у этой второй дочери были такие способности, ему нужно смягчиться и взять на себя инициативу, чтобы попытаться примириться. Но Фэнь Дай, создав такие проблемы, заставила все хорошие чувства исчезнуть.

— Ваше величество, — хотя он уже отказался от этой дочери, как отец, перед всеми этими людьми он не мог выглядеть слишком отдалившимся. Поэтому он мог только стиснуть зубы и сказать: — моя младшая дочь еще молода. Она совершенно невежественна. Ваше величество, простите ее!

Императрица решила притворяться дурочкой:

— Эта хочет оставить ее во дворце. Это действительно хорошо. О чем говорит премьер-министр Фэн?

— Ваше величество! — Фэн Цзинь Юань в очередной раз опустил голову в пол. — Моя младшая дочь совершенно невежественна!

Эти слова были предельно ясны, каждый мог сказать, что что-то произошло.

Мелодия флейты продолжала звучать, а танец — не прекращался. Пятый принц, Сюань Тянь Янь, стоял снаружи и безучастно смотрел на танцевавшую девушку. Он совершенно не обращал внимания на то, что происходило внутри зала.

Что касается людей, сидящих в зале, они, наконец-то, начали реагировать. Что-то пошло не так с танцем, который исполняла молодая госпожа семьи Фэн.

— Премьер-министр Фэн, — императрица сделала серьезное выражение лица, — эта очень вежлива сейчас. Какие еще пожелания у вас есть?

Фэн Цзинь Юаню перекрыли пути отступления, он потерял дар речи. Действительно, это была настоящая милость. Если бы вместо императрицы заговорил император, то кровь Фэнь Дай пролилась бы на месте.

Так что он снова поклонился в пол и не сказал ни слова, полностью принимая это решение.

Но в это время старшая принцесса Кан И, которая сидела рядом с Фэн Юй Хэн, внезапно встала. Подойдя к середине зала, она остановилась рядом с Фэн Цзинь Юанем и сказала:

— Ваше величество, мысли четвертой молодой госпожи семьи Фэн весьма разумны. Кан И действительно благодарна.

Как только это было сказано, все были потрясены.

Благодарна? За что она благодарна?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 289. В этом мире нет безусловной любви**

Что касается того, почему она была благодарна, у Kан И имелись свои собственные рассуждения по этому поводу, так что она сказала императрице:

— Цянь Чжоу — северная страна, круглый год покрытая снегом и льдом, она больше всего подходит для такого танца. По дороге в столицу Кан И несколько раз встречалась с премьер-министром Фэн и говорила об этом. Я никогда не думала, что премьер-министр Фэн примет это близко к сердцу и, вернувшись в свое поместье, прикажет четвертой молодой госпоже выучить его. Это действительно слишком прекрасно. Я смогла увидеть танец Цянь Чжоу в другой стране, сердце Кан И действительно согрелось. Я благодарю ваши величества за эту милость и благодарю премьер-министра Фэн за приложенные усилия.

Эти слова прозвучали так, будто Фэнь Дай танцевала для нее, так что присутствующие не могли не переглянуться между собой. Старшая принцесса Цянь Чжоу явно помогала Фэнь Цзинь Юаню. Если бы кто-то другой сказал что-то такое, это определенно было бы неправильно, но это были слова принцессы чужой страны, император не мог не поддержать ее репутацию.

В это время танец и мелодия флейты прекратились. Дворцовый слуга подошел к Фэнь Дай и тихо прошептал ей на ухо несколько слов, заставив ее в страхе упасть на колени. Во время танца она не чувствовала холода, но теперь, когда она остановилась, все ее тело дрожало.

Императрица услышала слова старшей принцессы Кан И и посмотрела на императора. Она чувствовала, что гнев в его глазах постепенно начал угасать, поэтому она поняла, что должна делать. Она улыбнулась и сказала старшей принцессе Кан И:

— Никто не ожидал, что этот незначительный снежный танец на самом деле принесет старшей принцессе такую радость. Это замечательно. Так как старшей принцессе понравилось, эта девушка будет сопровождать вас несколько дней. Это также поможет уменьшить чувство тоски по дому. Всякий раз, когда старшая принцесса устанет наблюдать за ней, просто отправьте ее обратно в семью Фэн!

Кан И посмотрела на императрицу, ни капельки не сердясь из-за ее саркастических замечаний. Вместо этого, она улыбнулась и стала выглядеть еще более достойно:

— В таком случае Кан И благодарит ваше величество императрицу, — сказав это, она поклонилась и повернулась, чтобы выйти из зала и лично забрать Фэн Фэнь Дай.

Фэнь Дай была невероятно удивлена, и даже пятый принц был ошеломлен. Раньше он сосредоточился только на Фэнь Дай, исполняющей этот прекрасный снежный танец. На какое-то время он забыл, что этот танец принесет неприятности, когда будет исполняться во дворце. Когда ему, наконец, удалось вернуть ясность ума, Фэн Цзинь Юань уже стоял на коленях и умолял императора о прощении. Сюань Тянь Янь также хотел пойти просить прощения, но знал, что если он что-то скажет, то император может разгневаться еще более, так что он мог только терпеть. Он никогда не думал, что это будет старшая принцесса из Цянь Чжоу, которая попросит прощения.

Кан И лично помогла Фэнь Дай вылезти из снега. Она также приказала своей служанке завернуть ее в пальто. Ее тело мгновенно согрелось после того ледяного холода, что она испытывала раньше. Она последовала за Кан И обратно в зал. В это время пение и танцы начались снова, а Фэн Цзинь Юань свирепо посмотрел на Фэнь Дай, да так, что она чуть не сбежала от страха.

Кан И удержала ее на месте и тихо сказала:

— Быстро иди, признай ошибки перед своим отцом. Он все это время стоял на коленях перед императором, чтобы спасти тебя.

Глаза Фэнь Дай покраснели. Она не понимала, почему император рассердился. Она поспрашивала заранее и узнала, что женщины смогут что-нибудь исполнить во время новогоднего банкета. Даже если исполнение оказалось бы плохим, то человек все равно получил бы награду. Поскольку это был праздник в честь Нового года, все обрадовались бы. Изначально она надеялась, что сможет перевернуть небеса с этим танцем, но никогда не думала, что чуть не лишится собственной жизни.

Подумав об этом, она быстро подошла и собиралась встать на колени перед Фэн Цзинь Юанем, но Кан И, которая шла позади нее, схватила ее за руку:

— Здесь слишком много людей. Если хочешь встать на колени, сделай это дома. Просто говори стоя.

Только тогда Фэнь Дай отреагировала и с благодарностью посмотрела в сторону Кан И. Все это время она готовилась снаружи и не знала, кем была эта женщина. Но она помогла ей; кроме того, от одного взгляда на нее у Фэнь Дай загорелись глаза. Внешний вид и аура Кан И, дававшие людям ощущение комфорта, окутали ее, заставляя неосознанно почувствовать близость и доверие к ней.

Услышав, что сказала Кан И, она повела себя, как и следовало: слегка поклонилась Фэн Цзинь Юаню и сказала:

— Xотя дочь не понимает, что сделала не так, но отец был наказан его величеством из-за меня. Это была ошибка дочери. Отец, пожалуйста, простите.

Фэн Цзинь Юань собирался сорваться на Фэнь Дай. Как он мог простить ее всего из-за нескольких слов? Он взмахнул рукавами и не сказал ни слова.

Фэнь Дай увидела, что его лицо было черным-черно, и мысленно запаниковала. Она не могла не посмотреть на Кан И, взглядом моля ее о помощи.

Кан И улыбнулась и похлопала ее по плечу, а затем беспечно сказала Фэн Цзинь Юаню:

— Эта девушка еще молода. Как она могла понять отношения между взрослыми? Премьер-министр Фэн не должен винить ее.

Фэн Цзинь Юань вел себя очень вежливо по отношению к Кан И. Издав длинный вздох, он немного смущенно выразил свою благодарность:

— Цзинь Юань благодарит старшую принцессу за то, что она высказалась в защиту моей младшей дочери. Вы ее благодетель. Когда банкет закончится, я определенно поставлю эту девушку на колени, чтобы она поклонилась вам.

Только тогда Фэнь Дай отреагировала и невольно уставилась на нее. Так это старшая принцесса из Цянь Чжоу! Она действительно красива!

Услышав эти слова, Кан И просто улыбнулась, сказав:

— Поклоны молодого поколения — это то, что должно быть сделано, но премьер-министр Фэн не должен так скромничать, разговаривая со мной. Пока Кан И в столице, я надеюсь, что премьер-министр Фэн позаботится обо мне.

— Это вполне естественно. Старшая принцесса, не волнуйтесь. Цзинь Юань определенно сделает все возможное.

Этот разговор был замечен Фэн Юй Хэн. Фэн Цзинь Юань стоял лицом к ней, поэтому она смогла понять, что было сказано, прочитав по его губам.

Mежду тем, Кан И и Фэнь Дай стояли к ней спиной, так что они отлично были видны Сюань Тянь Мину. Он точно так же, как и она, прочитал их реплики по губам, а потом проговорил их все Фэн Юй Хэн. Вот так, перебрасываясь фразами из чужого разговора, Фэн Юй Хэн поняла все.

Увидев, как Фэн Юй Хэн изгибает губы в злой улыбке, Сюань Тянь Гэ нахмурилась и спросила ее:

— Что-то случилось?

Она холодно фыркнула:

— Все по-прежнему. Проявляют благосклонность без причины, чтобы скрыть злые намерения.

После снежного танца Фэн Фэнь Дай у банкета больше не было праздничной атмосферы. Все время от времени наблюдали за изменениями в выражении лица императора, размышляя и тщательно наслаждаясь едой, напитками и танцами. Наконец, после того, как евнух объявил об окончании празднества, все быстро встали, чтобы отдать дань уважения императору и императрице, а затем быстро покинули зал Фэй Цуй.

Император посмотрел на уходящих людей и беспомощно вздохнул. Стоявшая рядом с ним императрица спросила:

— Когда ваше величество увидели старшую принцессу Кан И, вы подумали об императорской невестке?

— Правильно! — Тянь У кивнул. — Когда мы были молоды, нам повезло, что императорская сестра заботилась о нас. В противном случае мы бы умерли на ранней стадии борьбы за трон. К сожалению, императорская сестра прожила недолго. Прежде чем мы короновались и смогли дать ей хорошую жизнь, она умерла. Теперь, когда я увидел старшую принцессу Кан И, это заставило нас вспомнить обо всем и затосковать по императорской сестре!

Императрица не знала, как утешить его, поэтому могла только вздохнуть. Ни одна из стоявших рядом императорских наложниц не сказала ни слова. Но императорская наложница Гу Сянь повернула голову и прошептала что-то на ухо своей служанке. Затем эта служанка украдкой вышла из зала.

В это время за пределами зала Фэй Цуй люди шли к выходу. Старшая принцесса Кан И с Жу Цзя и Фэнь Дай стояла перед Фэн Цзинь Юанем. Который еще раз поблагодарил Кан И за любезное приглашение Фэнь Дай, а затем воспользовался возможностью, чтобы спросить ее:

— Так как старшая принцесса останется в Да Шунь еще на несколько дней, то не могли бы вы украсить своим присутствием нашу усадьбу? Моя старая мать очень интересуется снежной страной Цянь Чжоу. Узнав, что вы принцесса из Цянь Чжоу, она будет очень рада поприветствовать вас.

Жу Цзя очень хорошо относилась к Фэн Цзинь Юаню. Услышав его приглашение, она радостно заговорила с Кан И:

— Мама, давай согласимся! Я слышала, что усадьбы правительственных чиновников Да Шунь большие и красивые. Просто позволь Жу Цзя взглянуть на одну такую хоть одним глазком!

Кан И беспомощно рассмеялась и сказала Фэн Цзинь Юаню:

— Эта маленькая девочка неуправляема. Премьер-министр Фэн, пожалуйста, не шутите так.

— Ха! — Фэн Цзинь Юань также начал смеяться. — Принцесса Жу Цзя живая и веселая, моим дочерям так этого не хватает!

Услышав, как кто-то хвалит ее дочь, Кан И была очень довольна, поэтому кивнула:

— Так как лорд Фэн пригласил нас, то Кан И прислушается к вашему предложению и завтра приедет навестить старейшую госпожу в поместье.

Идя сзади, Фэн Юй Хэн и Сян Жун услышали, что Кан И лично навестит их и не могли не переглянуться друг с другом. Фэн Юй Хэн увидела замешательство в глазах Сян Жун и погладила ее по тыльной стороне руки, сказав с улыбкой:

— Не волнуйся. Все нормально.

Сян Жун нахмурилась и сказала:

— Хотя эта старшая принцесса выглядит очень мило, почему я продолжаю чувствовать, что у нее не доброе сердце?

Фэн Юй Хэн засмеялась и подумала про себя: — "Дорогая Сян Жун, ты действительно повзрослела с наступлением Нового года", вслух же сказала:

— Помни, что в мире нет безусловной любви. Никто не будет относиться к тебе хорошо без какой-либо причины. Наложница-мать относится к тебе хорошо, потому что она твоя мать. Я — потому что ты моя младшая сестра. Но просто быть моей младшей сестрой недостаточно. Ты должна быть младшей сестрой, стоящей на моей стороне. Понятно?

Сян Жун задумалась, а затем энергично кивнула:

— Сян Жун понимает. Вторая сестра хочет сказать, что у старшей принцессы не было причин просить прощения за четвертую сестру. Должна быть другая причина.

— Верно.

Пока эти двое разговаривали, кто-то вдруг врезался в них. Не беспокоясь ни о чем другом, этот кто-то вдруг схватил Фэнь Дай и нетерпеливо спросил:

— Как ты? Тебе было страшно?

Все ошеломленно застыли. Присмотревшись повнимательнее, они обнаружили, что это был пятый принц, Сюань Тянь Янь.

Лицо Фэнь Дай покраснело от столь внезапного рывка. Опустив голову, она смущенно сказала:

— Я в порядке. Большое спасибо вашему высочеству за беспокойство.

Фэн Цзинь Юань фыркнул. На этот раз он действительно не поддержал Сюань Тянь Яня. Глядя на мужскую руку, схватившую Фэнь Дай, он сказал:

— Это неуместно. Надеюсь, ваше высочество пятый принц не разрушит репутацию моей младшей дочери.

Сюань Тянь Янь был поражен и посмотрел на него, желая что-то сказать. Но он был принцем, которому не отдавали предпочтение. Именно из-за того случая он потерял любовь своего отца-императора. Столкнувшись со стандартным чиновником первого ранга, он действительно немного боялся вступать в спор. Так что он мог только неловко отпустить ее, но сказал:

— Премьер-министр Фэн ошибается. Когда-нибудь этот принц возьмет четвертую юную госпожу в жены.

Фэн Цзинь Юань в замешательстве посмотрел на него:

— Если премьер-министр правильно помнит, ваше высочество силой доставили письмо с предложением в мою усадьбу Фэн, пока премьер-министра не было. Моей младшей дочери была обещана позиция младшей принцессы, верно? Откуда взялась идея о жене?

Сюань Тянь Янь знал, что совершил ошибку. Изначально он не очень серьезно относился к Фэнь Дай, но ее прекрасный снежный танец действительно пленил его душу. Он немного задумался, затем стиснул зубы и решительно сказал:

— Премьер-министр Фэн, не волнуйтесь. Положение официальной принцессы моего дворца Ли действительно не очень хорошо, но этот принц разгонит всех второстепенных принцесс и наложниц. Пока четвертая молодая не достигнет брачного возраста, ни одна новая женщина не войдет в мой дворец. После того как четвертая молодая госпожа выйдет за меня замуж, она станет единственной принцессой принца Ли. Премьер-министр Фэн, что вы думаете?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 290. Вы посмели внушить моему сыну!**

О чем он думает?

Разве хоть одно слово этого принца было хорошим?

Если бы Сюань Тянь Янь не был принцем, то Фэн Цзинь Юань действительно дал бы ему пару пощечин:

— Ваше высочество принц Ли, может быть, вы не понимаете? Чем больше вы будете делать такого рода вещи, тем больше его величество будет сердиться! Вы хотите стать причиной смерти моей семьи Фэн?

— Это... — Сюань Тянь Янь был озадачен его словами.

Фэн Цзинь Юань продолжил:

— Ваше высочество принц Ли — потомок правящей династии, но моя семья Фэн не обычные граждане. Если ваше высочество настаивает на сочувствии премьер-министру, то не вините этого премьер-министра в том, что он станет бессердечным! Принц Ли должен хорошо подумать. Вы в настоящее время в состоянии принудить мою семью Фэн к чему-либо?

Фэн Цзинь Юань уже был очень невежлив. Во-первых, этот Сюань Тянь Янь действительно не мог получить практически никаких преимуществ от императора. Бессильный и неизбалованный отцовским вниманием принц — тот, на кого премьер-министр первого ранга не обратил бы внимания. Во-вторых, то, что действительно позволяло Фэн Цзинь Юаню вести себя столь гордо, было тем, что его вторая дочь обладала знаниями о том, как производить сталь. Это сокровище, которое должно было защитить всю Да Шунь. Можно было забыть о принце, даже император должен хорошо относиться к Фэн Юй Хэн. Как ее отец, как он мог не наслаждаться известностью?

Hо после того, как он сказал это, он подсознательно посмотрел в сторону Фэн Юй Хэн, которая догнала их. Видя, что она не собирается спорить, он успокоился и добавил:

— Ваше высочество, пожалуйста, вернитесь. Премьер-министр завтра пришлет кого-нибудь, чтобы вернуть письмо с предложением. Этот вопрос не нуждается в повторном обсуждении.

— Отец! — услышав, что письмо с предложением возвратят, Фэнь Дай немедленно забеспокоилась. За это прошедшее с помолвки время она получала только выгоду от своего положения. Она наслаждалась поистине блаженным временем и не собиралась возвращаться в то время, когда ее отец не заботился о ней, а бабушка не любила ее. Помолвка с пятым принцем не могла быть отменена. — Отец, все знают, что эта дочь помолвлена с его высочеством пятым принцем. Даже если вы отмените ее, как девушка, отменившая помолвку с принцем, как эта дочь сможет выйти замуж за кого-то еще?

Фэн Цзинь Юань рассердился, услышав слова Фэнь Дай. Раньше он был в зале, поэтому не мог ругаться, но теперь, когда вокруг было не так много людей, его гнев хлынул через край:

— Закрой рот! Маленький звереныш, рано или поздно семья Фэн будет полностью уничтожена из-за тебя!

Фэн Фэнь Дай была ошеломлена. Как это стало таким серьезным? Что она сделала не так?

Безучастно глядя на Сюань Тянь Яня, она в замешательстве спросила его:

— Я сделала все возможное, чтобы узнать, что вам нравится. Я слышала, что вы любите этот снежный танец, так что мне пришлось практиковаться в холодные дни. У меня даже ноги подкашивались. Но почему император так разозлился, несмотря на то, что я так хорошо танцевала? Разве сегодня не празднование Нового года? Разве не было сказано, что любая дочь чиновника сможет выступать? Что происходит?

Сюань Тянь Янь посмотрел на плачущую красавицу Фэнь Дай, и действительно почувствовал себя огорченным. Но что он мог сказать? В данном случае любое его слово стало бы неправильным!

В это время старшая принцесса Кан И, которая стояла в стороне, посоветовала Сюань Тянь Яню:

— Ваше высочество, не паникуйте. Прислушайтесь к совету этой. Сначала возвращайтесь во дворец. Это случилось внезапно, так что лучше позволить премьер-министру Фэн вернуться и подумать об этом некоторое время, — сказав это, она повернулась к Фэн Цзинь Юаню и продолжила говорить уже с ним: — Люди не должны принимать решения под влиянием эмоций. Премьер-министр Фэн, подумайте.

По какой-то причине Фэн Цзинь Юань был очень восприимчив к совету старшей принцессы Кан И. Поэтому он кивнул:

— Все в порядке. Ваше высочество, пожалуйста, вернитесь во дворец. Давайте обсудим это позже.

Сюань Тянь Янь ничего не мог сделать. Он взглянул на Фэнь Дай и хотел сказать несколько слов, чтобы утешить ее, но чувствовал, что все, что он скажет, будет бесполезно, так что не стал ничего говорить. Взмахнув рукавами, он повернулся и ушел.

Фэнь Дай смотрела ему в спину и заплакала еще более жалостливо.

Фэн Цзинь Юань беспомощно сказал Кан И:

— Так как ее величество императрица сказала, чтобы этот маленький звереныш остался с принцессой на несколько дней, то было бы нехорошо для Цзинь Юаня возвращать ее. Принцесса, пожалуйста, позаботьтесь о ней в течение этого времени!

Кан И улыбнулась и сказал:

— Это не трудно. Она может поиграть с Жу Цзя.

По этому вопросу у Жу Цзя не было никаких претензий, она лишь напомнила Фэн Цзинь Юаню:

— Милорд, не забывайте о завтрашних планах. Я очень хочу поесть блюда Центрального региона.

Фэн Цзинь Юань, наконец, улыбнулся:

— Принцесса, не волнуйтесь. В поместье будет все, на что вы могли надеяться.

Группа Кан И забрала Фэнь Дай и удалилась первой. Только тогда Фэн Цзинь Юань нашел возможность спросить Фэн Юй Хэн:

— Почему я не видел твою старшую сестру на протяжении всего банкета?

— Я не знаю, — Фэн Юй Хэн покачала головой.

Фэн Цзинь Юань хотел сказать: "Как ты можешь не знать?" Но когда он снова подумал об этом, то понял, что Фэн Юй Хэн естественно пошла навестить императорскую наложницу Юнь после того, как преподнесла подарки императрице. Она определенно не могла присматривать за Чэнь Юй. Когда он привел Цзы Жуя в зал Фэй Цуй, Чэнь Юй уже отсутствовала.

Сян Жун не могла больше смотреть на обеспокоенное выражение лица своего отца и сказала:

— Когда старшая сестра уходила, эта дочь была там. Она сказала, что собирается поприветствовать императорскую наложницу Сянь.

— Императорскую наложницу Гу Сянь? — Фэн Цзинь Юань нахмурился. — Императорская наложница Гу Сянь присутствовала на банкете. Почему твоя старшая сестра не вернулась?

На этот раз Сян Жун покачала головой:

— Дочь не знает.

Он только и мог, что беспомощно сказать Фэн Юй Хэн:

— Цзы Жуй пошел играть с юным высочеством во дворец Юань. Через некоторое время отец пойдет и заберет его. Вы обе можете вернуться в поместье первыми. Я спрошу о том, куда пошла Чэнь Юй, — у него действительно болела голова. Кроме самой послушной третьей дочери, ни одна из других дочерей не давала ему покоя. Одна вызвала проблемы, а другая пропала. Чем они вообще занимались?

Прежде чем Фэн Юй Хэн смогла уйти, к ней подошла молодая служанка и поклонилась ей, почтительно сказав:

— Эта слуга отдает дань уважения окружной принцессе. Эта слуга принадлежит дворцу Счастливой Ласточки, и императорская наложница Сянь приказала этой слуге пригласить окружную принцессу посетить дворец Счастливой Ласточки на некоторое время.

— Императорская наложница Сянь? — переспросил Фэн Цзинь Юань. Они только что говорили о ней, но эта женщина послала служанку, чтобы передать им свое приглашение. Но он не знал, зачем она пригласила Фэн Юй Хэн и о чем собиралась с ней поговорить. Но независимо ни от чего, он верил, что в подобном приглашении определенно нет ничего плохого. Фэн Юй Хэн обладала техникой производства стали и была любимицей императора. Неужели императорская наложница Сянь будет пытаться причинить ей неприятности только потому, что ей нечего было делать? У жителей дворца были свои соображения. Может, это ради вознаграждения или улучшения отношений. Так что он быстро сказал Фэн Юй Хэн: — Тогда, А-Хэн, ты должна поспешить.

Фэн Юй Хэн кивнула и ответила отцу:

— Теперь, когда старшей и четвертой сестер больше здесь нет, отец должен вернуть Сян Жун обратно в поместье. Оставлять ее одну не совсем безопасно.

— Это вполне естественно, — Фэн Цзинь Юань чувствовал, что ее отношение было превосходным, — будь осторожна, когда вернешься, — он задумался на мгновение, а потом подошел и тихо, со всей искренностью, сказал: — Отец оставит с тобой скрытого охранника. Он будет ждать тебя в твоей карете. Сейчас твоя безопасность очень важна. Беспечность абсолютно недопустима.

Она не стала скромничать и кивнула в знак согласия. Затем похлопала Сян Жун по плечу и ушла с дворцовой служанкой в сторону дворца Счастливой Ласточки.

Фэн Цзинь Юань наблюдал, как она уходит, и начал думать, что ему определенно нужно будет поработать над безопасностью, как только он вернется в поместье, особенно над безопасностью поместья окружной принцессы. Сейчас на нем лежит ответственность за сохранность жизни этой дочери. Если что-нибудь случится с Фэн Юй Хэн дома, то он действительно окажется в опасности.

Фэн Юй Хэн последовала за дворцовой служанкой и направилась ко дворцу Счастливой Ласточки. Служанка все время держала свой рот на замке и так и не произнесла ни единого слова, да и спрашивать ее, собственно говоря, было не о чем. Императорская наложница Сянь была матерью старшего принца, Сюань Тянь Ци. Она была морально готова к тому, что ее позовут. Конечно, приглашение не имело отношения к делу Фэн Чэнь Юй. Вместо этого речь пойдет о сделке между ними и Сюань Тянь Ци.

Когда они, наконец, прибыли во дворец Счастливой Ласточки, первое, что она увидела при входе, это Чэнь Юй и Синь'эр, стоявших на коленях во дворе. Обеих шатало, платок Чэнь Юй упал, и ее волосы разлохматились, придавая ей действительно растрепанный вид. Синь'эр "повезло" еще больше. Поскольку она была служанкой, когда бабушки начали избивать их, ее они колотили еще сильнее. Раны оказались настолько серьезными, что спина вся была алой. Плотная зимняя одежда насквозь пропиталась кровью.

Когда они проходили мимо них, Фэн Юй Хэн на мгновение остановилась и увидела, как Чэнь Юй подняла голову. Ее ответный взгляд оказался немного вялым. Даже при том, что она до смерти ненавидела Фэн Юй Хэн, девушка была совершенно неспособна сосредоточиться.

Служанка дворца, которая молчала все это время, наконец, заговорила:

— Эти двое прокляли императорскую наложницу Сянь и были наказаны стоянием на коленях. Окружная принцесса должна быстрее войти, чтобы не осквернить этим зрелищем свой взор.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и кивнула. Отведя взгляд, она последовала за дворцовой служанкой в главное помещение дворца.

Императорская наложница Сянь была старейшей женщиной в императорском гареме. Ей исполнилось пятьдесят с наступлением этого Нового года. В то же время она находилась рядом с императором дольше всех остальных. И шесть дворцов, за исключением императрицы, помогала контролировать именно она.

Но императорская наложница Гу Сянь понимала людей. Она не скажет ни одного лишнего слова. Но если кто-то осмелится попробовать использовать мелкие уловки под ее присмотром, то это определенно кончится для этого человека плохо. Император мог не любить ее, но он, безусловно, уважал ее и пережил с ней много счастливых моментов. Вот почему нельзя было недооценивать статус императорской наложницы Гу Сянь при дворе.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн мысленно подготовилась к тому, что императорская наложница Гу Сянь позовет ее на встречу, но считала, что это произойдет раньше. В конце концов, это затянулось аж до дворцового банкета. И после всего произошедшего во время этого празднества у императорской наложницы Гу Сянь больше не было никаких оснований для того, чтобы вести с ней переговоры.

Размышляя об этом, она уже оказалась в нужном месте, и со всем уважением глубоко поклонилась:

— А-Хэн отдает дань уважения императорской наложнице Сянь. Надеюсь, императорская наложница будет счастлива и здорова.

Императорская наложница Гу Сянь сидела прямо на своем месте, все еще не переодевшаяся в свою обычную дворцовую одежду. Ее голова была украшена многочисленными украшениями, придававшими ей еще более величественный вид.

Фэн Юй Хэн поклонилась, но женщина не торопилась позволять ей встать. Вместо этого она некоторое время наблюдала за окружной принцессой Цзи Ан. Ранее в зале эта девушка показала удивительный талант, и она не знала, какая от него будет польза. Она чувствовала, что эта девушка вся окружена сиянием, ослеплявшим ее так, что на нее почти невозможно было смотреть.

Но сейчас ей больше нельзя было продолжать держать Фэн Юй Хэн на коленях. В конце концов, она вообще сомневалась, стоит ли с ней встречаться. Она подготовила ряд вопросов, но сейчас возможность их задать упущена. Столкнувшись с этой молодой девушкой, она потеряла все свои преимущества.

— Вы можете подняться, — императорская наложница Гу Сянь была спокойна и собрана, — садитесь.

Фэн Юй Хэн встала и с улыбкой поблагодарила ее. Затем она присела в гостевое кресло, не выглядя ни скромной, ни высокомерной. Каждое ее движение было грациозным и естественным. У нее не имелось той застенчивости, которой обладали другие молодые девушки. Императорская наложница Гу Сян чувствовала, что эта девушка немного похожа по характеру на Сюань Тянь Гэ.

Честно говоря, ей очень нравилась Фэн Юй Хэн. На самом деле можно сказать, что она ей восхищалась. В конце концов, она сама видела, как эта девочка разбила железную сущность. Это не просто придало Да Шунь весомости, она также сказала, что предоставит метод для производства этой самой стали. Столь внушительные манеры у всего лишь тринадцатилетней девочки. Как люди могли не восхищаться ею?

Но это было совсем другое. Как только женщина подумала о том, что объединенные усилия Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мина подтолкнули ее сына к борьбе за трон, она переполнилась гневом.

Ее сын был деловым человеком, и она никогда не надеялась, что Сюань Тянь Ци захватит трон, более того, она не хотела, чтобы он участвовал в этой борьбе. Одни только боги знали, сколько она приложила усилий ради того, чтобы старший сын избежал этой бойни и не был убит каким-нибудь из братьев. Но все старания пошли прахом, когда ее сына внезапно тронули Сюань Тянь Мин и эта девушка!

Императорская наложница Гу Сянь смотрела на Фэн Юй Хэн, почти не скрывая своей враждебности.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 291. Нехорошо, мы окружены**

Фэн Юй Хэн вернулa ей взгляд, отказываясь отступать. Только в отличие от полных гнева глаз императорской наложницы Гу Сянь, в глазах Фэн Юй Хэн содержались еще более скрытые намерения.

Их взгляды скрестились, но императорская наложница Гу Сянь не смогла долго выдерживать давление юной противницы и постепенно смягчилась. Женщина глубоко вздохнула, ей больше не хотелось разговаривать с Фэн Юй Хэн.

Но именно она позвала ее сюда, поэтому и просто отослать не могла. Kроме того, ей не верилось, что вторая молодая госпожа семьи Фэн из тех, кого можно так легко отправить восвояси. Так что женщина еще раз тихо вздохнула и сказала:

— Недавно окружная принцесса Цзи Ан вполне подтвердила свою блестящую репутацию.

— Это не может сравниться с чувствами отца-императора к императорской наложнице Сянь, — ответила Фэн Юй Хэн.

— Его величество больше всего ценит императорскую наложницу Юнь, — возразила ей старшая собеседница.

— Но это не привело к тому, что он плохо с вами обращался.

За эти несколько коротких фраз Фэн Юй Хэн смогла уловить нужную манеру разговора с императорской наложницей Гу Сянь. К этой тринадцатилетней девочке совершенно точно нельзя относиться как к обычному ребенку. Каждое ее сказанное слово было в самый раз. Oни не несли похвалы или лести, но и не унижали, что и позволило в конечном итоге гневу собеседницы постепенно сойти на нет, заставив медленно успокоиться.

— Вы не боитесь, что не сможете получить императорскую благосклонность и поддержку от чиновников? — она задала вопрос, который озадачивал ее сильнее всех остальных. Он не был совсем уж ясным, но Фэн Юй Хэн смогла понять то, что стояло за ним.

Императорская благосклонность заключалась в том, что император хорошо относился к старшему принцу. Поддержка в отношении чиновников значила то, что они оказывали ему содействие. Эти вещи, которые первоначально принадлежали девятому принцу и третьему принцу соответственно, теперь отдавались только ее сыну. Что, если бы у него вдруг возникла какая-нибудь другая идея, то разве она не помогла бы кому-то еще?

Но Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Боюсь, но даже так есть много вещей, которые все еще нужно сделать. Более того, даже если императорская благосклонность и поддержка не могут быть восстановлены, не существует никого, кто унаследует их.

Сердце императорской наложницы Гу Сянь сжалось. Ей дали понять, что ее сына использовали, кроме того, использовали из-за столь оскорбительной причины, и у нее не было выбора, кроме как согласиться. Сюань Тянь Ци не мог иметь детей. Для принца это почти смертельно. Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Ци договорились, что она вылечит его бесплодие, но когда она это сделает? Она вообще была способна вылечить это?

— Вы ведь понимаете, что знание того, как производить сталь, поставит вашу жизнь под угрозу, не так ли? — императорская наложница Гу Сянь действительно боялась, что Фэн Юй Хэн умрет. Внучка семьи Яо, по слухам, была даже более опытной, чем божественный доктор Яо Сянь. Это все же давало ей определенную надежду. Но в то же время, она поставила свою жизнь под угрозу. Если она умрет, то все было бы напрасно.

— Императорская наложница, — с улыбкой посмотрела на нее Фэн Юй Хэн, — независимо от причины, вы беспокоитесь о жизни А-Хэн, за что я очень благодарна. Но если я не могу защитить даже свою жизнь, то не имею права стоять рядом с моим будущим мужем. В то же время, если Да Шунь не в состоянии защитить меня, то она не имеет никакого права получить мой метод производства стали, — каждое сказанное ей слово не казалось очень уж громким, но было сильным и агрессивным. Императорская наложница Гу Сянь все больше и больше чувствовала, что девушка перед ней обладала особой аурой. Она могла только признать, что Фэн Юй Хэн была целиком и полностью права.

— Эта хотела позвать вас намного раньше, — она решила сказать ей правду, — но из-за некоторых вещей встречу пришлось отложить до сегодняшнего дня. Изначально планировалось встретиться с вами сегодня после банкета, но то, что должно было быть сказано, определенно было не этими словами. Во время банкета вы сломали железную сущность, это не было предвидено этой. Думаю, то, что Ци'эра использовал кто-то вроде вас, не такая уж и сильная потеря. Но слишком могущественная девушка — это не хорошо. Вы должны сделать для себя некоторые выводы.

Фэн Юй Хэн встала и поклонилась императорской наложнице Гу Сянь и довольно искренне сказала:

— Большое спасибо императорской наложнице за беспокойство, но вы немного ошиблись. Отношения между нами и его высочеством старшим принцем нельзя назвать "использованием". Это просто деловая сделка. Кроме того, А-Хэн считает, что его высочество не проигрывает от ее заключения.

— Вы действительно можете его вылечить?

— Вероятность успеха составляет около восьмидесяти процентов, — сказала ей Фэн Юй Хэн.

— Только восемьдесят? — немного разозлилась императорская наложница Гу Сянь.

— Но ни у какого другого врача нет вообще никаких шансов. Вот почему у императорской наложницы Сянь нет другого выбора.

Женщина чуть прикрыла глаза. Вот именно. У нее не было другого выбора. Как нет выбора и у ее сына. Независимо от того, станет он императором или нет, отсутствие детей всегда проблема. Что он только не перепробовал! Сюань Тянь Ци побывал во многих странах, чтобы вылечиться. Большую часть своей жизни он провел в поисках хорошего врача для лечения своей болезни. К сожалению, даже у Яо Сяня из Хуанчжоу ничего не получилось, когда он отправился к нему в гости ради решения своей проблемы.

Но сейчас, Фэн Юй Хэн сказала, что сможет это сделать. Мало того, обеспечила восьмидесятипроцентный шанс на успех. Императорская наложница Гу Сянь должна была признать, что это ее тронуло.

— Конечно, вы действительно из одной семьи, — она не могла не вздохнуть. — Вы состоянии так говорить с этой, кроме императорской наложницы Юнь, только вы так и можете. Неудивительно, что вы оправдали ее ожидания. Забудем об этом, — на этих словах женщина махнула рукой, — стоящая на коленях снаружи ведь старшая молодая госпожа вашей семьи Фэн, не так ли? Возьмите ее с собой. Не разрушайте двор этого дворца.

Сказав это, она встала и взяла из рук дворцовой служанки коробку.

Фэн Юй Хэн увидела это и поняла, что ее подготовили заранее. Скорее всего, императорская наложница Гу Сянь уже имела представление о том, чем закончится этот разговор.

Конечно же, императорская наложница Гу Сянь открыла коробку и взяла подвеску на голову из чистого золота, говоря:

— Хотя золотые украшения не могут сравниться по ценности с чем-то созданным, например, из белого хрусталя, но она была подарком, посланным моей девичьей семьей, чтобы сопровождать эту, когда я выходила замуж. Хотя все это просто рассуждения. Сегодня эта передает ее вам.

Фэн Юй Хэн быстро опустилась на колени и поблагодарила ее за милость. Она получила подвеску — сделку можно считать согласованной.

Фэн Чэнь Юй и Синь'эр из дворца Счастливой Ласточки уводили евнухи. Они были совершенно неспособны держаться на ногах самостоятельно, спины обеих были изранены. Евнух, несший их, шел и приговаривал:

— Вы должны перестать плакать. Люди, которые живут во дворце, все обладают благородным происхождением. Если вы столкнетесь с любым из них, кто знает, может быть, в конечном итоге вы совершите еще большее преступление.

Это действительно заставило эту парочку мастера и служанки закрыть свои рты. Когда они, наконец, покинули дворец, Чэнь Юй больше не смогла сдерживаться и буквально взвыла.

Фэн Юй Хэн даже не удосужилась обратить на нее внимание, залезая в свою собственную карету, и Хуан Цюань спросила:

— Вы хотите, чтобы кто-то следовал за их экипажем?

— Какой смысл следовать за ними? — покачала головой Фэн Юй Хэн. — Она просто немного громче рыдает и не более того. Pаз эта девица не чувствует, что теряет лицо, так какой смысл нам вмешиваться в это дело?

Хуан Цюань подумала об этом и согласилась, так что не стала расспрашивать ее дальше, сказав вознице, чтобы он быстро вернулся в поместье.

Когда карета, наконец, остановилась, она подняла занавес и вышла, только тогда заметив, что все люди поместья Фэн, включая основательницу, на самом деле ждали у входа, чтобы поприветствовать ее.

Хуан Цюань помогла ей покинуть карету и прошептала на ухо:

— Люди семьи Фэн действительно знают, как перед кем-то лебезить.

Фэн Юй Хэн только пожала плечами, улыбнувшись.

Правильно, эта семья всегда решала, как относиться к людям, исходя из их социального положения. Скорее всего, Фэн Цзинь Юань рассказал основательнице о том, как она сломала железную сущность. И та почувствовала, что немного переборщила со своим отношением, поэтому вывела всех, чтобы поприветствовать ее.

Глаза основательницы почти превратились в щелочки, когда она увидела, как Фэн Юй Хэн выходит из кареты. С помощью бабушки Чжао пожилая женщина пошла вперед. Она уже было улыбнулась и открыла рот, но, как только собралась произнести свою заготовленную реплику, вдруг услышала, как из другого экипажа раздаются громкие рыдания. Плач становился все более и более жалким, заставляя волосы вставать дыбом.

Фэн Юй Хэн мягко вздохнула и взяла на себя инициативу заговорить:

— Бабушка должна сначала взглянуть на старшую сестру. Она была наказана императорской наложницей Сянь и не в состоянии ходить.

— Что? — в унисон воскликнули основательница и Фэн Цзинь Юань.

— Разве императорская наложница Сянь не тебя пригласила? Как наказали твою старшую сестру? — спросил ее Фэн Цзинь Юань.

— Меня пригласили позже, — подняла бровь Фэн Юй Хэн. — Старшая сестра пошла одна. Как это связано со мной?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его собственный вопрос был проблемой, и быстро исправился:

— Отец имел в виду несколько другое. Ты не знаешь, почему твоя старшая сестра была наказана? — если все же подумать немного о том, как любезно старший принц относился к Чэнь Юй, то он не мог не быть шокирован. Могла ли императорская наложница Сянь причинить ей неприятности из-за этого? Это было бы не очень хорошо. Эта женщина не обычная императорская наложница. Ее положение во дворце фактически такое же, как у императрицы. Если бы такой человек хотел причинить неприятности, то с этим семья Фэн вряд ли смогла бы справиться.

Обдумывая это, Фэн Цзинь Юань быстро решил привести кого-нибудь, чтобы осмотреть Чэнь Юй. Цзинь Чжэнь ушла вслед за ним. Хань Ши тоже присоединилась ко всей этой суматохе. Основательница, однако, осталась во дворе и сказала, посмотрев на Фэн Юй Хэн:

— Твоя старшая сестра всегда мастерски причиняла неприятности. Я не собираюсь с ней возиться. Бабушка слышала, что ты сломала железную сущность Цзун Суй и высоко возвысила этим Да Шунь!

Основательница была немного взволнована, когда говорила, из-за чего ее голос стал громче. Фэн Цзинь Юань еще не ушел далеко, так что услышал эти слова и сам себя ударил по лбу. Как он мог забыть о самом важном!

Быстро вернувшись, он потянул Фэн Юй Хэн за собой и вошел в поместье, говоря:

— Это отец не обо всем подумал. Как я мог позволить тебе продолжать стоять снаружи? Давай сначала зайдем в поместье. Мы можем поговорить, когда присядем.

Он делал это из соображений безопасности Фэн Юй Хэн. Основательница о таком не думала, но тоже чувствовала, что они должны сначала увести Фэн Юй Хэн внутрь. Как они могли позволить такому важному человеку продолжать стоять снаружи? Так что вся эта группа быстро вернулась во двор усадьбы.

Фэн Цзинь Юань и основательница шли первыми, в то время как остальные, естественно, следовали за ними. Они уже давно задвинули подальше все свои мысли о Фэн Чэнь Юй. Которая некоторое время продолжала плакать и кричать, сидя в карете, а затем почувствовала, что что-то не так. Кроме возницы и двух охранников, которые стояли снаружи, ни один человек не пришел из поместья Фэн, чтобы встретить ее.

Она была смущена. Только что она ясно слышала шумную группу людей, и, казалось, что кто-то шел к ним, так почему же все вдруг бесследно исчезли?

Возница взглянул на Чэнь Юй краем глаза и быстро отвел его в сторону. Он чувствовал, что старшая молодая госпожа семьи Фэн действительно внушительна. Независимо от места и времени она всегда была в состоянии поддерживать ауру, которая заставляла людей бояться смотреть на нее. Раньше она была слишком красива, поэтому он не смел смотреть. Теперь же, когда у нее на лбу не хватало куска кожи, никто не мог заставить себя смотреть.

— Где люди семьи Фэн? Куда они исчезли? — яростно спросила Чэнь Юй, пронзительным взглядом уставившись на возницу.

Он опустил голову и ответил:

— Все вернулись в поместье.

— Вернулись в поместье? — Фэн Чэнь Юй почувствовала себя брошенной. Это означало, что они не заботились о ней? Это было прекрасно. — Ты, залезай в карету.

— А? — возница в страхе отступил. — Этот скромный не смеет, абсолютно не смеет! — сесть в карету старшей молодой госпожи было чем-то, чего он не посмел бы совершить, даже будь у него две головы.

Фэн Чэнь Юй сердито скрежетнула зубами:

— Я сказала тебе войти, чтобы ты смог вытащить мою служанку. Тогда иди в поместье и позови моего отца!

— Это... — возница был немного обеспокоен. Должен ли он правдиво сказать старшей молодой госпоже, что мастер уже почти подошел к ней, но развернулся и ушел в поместье?

Пребывая в недоумении, он услышал какие-то свистящие звуки. Казалось, что в их сторону быстро бежало большое количество людей. Их движения были синхронными, а сами шаги — сильными. Звуки становились все ближе и ближе, люди направлялись прямо к усадьбе Фэн.

Фэн Чэнь Юй и слуги были ошеломлены тем, что увидели. На самом деле это оказалась группа людей из императорской гвардии. Не менее сотни человек, каждый из которых держал в руках копье. Прибыв к поместью Фэн, они разделились на две группы и полностью окружили его!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 292. Защищена даже сильнее, чем императрица**

Фэн Чэнь Юй не знала, из-за какой-то травмы ли это, но когда она увидела императорскую гвардию вокруг поместья, первым, о чем она подумала, стало: — "Ничего же не должно было случиться с отцом, верно?"

Чем дольше она думала об этом, тем больше ее сердце наполнялось ужасом. Она не смогла удержать себя от того, чтобы не выбраться из кареты, но не знала, хочет ли убежать или заползти в поместье, чтобы сказать бежать Фэн Цзинь Юаню. B любом случае она просто поползла наружу. И вот так, на четвереньках, вдруг выпала из кареты на землю.

Фэн Чэнь Юй закричала из-за падения, напугав возницу, который не успел озаботиться разницей между мастером и слугой и подошел, чтобы помочь ей подняться. Но прежде чем он смог добраться до Чэнь Юй, из кареты вывалился еще один человек, упавший прямо на нее. Это оглушило Чэнь Юй, почти убив ее.

Возница опустился на колени перед этими двумя и несколько раз повторил той, что лежала сверху:

— Девушка Синь'эр, если ты быстро не встанешь, старшая молодая госпожа будет раздавлена насмерть!

Синь'эр плакала еще более жалко, чем Чэнь Юй. Она знала, что упала на старшую молодую госпожу, но не могла пошевелиться! Увидев, как старшая молодая госпожа выпадает из кареты, она тоже попыталась выползти. Но кто же знал, что она поскользнется и упадет? Да так, что грохнется прямо на старшую юную госпожу? О, небеса! Убьет ли она старшую молодую госпожу?

Подумав так, она нашла в себе силы. Стиснув зубы и стерпев боль, она скатилась с тела Чэнь Юй.

У той, однако, не было времени с ней ругаться. Как только вес служанки перестал давить на ее тело, она отчаянно поползла вперед. Добравшись до предводителя императорской гвардии, девушка вдруг подергала его за мягкие доспехи, а затем спросила хриплым и измученным голосом:

— Что-то случилось с отцом? Вы пришли обыскать дом, верно?

Императорский гвардеец вздрогнул от страха и подсознательно хотел ударить ее, но его остановил возница, обнявший его ногу:

— Вы не можете ударить ее. Это старшая молодая госпожа нашей семьи Фэн!

Страж был поражен. Старшая молодая госпожа семьи Фэн? Разве слухи не говорили, что она — красавица, способная разрушать страны? Почему она выглядела, как злобный упырь? Что касается возницы семьи Фэн, то что это за ситуация такая? Зачем обнимать чью-то ногу?

Некоторое время гвардейцы окружали поместье Фэн, беспорядочно покрикивая друг на друга.

Не так давно уведший всю семью обратно в поместье Фэн Цзинь Юань, наконец, быстро выбежал за ворота. Стражник, чью ногу обняли, увидел вышедшего премьер-министра, поэтому громко крикнул:

— Лорд Фэн!

Фэн Цзинь Юань остолбенел. Это… это был заместитель командующего императорской гвардией, Чжун Шуй Шэн, верно? Почему он пришел именно сюда?

— Лорд Фэн! — Чжун Шуй Шэн чувствовал себя крайне беспомощно. — Вы можете попросить возницу вашего поместья, старшую молодую госпожу и эту служанку встать с земли? То, что он просто обнимает мои ноги, неприлично!

Только тогда Фэн Цзинь Юань заметил несколько человек на земле, и сердито крикнул:

— Быстро вставайте! Почему столь громкая сцена здесь разыгралась вообще?

Но разум Фэн Чэнь Юй уже был немного затуманенным из-за всего произошедшего за день. Услышав окрик Фэн Цзинь Юаня, она предположила, что что-то случилось, поэтому не смогла удержаться и, вскинув голову, закричала:

— Не хватайте меня! Не хватайте! Это проблема отца! Это все проблема отца! Вы не можете схватить меня! — так она вопила и одновременно плакала. Затем она, наконец, немного усовестилась и напомнила Фэн Цзинь Юаню: — Отец, быстро убегайте! Быстрее убегайте! Пока существуют зеленые холмы, нам не нужно беспокоиться о топливе для костра!

Голова у Фэн Цзинь Юаня разрывалась, он толкнул одного из своих слуг-мужчин в сторону этой девицы и рыкнул:

— Иди и уведи ее внутрь!

Как этот слуга мог посметь это сделать! Беспомощно глядя на основательницу, он увидел, что ее лицо пылало от гнева. Женщина быстро приказала бабушке Чжао:

— Иди, позови людей и позаботься о них, скорее.

Бабушка Чжао поспешно махнула крепким служанкам. Не говоря больше ни слова, они унесли Фэн Чэнь Юй и Синь'эр внутрь поместья. Увели даже возницу.

Фэн Чэнь Юй все еще отчаянно кричала:

— Отец! Вы не должны умереть! Вы никак не можете умереть!

— Мерзкий звереныш! — у Фэн Цзинь Юаня раскалывалась голова. Он пребывал в ярости, выглядя совершенно разочарованным. Казалось, что эту старшую дочь действительно не стоило больше беречь.

— Окружная принцесса, — Чжун Шуй Шэн был действительно смущен. Ранее он слышал, что дамы и молодые госпожи многодетных семей действуют по своим собственным соображениям. В мгновение ока любая схема могла быть приведена в движение, и когда они начинали сражаться между собой, это выглядело довольно зрелищно. Почему, когда он приехал в самую большую семью в столице, он увидел полную противоположность тому, что ему описывали? Старшая молодая госпожа семьи Фэн... была настоящей идиоткой, верно? Он обратился за помощью к Фэн Юй Хэн: — Его величество приказал этому скромному подчиненному прийти, чтобы защитить вас.

Фэн Юй Хэн давно догадалась, что император пошлет людей защищать ее, но никогда не думала, что они придут так быстро. Она даже не знала, кто этот человек, и уже собиралась спросить; однако Фэн Цзинь Юань взял на себя инициативу представить его:

— А-Хэн, это заместитель командующего императорской гвардией. Его величество послал его защищать тебя, этого более чем достаточно, чтобы показать, насколько велика твоя важность в его глазах.

Фэн Юй Хэн кивнула и беспечно сказала:

— Тогда я побеспокою заместителя командира. Мое поместье находится рядом с поместьем Фэн. Я отправлю Хуан Цюань провести вас, — говоря это, она взглянула на Хуан Цюань, и та немедленно увела Чжун Шуй Шэня в поместье окружной принцессы.

Фэн Цзинь Юань и основательница все еще ожидали, что смогут немного поболтать с Чжун Шуй Шэнем. Ведь им нужно было дать объяснение более ранним волнениям, но они никогда не думали, что Фэн Юй Хэн отошлет его всего несколькими словами. Эта парочка матери и сына не могла не почувствовать себя немного недовольными, но они пришли защитить Фэн Юй Хэн. Учитывая то, что случилось с Фэн Юй Хэн совсем недавно, было бы лучше для них не оскорблять эту девушку.

Так что вся семья последовала за Фэн Цзинь Юанем обратно во двор Пионов.

Фэн Цзинь Юань уже рассказал всем в поместье о выступлении Фэн Юй Хэн на банкете. Так вот, не только основательница начала заискивать перед Фэн Юй Хэн, даже Хань Ши, которая всегда обожала доставлять неприятности, начала вести себя спокойнее. Она знала, что Фэн Юй Хэн теперь человек, которого император любил больше всех. Если она выступит против нее, то это будет равносильно противостоянию самому императору. Просто мысли о возможности лишиться головы заставляли ее бояться что-либо делать. Она не только не собиралась оскорблять Фэн Юй Хэн, она даже не хотела обращать внимание на вопросы, связанные с Чэнь Юй. В этот момент Хань Ши просто хотела знать только одну вещь:

— Муж, почему четвертая молодая госпожа не вернулась вместе со всеми?

Фэн Цзинь Юань сердито посмотрел в ее сторону и сказал ей:

— Если тот, кто в твоем животе, такая же тварь, как и эта маленькая дрянь Фэнь Дай, то было бы лучше просто убить его сейчас!

Как только это было произнесено, не только Хань Ши не смогла принять это, даже Ань Ши нахмурилась.

Собственный отец проклял ее. Что именно сделала четвертая молодая госпожа?

Но Фэн Цзинь Юань явно не хотел говорить о Фэнь Дай, вместо этого он спросил Фэн Юй Хэн:

— Из-за чего именно была наказана твоя старшая сестра?

— Старшая сестра исколола куклу, чтобы проклясть императорскую наложницу Сянь, и это было обнаружено его высочеством старшим принцем, — пожала плечами Фэн Юй Хэн.

— Что? — все в очередной раз были крайне шокированы. Неужели Фэн Чэнь Юй сошла с ума?

Основательница уже не возлагала надежды на Чэнь Юй, но проклятие императорской наложницы Гу Сянь — это слишком серьезное дело. Она волновалась, повлияет ли это на семью Фэн. Поэтому спросила:

— Тогда императорская наложница Сянь сказала что-нибудь еще? Или только назначила то наказание?

— Основываясь на положении императорской наложницы Сянь во дворце, бабушка думает, что этот вопрос будет решен только с помощью одного наказания? — ответила вопросом на вопрос Фэн Юй Хэн.

Все погрузились в молчание.

— Но, не беспокойтесь, — продолжила она: — внучка уже попросила прощения от имени семьи Фэн. Императорская наложница Сянь готова простить старшую сестру на этот раз, но... — девушка взглянула на Фэн Цзинь Юаня и продолжила: — но то, что действительно повлияет на будущее и судьбу семьи Фэн, никогда не было связано с какой-то девочкой. Отец — единственный, кто имеет значение в семье Фэн, я права?

Выражение лица Фэн Цзинь Юаня слегка изменилось. Подумав некоторое время, он, наконец, принял решение и сказал основательнице:

— После пятнадцатого числа сын устроит так, чтобы люди отправили Чэнь Юй в женский монастырь за пределами столицы.

— Это хорошо, — основательница кивнула. — Такая дочь, как эта, достойна сожаления.

Будущее Чэнь Юй оказалось решено всего несколькими словами. Хотя Чэнь Юй не была очень популярна в поместье, сегодня все еще первый день Нового года. Люди чувствовали, что обсуждение чего-то подобного в первый день Нового года, похоже на запретную тему. Но когда они подумали о более раннем появлении Чэнь Юй перед поместьем и о том, как она кричала о смерти, то поняли, что нахождение столь сумасшедшей особы вызвало бы много волнений в поместье.

Что касается того, уедет ли Чэнь Юй или останется, у остальных не было никаких иных мнений, но Хань Ши слегка дрожала. Она видела, что при упоминании Фэнь Дай гнев на лице Фэн Цзинь Юаня был не меньше, чем когда он говорил о Чэнь Юй. Теперь, когда решено, что ее отправят в женский монастырь, что будет с Фэнь Дай?

Она вдруг кое-что поняла. Фэнь Дай не вернулась, значит... она ведь не должна была быть уже сослана куда подальше, верно?

— Муж, — в своем шокированном состоянии у нее не было времени беспокоиться о том, что ее могут проклясть. Она начала причитать и спросила Фэн Цзинь Юаня: — Куда вы отправили Фэнь Дай? Фэнь Дай определенно неспособна сделать что-то вроде проклятия императорской наложницы!

— Хватит! — основательница ненавидела слушать, что говорит Хань Ши. Даже если та беременна ребенком семьи Фэн, ей не нравилось слушать то, что она ненавидела. — Даже Чэнь Юй будет отослана после окончания празднования Нового года. Что может сделать Цзинь Юань с Фэнь Дай! Забота о ребенке в твоем животе важнее всего остального. Если эта дочь окажется бесполезной, к лучшему или к худшему, ты сможешь родить ребенка, который сможет заботиться о тебе в старости!

Эти слова были уже очень суровыми. Хань Ши только начала плакать, но быстро остановилась. Поднеся обе руки к животу, она тихо вскрикнула.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на нее и не мог не почувствовать прилив раздражения. Затем он посмотрел в сторону Цзинь Чжэнь. Несмотря на молодость и красоту, по происхождению она была только служанкой. Она могла заботиться о людях, но казалась совершенно неспособной общаться с гостями. Что касается Ань Ши, то у нее всегда было стоическое выражение лица, и он никогда не видел ее улыбающейся. Его наложницы становились все более и более неприятными. В такой большой усадьбе Фэн он не мог найти человека, с которым можно было бы поговорить по душам. Фэн Цзинь Юань не мог не почувствовать себя немного опечаленным.

Атмосфера в комнате стала подавленной. Фэн Цзинь Юань и основательница молчали, и остальные тоже не хотели ничего говорить. Всем было интересно, кто выведет их из этого тупика. Затем они услышали, как Цзы Жуй, сидевший рядом с Фэн Юй Хэн, вдруг сказал:

— Когда отец забрал Цзы Жуя, разве вы не сказали, что завтра в поместье будет почетный гость? Откуда этот почетный гость?

— Почетный гость? — вздрогнула основательница.

Фэн Цзинь Юань вздохнул пару раз, а затем сказал:

— Так и есть. В этом году специальные посланники от Цянь Чжоу — старшая принцесса Кан И и молодая принцесса Жу Цзя. Я пригласил обеих принцесс на праздник в поместье Фэн.

— Это... — основательница была немного ошеломлена, — принцесса Цянь Чжоу?

— Именно, — кивнул Фэн Цзинь Юань.

Хань Ши быстро добавила:

— Зачем она придет в наше поместье?

Основательница яростно стукнула тростью по полу:

— Ты просто наложница. Если гость приходит в нашу усадьбу, разве у тебя есть какие-нибудь полномочия, чтобы вмешиваться? Возможность принять специального посланника — это удача нашей усадьбы Фэн. Мне нужно будет лично следить за подготовкой к празднику!

В ту ночь Фэн Цзинь Юань не ушел ни к одной из наложниц. По какой-то причине он внезапно потерял интерес к ним всем. Несмотря на то, что Цзинь Чжэнь трижды посылала Мань Си, чтобы пригласить его, у него не было никакого намерения идти.

В одиночестве, всю ночь нарезая круги по своему кабинету, он, наконец, услышал легкое движение позади себя, когда появился скрытый страж.

Он обернулся и спросил:

— Ты получил информацию?

Скрытый страж кивнул:

— Отвечаю мастеру, в павильоне Единого Благоденствия, принадлежащем второй юной госпоже, помимо ста императорских стражей, есть также несколько скрытых стражей. Шесть из них были посланы императором, девять — его высочеством девятым принцем и пять — его высочеством седьмым принцем.

Фэн Цзинь Юань резко вдохнул. Такой суеты не было даже при защите императрицы!

— Также, — продолжил страж, — его высочество третий принц прислал письмо, — сказав это он достал бумаги.

Фэн Цзинь Юань быстро взял письмо в руки. Открыв его, он замер, безмерно шокированный. Сюань Тянь Е действительно хотел, чтобы он украл метод производства стали?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 293. У старшей сестры нет недостатка в сокровищах**

— Вздор! — Фэн Цзинь Юань сердито в клочья разорвал письмо в своих руках. Сюань Тянь Е действительно просто издевается!

— Мастер, — скрытый страж, естественно, понимал, что имел в виду Фэн Цзинь Юань; однако он вынужден был напомнить ему, — мастер, подумайте, прежде чем принимать меры. Вторая молодая госпожа не должна помешать нам.

Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул. В его голове раздавалось сразу два тоненьких голоса, один из которых говорил в пользу Сюань Тянь Е, а другой — в пользу Фэн Юй Хэн. Oдна — его собственная дочь, а другой — принц, которого он решил поддержать после многих лет нейтралитета. Фэн Цзинь Юань не смог принять решение и снова начал топтаться по своему кабинету.

Но в это время скрытый охранник напомнил ему:

— Исходя из нынешней ситуации, нет никакой надежды на то, что его высочество девятый принц станет наследным принцем, поэтому тот, кому помогает вторая молодая госпожа, должен быть его высочеством старшим принцем. Но если эта связь исчезнет, то кто может гарантировать, что случится с его высочеством Светлейшим принцем после его назначения?

— Ты советуешь этому премьер-министру продолжать стоять на стороне его высочества третьего принца?

Скрытый охранник быстро опустился на колени:

— Этот слуга — скрытый страж и несет ответственность только за защиту жизни хозяина, но так как мастер хотел, чтобы этот слуга приносил письма от его высочества третьего принца, этот слуга сказал слишком много.

Фэн Цзинь Юань кивнул:

— Вставай. Премьер-министр не собирался обвинять тебя, — он сказал это, а затем взял клочки письма, которое разорвал, — этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения.

В ту ночь Фэн Юй Хэн спала лучше, чем когда-либо прежде. Как она и сказала Хуан Цюань: теперь, когда рядом так много скрытых охранников и императорских стражей, даже птица не смогла бы залететь в комнату, не говоря уже о живом человеке.

Но Хуан Цюань не была так оптимистична. Уложив Фэн Юй Хэн, она некоторое время спала на диване во внешней комнате. Фэн Юй Хэн ничего не могла с ней поделать, поэтому просто приняла это.

По правде говоря, она думала об этом. Как только информация о процессе производства стали просочится вовне, она определенно станет мишенью для всего мира. Не говоря уже о людях из других стран, приехавших, чтобы нацелиться на нее, даже в пределах Да Шунь на нее будут пытаться покушаться.

Но ей вообще не нужно было беспокоиться! Способ получения стали у нее в голове. Если он им нужен, то им необходимо захватить ее живой. Для нее, пока она жива, она могла войти в свое пространство в любое время и в любом месте. Как она может оказаться в опасности?

Прямо сейчас ее беспокоила не опасность, исходившая от внешних врагов, а опасность, которая исходила из поместья Фэн…

На следующий день она проснулась очень рано. После умывания она взяла Цзы Жуя и пошла во двор Изящного Спокойствия.

Когда она пришла, основательница еще не закончила завтракать. Видя, что Фэн Юй Хэн появилась так рано, она подумала, что что-то случилось, и запаниковала. Но когда Фэн Юй Хэн сказала ей, что она только пришла отдать дань уважения, женщина сразу почувствовала себя непринужденно.

— A-Хэн — самая рассудительная. Это то, что бабушка знает, — основательница улыбнулась и перестала есть. Протянув руку Фэн Юй Хэн, она начала выражать свои мысли: — на этот раз ты не только многое сделала для репутации семьи Фэн, ты даже повысила ее для всей Да Шунь. Кто знает, как его величество проявит свою благодарность! По правде говоря, ты всегда была самой важной внучкой в бабушкином сердце. Но вот твои сестры все неразумны. Иногда, чтобы успокоить их, тебе неизбежно придется страдать от некоторых обид. А-Хэн, не принимай близко к сердцу.

— О чем это говорит бабушка? — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — А-Хэн — дочь первой жены семьи Фэн. Как я могу спорить с моими сестрами, рожденными от наложниц? Но многое произошло до конца года, поэтому я не могла слишком беспокоиться о том, что происходило дома. Надеюсь, бабушка меня за это извинит.

Основательница выслушала ее очень благоразумные слова, и не могла не улыбнуться еще шире.

Фэн Юй Хэн чуть повернулась и взяла что-то из рук Хуан Цюань:

— Это то, что внучка приготовила для бабушки перед Новым годом, но не имела шанса отдать. Я изначально хотела подарить это после дворцового банкета, в первый день Нового года, но кто знал, что такое случится? Надеюсь, что бабушка не будет винить А-Хэн за то, что я принесла его сегодня, верно?

Она сказала это, открывая предмет. Это была верхняя одежда из шелка. Вещи из шелка — тонкие, прохладные. Их нельзя носить зимой, но они выглядели очень красиво, когда носились снаружи весной и летом.

Основательница только чувствовала, что этот шелк чрезвычайно высокого качества. Его темно-зеленый цвет выглядел совершенно естественно, не так, как если бы ткань была окрашена. Когда она протянула руку, чтобы прикоснуться к нему, она ничего не ощутила. Ей пришлось дотронуться до него несколько раз, прежде чем она почувствовала, что действительно тронула материал. Другие ткани в лучшем случае ощущались как крайне высококачественные, но эта вещь была не похожа ни на что другое. Это заставило ее преисполниться удивлением.

Основательница уставилась на эту одежду и почувствовала легкий холодок. Бабушка Чжао, которая стояла рядом, в шоке вскричала:

— Это... шелк Лунного Дворца?

— Что? — пожилая женщина была ошеломлена. — Как ты назвала этот шелк?

Бабушка Чжао повторила:

— Шелк Лунного Дворца! Старейшая госпожа, это шелк Лунного Дворца! Вторая молодая госпожа прислала вам одежду из шелка Лунного Дворца!

— Это правда шелк Лунного Дворца? — у основательницы от шока чуть не отвисла челюсть. Неудивительно, что эта вещь выглядела так хорошо, что, казалось, ее не должны носить обычные люди. Но она не думала, что это будет шелк Лунного Дворца, одно из пяти национальных сокровищ! Она не могла не посмотреть на Фэн Юй Хэн для проверки.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и кивнула ей:

— Это действительно шелк Лунного Дворца. А-Хэн вернулась в столицу полгода назад. Спасибо бабушке за заботу обо мне, но у меня для подарка было не так много подходящих вещей, поэтому я нашла портниху, чтобы сшить одежду, используя шелк Лунного Дворца. Хотя ее нельзя носить зимой, но, когда весной распустятся цветы, бабушке будет удобнее ходить именно в ней.

Основательнице хотелось глупо смеяться. Если бы не Фэн Юй Хэн, которая все еще стояла перед ней, она определенно несколько раз поцеловала бы шелк Лунного Дворца. Она прожила так много времени, и уже была одной ногой в могиле, но никогда не думала, что получит одежду, сделанную из одного из пяти национальных сокровищ. Если подумать, то в этом мире не существовало никого, кто мог бы быть более щедрым, чем Фэн Юй Хэн.

— Хорошая внучка, бабушкины усилия не пропали даром.

Однако та вдруг забеспокоилась и сказала:

— Ха, если бы я знала раньше, что старшая принцесса Цянь Чжоу придет в поместье Фэн в качестве гостя, то А-Хэн не подарила бы бабушке шелк Лунного Дворца.

— Хм? — основательница не смогла среагировать как-нибудь по-другому. Почему она не подарила бы его, если бы знала, что придут люди Цянь Чжоу?

Бабушка Чжао поняла и быстро сказала:

— Шелк Лунного Дворца предлагается в качестве дани Цянь Чжоу. Определенно вторая молодая госпожа чувствует, что было бы не слишком хорошо использовать такие вещи перед людьми из Цянь Чжоу. В конце концов, он слишком ценен, и я слышала, что даже императорская семья Цянь Чжоу не может им пользоваться, так как вся ткань посылается нашей Да Шунь в качестве дани.

Основательница кивнула:

— Наша А-Хэн действительно внимательная. Всегда думает о таких вещах, такая тщательная. Но... все в порядке. В любом случае этот драгоценный предмет нельзя носить прямо сейчас. Бабушка сохранит его и не позволит старшей принцессе Цянь Чжоу увидеть его.

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой, все еще выглядя довольно обеспокоенной:

— Это не единственная причина. Внучка вспомнила, что принцесса Цянь Чжоу, Жу Цзя, сумела получить награду от отца-императора. В его радости отец-император наградил ее двумя рулонами шелка Лунного Дворца. Старшая принцесса Цянь Чжоу уже принесла четыре платка для нас, сестер. Думаю, теперь, когда она получила еще два рулона, она обязательно что-то приготовит для бабушки в подарок. Разве в таком случае, тонкая одежда А-Хэн не выглядела бы слишком убого и невзрачно?

— Ты хочешь сказать, что принцесса Цянь Чжоу даст мне шелк Лунного Дворца? — глаза основательницы были сосредоточены, а рот растянулся в широкой улыбке.

Бабушка Чжао также улыбнулась, сказав:

— Кажется, у старейшей госпожи будет хороший материал, чтобы пошить одежду для весны и лета!

Фэн Юй Хэн добавила:

— Но, конечно, даже если принцесса Жу Цзя не захочет отдать бабушке оба рулона шелка Лунного Дворца, они должны быть в состоянии достать хотя бы один, не так ли?

— Одного рулона достаточно, одного рулона достаточно! — основательница не надеялась получить оба, уже начав подсчитывать: — Если это для летней одежды, то одного рулона ткани хватит на два комплекта одежды.

Фэн Юй Хэн покраснела и сказала:

— Поэтому я и надеюсь, что бабушка не будет ненавидеть эту ничтожную одежду.

— Ох, как мне может это не понравится! — для основательницы, чем больше таких приятных вещей, тем лучше. Как это может ей не нравиться? Она еще раз схватила руку Фэн Юй Хэн и еще долго продолжала говорить, пока не пошла с бабушкой Чжао на кухню, сказав, что должна лично следить за приготовлением пищи. Она также решила добавить еще четыре блюда из-за шелка Лунного Дворца.

Как только основательница ушла из внутреннего двора Изящного Спокойствия, Фэн Юй Хэн привела Хуан Цюань и Цзы Жуя во внутренний двор Пионов. Мальчик пододвинулся к ней и спросил:

— Принцесса Цянь Чжоу действительно принесет шелк Лунного Дворца? Когда я был в академии, то слышал, как одноклассник сказал, что бывают времена, когда Цянь Чжоу не может произвести даже один рулон этого шелка за пять лет. Эта ткань действительно ценная.

Фэн Юй Хэн погладила его по голове. Улыбнувшись, она ничего не ответила ему, но сказала Хуан Цюань:

— Если они действительно принесут его, то наши приготовления пропадут впустую.

Цзы Жуй не понимал, о чем они говорили, но не спрашивал. Он только улыбнулся и последовал за Фэн Юй Хэн в сторону двора Пионов:

— Учитель сказал, что мне нужно только хорошо учиться и меньше участвовать в семейных делах. Я послушаю наставника. Пока я знаю, что над сестрой не издеваются, все в порядке.

Чтобы поприветствовать в поместье обеих принцесс, Фэн Цзинь Юань также рано утром отправился на передний двор, чтобы лично направлять работу слуг.

Хань Ши также была более понимающей в этот день и даже помогала. Иногда она протягивала руку помощи, когда слуги испытывали трудности. Это испугало Фэн Цзинь Юаня, который быстро позвал кого-то, чтобы вернуть ее во двор Магнолии, чтобы избежать осложнений с беременностью.

Но как Хань Ши могла остаться во дворе Магнолии? Она быстро покинула его. Придя во двор Пионов, она увидела, что там находятся все женщины поместья, поэтому села вместе со всеми. Ей нечего было сказать, и она изо всех сил пыталась найти тему для разговора, решив начать так:

— Я действительно не могла и предположить, что старшая принцесса Цянь Чжоу столь милостивая женщина. Нашей четвертой юной госпоже повезло. Она смогла столь долго наблюдать за столь великим человеком и вернется домой вместе с ней! — Хань Ши уже поспрашивала вокруг и, наконец, услышала, что Фэнь Дай была спасена старшей принцессой Цянь Чжоу и ушла вместе с ней. Только тогда она вздохнула с облегчением, ее впечатление о старшей принцессе после этого поступка стало невероятно хорошим. Кроме всего прочего, Фэн Чэнь Юй так и не вышла, поэтому женщина все больше чувствовала, что Фэнь Дай во много раз лучше ее.

Она некоторое время говорила сама с собой, но обнаружила, что ни один человек в комнате не обращал на нее внимания. Обиженная она закрыла рот. Все сидели тихо, пока не вбежала служанка и не сказала:

— Почетные гости прибыли. Старейшая госпожа приглашает всех встретить их.

Фэн Юй Хэн встала и первой покинула комнату.

Сегодня Кан И была одета в простое зимнее пальто. Только на воротнике, манжетах и талии "цвели" узорные пионы. Внешний вид казался элегантным, но не особенно праздничным. Что касается принцессы Жу Цзя, то сегодня она носила зимнее пальто синего, совсем как озерные воды, цвета, умело подобранное так, чтобы подчеркнуть ее подавляющую ауру.

Основательница и Фэн Цзинь Юань стояли впереди. Увидев, как принцессы выходят из кареты, пожилая женщина собиралась встать на колени, но Фэн Юй Хэн, находившаяся позади, остановила ее, тихо сказав:

— Нет необходимости столь помпезно приветствовать иностранную принцессу.

Основательница немного подумала об этом и распрямилась.

Фэн Цзинь Юань и Кан И были знакомы друг с другом. Обменявшись любезностями, обе принцессы были приглашены в главный зал двора Пионов.

Конечно же, Фэнь Дай вернулась с ними, и она, казалось, была в порядке, что позволило Хань Ши окончательно расслабиться.

Войдя в зал, Кан И не села сразу, а первым делом помогла присесть основательнице. Затем она поклонилась ей и сказала:

— Кан И внезапно пришла в гости и доставила много хлопот старейшей госпоже. Надеюсь, старейшая госпожа простит эту, — эта женщина выглядела красиво и достойно, говоря все это столь обстоятельно и любезно. Основательница кивнула и тихо похвалила Кан И. Конечно, дочь, воспитанная императорской семьей, отличается от остальных.

Кан И снова поклонилась, а затем взяла что-то из рук своей служанки и преподнесла основательнице со словами:

— Лорд Фэн довольно неожиданно пригласил Кан И, и у меня не было много времени, чтобы приготовить подарок. К счастью, у меня имелся платок, сделанный из нашего национального сокровища, шелка Лунного Дворца, который можно подарить старейшей госпоже. Надеюсь, этот год принесет удачу старейшей госпоже.

Она принесла подарок основательнице, посчитав в самом начале, что сможет увидеть на ее лице удовольствие от столь драгоценного дара; однако и подумать не могла, что улыбка основательницы, которая все это время буквально цвела на ее лице, внезапно потухнет…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 294. Жульничество с ценностями**

Нынешний внешний вид основательницы заставил Кан И чувствовать себя очень смущенной. Даже люди в поместье Фэн были озадачены.

Платок из шелка Лунного Дворца! Даже если это просто носовой платок, это нечто чрезвычайно ценное, но почему основательница выглядела немного недовольной, и, казалось, даже, что... он ей совсем не нравится?

Как они могли знать, что Фэн Юй Хэн ранее утром лично дала ей одежду, сшитую из шелка Лунного Дворца? Сколько платков можно сделать из ткани, используемой для изготовления одежды! Кроме того, основательница знала, что император наградил принцессу Жу Цзя двумя рулонами этого шелка. Как они могут быть такими мелочными и дарить только носовой платок?

Конечно, недовольное выражение лица основательницы было не слишком заметно. В мгновение ока женщина взяла себя в руки, но улыбка на ее лице казалась не такой широкой, как раньше, она слегка бесцветно сказала ей:

— Почетный гость, почему же вы все еще стоите? Присаживайтесь, пожалуйста.

Кан И, немного сконфуженная, села, и сомнение в ее сердце усилилось еще больше.

Это платок из шелка Лунного Дворца! Не говоря уже о старейшей госпоже семьи чиновника первого ранга, если она отдаст его любой императорской наложнице во дворце, они немедленно будут рассматривать ее как почетного гостя. Почему шелк Лунного Дворца не подействовал на поместье Фэн? На банкете накануне вторая и третья молодые госпожи вели себя так, как будто получили обычный платок и не выглядели удивленными. Изначально она считала, что эти маленькие девочки просто не понимали иx ценности, но сегодняшние события с основательницей семьи Фэн заставили ее хорошенько задуматься об этом.

Тем не менее, независимо от того, сколько она об этом думала, она не была способна понять, что за причины скрывались за этим, но был кто-то, кто был счастлив объяснить ей ситуацию, например, Фэн Юй Хэн:

— Старшая принцесса, пожалуйста, не обижайтесь. Все знают ценность шелка Лунного Дворца, но то, что бабушка менее взволнована носовым платком, может быть, потому, что A-Хэн послала ей одежду из этого шелка.

Кан И на мгновение ошеломленно застыла. Одежда из шелка Лунного Дворца? Сколько ткани для этого нужно? Она просто отдала его старейшей госпоже?

Сомнения, угнездившиеся в ее сердце, были озвучены Жу Цзя:

— Окружная принцесса Цзи Ан действительно умеет хорошо шутить. Знаете ли вы ценность одежды из шелка Лунного Дворца?

— Конечно, я знаю это, но стоимость не так важна для А-Хэн, как возможность показать бабушке мою почтительность, — слабо улыбнулась Фэн Юй Хэн и продолжила: — Пока бабушке это нравится, А-Хэн готова делать это, независимо от того, насколько это дорого.

Что касается Кан И, то женщина чувствовала, что здесь проиграла, но все равно сказала:

— Предполагаю, что окружной принцессе пришлось использовать всю ткань, которую она имела. Старейшей госпоже повезло иметь такую хорошую внучку.

Основательница несколько раз кивнула:

— Это правда. Внучка первой жены этой старой — самая понимающая и самая благочестивая.

— Бабушка преувеличивает, — сказала, Фэн Юй Хэн, снова улыбнувшись, а затем посмотрела на Жу Цзя и, казалось, решила просто завести с ней праздный разговор: — Я никогда не была в Цянь Чжоу. Я слышала, что там круглый год лед и снег. Там очень холодно?

— Правильно! Столица вашей Да Шунь слишком теплая по сравнению с нашей Цянь Чжоу. Я слышала, что слабый зимний шторм уже считается катастрофой, — громко ответила Жу Цзя, кивнув и цокнув пару раз языком. — Я действительно не смею думать об этом. Если бы вы приехали в Цянь Чжоу, то было бы странно, если бы вы не замерзли до смерти.

— Жу Цзя, будь вежливее, — беспомощно напомнила ей Кан И, — девушки должны быть достойными, когда говорят. Посмотри на то, как ты выглядишь!

Фэн Цзинь Юань, наконец, нашел шанс влезть в разговор, сказав:

— Ничего не поделаешь. Принцесса Жу Цзя сердечная и откровенная девушка. Она — настоящая дочь своей северной страны.

— Премьер-министр Фэн — тот, кто относится к Жу Цзя лучше всех, — захихикала Жу Цзя, ответив Фэн Цзинь Юаню.

Фэн Юй Хэн, однако, продолжала спрашивать:

— В Цянь Чжоу правда так холодно? Но я слышала, что это очень красивое место. Я слышала, что в северной стране водятся лисы, чей мех полностью черный. Это крупные звери, а их шкуры очень дорогие. Они действительно существуют?

Это было чем-то, что очень заинтересовало Жу Цзя, поэтому она быстро сказала:

— Конечно, это так! Мой дядя охотился на одну в том году. Он содрал с нее шкуру и отдал мне ее мех. Я даже привезла ее в Да Шунь и собиралась отдать местному портному, чтобы сделать из него пальто.

— Вот как, — Фэн Юй Хэн кивнула, — пальто из меха черной лисы, действительно, такая невероятная ценность.

Как только она сказала это, Кан И сразу поняла, что эта девушка имела в виду, и не могла не удивиться. Эта окружная принцесса Цзи Ан на самом деле имела такие умные мысли в таком молодом возрасте.

Женщина поспешила произнести:

— Жу Цзя, не говори глупостей. Как такую ценную вещь можно превратить в пальто? Как раз перед тем, как мы пришли в поместье Фэн, разве я не говорила тебе, что он будет подарком для старейшей госпожи Фэн? Ты принесла его?

Жу Цзя была поражена. Она совершенно не думала, что ее собственная мать скажет что-то подобное. Этот мех явно был тем, что принадлежало ей! Маленькая девочка нахмурилась и собиралась закатить глаза, но увидела брошенный на нее взгляд. Она не могла не вздохнуть — знала, что на этот раз должна сотрудничать со своей матерью, поэтому кивнула:

— Дочь просто шутила с окружной принцессой. Шкура этой лисы очень большая. Как маленькая Жу Цзя сможет выдержать ее вес? Конечно, это подарок для старейшей госпожи Фэн. Просто мы в спешке вышли сегодня утром и забыли его принести.

— Ты! Ты умеешь только дурачиться, — сказала, беспомощно покачав головой, Кан И, мысленно при этом вздохнув с облегчением, а затем приказала одной из своих служанок: — Быстро возвращайтесь в гостиницу, чтобы забрать его.

Служанка поклонилась и быстро ушла.

Только тогда Кан И сказала основательнице:

— Моей дочери не хватает понимания. Старейшая госпожа, пожалуйста, не обижайтесь.

Услышав, что получит еще одно сокровище, основательница сразу же расцвела в улыбке — разве она могла обидеться? Поэтому быстро произнесла:

— Все в порядке. Ничего страшного. Маленький ребенок, который любит шутить и играть, — это абсолютно нормальное явление, — говоря это, она с благодарностью посмотрела на Фэн Юй Хэн. Основательница прожила больше половины жизни, поэтому, естественно, поняла, что этот дар был чем-то, о чем говорила Фэн Юй Хэн. В противном случае старшая принцесса Цянь Чжоу оставила бы ее только с одним платком в качестве подарка.

Кан И благодарно улыбнулась основательнице, затем она повернулась к Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь и спросила их:

— Вы — семья лорда Фэн?

Все три женщины быстро встали на колени, и Ань Ши ответила за всех:

— Эти наложницы — наложницы мужа. Мы обязаны вам, старшей принцессе, за то, что вы обратили на нас внимание. Мы действительно озабочены этим.

Кан И знала, что ее положение не позволяло ей слишком много говорить с ними, но то, что нужно было сказать, все равно было сказано:

— Вчера эта уже дала окружной принцессе Цзи Ан и третьей молодой госпоже по платку. Этим утром я отдала еще один четвертой юной госпоже. Интересно, где сейчас старшая молодая госпожа поместья? — она не могла не посмотреть на Фэн Цзинь Юаня, задавая этот вопрос: — Почему я не вижу старшую молодую госпожу? Эта приготовила платок и для нее.

Фэн Цзинь Юань уже был немного смущен из-за ситуации с мехом черной лисы, но услышав вопрос Кан И о Чэнь Юй, он несколько раз махнул рукой и произнес:

— Моя старшая дочь не совсем здорова. Она в своем дворе, оправляется от болезни. Старшая принцесса, не нужно быть вежливой. Давать ей такую ценную вещь — пустая трата времени. Лучше отдать ее принцессе Жу Цзя, чтобы она смогла с ним поиграть.

На этот раз Жу Цзя поняла и покачала головой, сказав:

— Для Жу Цзя нетрудно получить платок из шелка Лунного Дворца. Это действительно было подготовлено для старшей молодой госпожи поместья.

Видя, что Фэн Цзинь Юань немного обеспокоен, Ань Ши проявила инициативу, заговорив:

— Мы не будем скрывать это от старшей принцессы, но старшая молодая госпожа ранена и действительно не может принимать гостей. Надеюсь, старшая принцесса простит ее. Об этом платке позаботится старейшая госпожа. Когда старшей молодой госпоже станет немного лучше, она передаст его ей.

Кан И немного подумала, а затем сказала:

— Все в порядке. Тогда я попрошу старейшую госпожу передать его от моего имени! — с этими словами она передала последний платок основательнице; однако в это время снаружи раздался какой-то громкий звук, который прервал все разговоры.

Выражение лица Фэн Цзинь Юаня было не слишком хорошим, он тихо отругал слугу рядом с собой:

— Почему стало так шумно? Ты понятия не имеешь, какой сегодня день? Быстро выйди и посмотри!

Прежде чем слуга сумел это сделать, в зал ворвался человек, за которым следовала еще одна девушка.

— Кто выпустил ее из комнаты? — громко крикнул мгновенно вышедший из себя Фэн Цзинь Юань.

Группа слуг, которые пытались остановить вбежавших, быстро опустилась на колени, и одна из пожилых бабушек сказала:

— Мастер, мы действительно не могли остановить ее! Старшая молодая госпожа держала ножницы у горла и кричала, что если мы ее не выпустим, то она сама себе ударит в шею.

Человеком, который ворвался в зал, оказалась Фэн Чэнь Юй. Несмотря на то что она наложила макияж, шрам на ее лбу был полностью открыт, зрелище выглядело весьма шокирующим.

Ошеломленная Жу Цзя почти выкрикнула:

— Вы старшая молодая госпожа поместья Фэн? Это совершенно невозможно! Я слышала, что старшая молодая госпожа семьи Фэн — первая красавица столицы, некоторые даже говорили, что она — самая красивая девушка Да Шунь. Вы... — она внимательно посмотрела на пришедшую. Хотя в основе своей Чэнь Юй все еще была красива, этого оказалось явно недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие куска кожи на ее лбу. От одного взгляда на рану Жу Цзя чуть не стошнило. — Как это может быть красивым человеком? Не будет преувеличением сказать, что она — невероятная уродина!

— Принцесса испугалась, верно? Моя дочь недавно получила травму, поэтому неизбежно, что ее внешний вид будет немного отвратительным. Я немедленно прикажу кому-нибудь вернуть ее. Принцесса, пожалуйста, простите меня, — быстро сказал Фэн Цзинь Юань, а затем отдал приказ слугам: — Почему вы еще не забрали ее?

Но Чэнь Юй уже пришла, разве она могла уйти так легко? Схватив мантию Фэн Цзинь Юаня, она начала кричать:

— Отец, вы не хотите видеть Чэнь Юй? Сегодня только второй день Нового года, но почему вы не выпускаете меня? Чэнь Юй хочет встретить Новый год с отцом и хочет отдать дань уважения бабушке. Отец, не сердитесь на Чэнь Юй, хорошо? Я знаю, что была неправа, и определенно не сделаю этого снова!

Фэн Цзинь Юань несколько раз попытался выдернуть свою одежду, но так и не смог ее забрать. Он разъярился еще больше и снова хотел высказаться; однако обнаружил, что старшая принцесса Кан И подошла и присела перед Чэнь Юй, спокойно заговорив с ней:

— Вас зовут Чэнь Юй?

Чэнь Юй была поражена и, наконец, поняла, что в зале присутствовали гости. Какое-то время девушка не знала, как реагировать. Беспомощно качнув головой, она задумалась на некоторое время, а затем спросила:

— Кто вы?

Кан И не ответила, только подняла руку и осторожно вытерла пот, который появился у девушки на лбу во время борьбы. Затем она вложила платок в руку Чэнь Юй и произнесла:

— Я старшая принцесса, которая приехала из Цянь Чжоу. Это платок из шелка Лунного Дворца, и это подарок для вас.

— Это... — Чэнь Юй была немного ошеломлена. Она никогда не думала, что такой человек придет в усадьбу.

Основательница видела, что текущие действия Чэнь Юй действительно слишком необоснованны, но было слишком сложно насильно прогонять ее. Она ничего не могла сделать, кроме как отступить и сказать:

— Pаз уж ты пришла, то просто останься. Через некоторое время начнется трапеза. Слуги, быстро помогите старшей молодой госпоже подняться. Не стоит плакать и сердиться во время празднования Нового года.

Услышав, что она может остаться, Фэн Чэнь Юй немедленно перестала беспокоиться о старшей принцессе. С помощью слуг она встала, пошатнувшись, и даже Синь'эр, которая вошла вместе с ней, поднялась. Обе подошли к сиденьям, дрожа от страха, и время от времени смотря, не сердится ли Фэн Цзинь Юань.

Кан И вернулась на свое место после того, как Чэнь Юй села. Затем она внимательно оглядела Чэнь Юй и не могла не удивиться вслух:

— Конечно, она на самом деле достаточно красива, чтобы вызвать крах стран! Старшая молодая госпожа Фэн, ваша родинка около шеи слева, она у вас с рождения?

Чэнь Юй не думала, что ее действительно спросят об этом, и не могла не коснуться упомянутой родинки. Затем она кивнула:

— Так и есть. Она у меня с самого рождения.

Услышав это, Кан И тут же широко раскрыла глаза, и посмотрела на Чэнь Юй с еще большим удивлением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 295. Принцесса, вы глупы?**

Чэнь Юй немного испугалась такого ее взгляда и спросила дрожащим голосом:

— Что такое? C моей родинкой какие-то проблемы?

Eе пятнышко было не очень заметно, так как находилось в области, где шея соприкасалась с челюстью. Если не присматриваться, то его и не было видно. Иногда Чэнь Юй использовала румяна, чтобы скрыть его, и это вполне получалось. Но сегодня она прибежала в зал почти без макияжа, сделала только какие-то совсем основные вещи, так что не могла беспокоиться о таких мелочах. Она не думала, что эту родинку на самом деле кто-то заметит.

Когда первое удивление принцессы Кан И прошло, она не могла не вздохнуть:

— Эта не знает правил Да Шунь и не хочет болтать попусту, но в нашей северной стране родинка в этой области — символ благородства и власти. Ранее у трех поколений наших правителей в этом месте от рождения располагались родинки. Но все они были у мужчин, и это первый раз, когда эта увидела родинку в подобном месте у девушки.

От этих слов Фэн Цзинь Юань и основательница замерли, подсознательно посмотрев друг на друга. Затем окружающие услышали, как Фэн Цзинь Юань сказал:

— Она старшая дочь моей семьи Фэн. Нет необходимости говорить, что она благородна.

Кан И, однако, покачала головой:

— Благородство девушки не основано на ее девичьей семье. Оно основано на семье ее мужа. Благородство старшей молодой госпожи Фэн не только в этом. Ее судьба лежит в будущем.

Слова о ее судьбе, лежавшей в будущем, заставили людей семьи Фэн погрузиться в глубокие раздумья. Через некоторое время Фэн Цзинь Юань сказал слугам:

— Завтра возьмите печать премьер-министра и пригласите Лю Бина, императорского врача Лю, взглянуть на ранение старшей молодой госпожи.

Из глаз Чэнь Юй немедленно полились слезы. Фэн Цзинь Юань собирался пригласить врача, чтобы вылечить ее травму. Это определенно означало, что ее не отправят в монастырь. Изначально она считала, что находится на волоске от ссылки; однако не думала, что в мгновение ока увидит свет в конце туннеля. Она немного странно посмотрела на Кан И, ошеломленная услышанным, тем, что она называет себя "эта".

Фэн Цзинь Юань быстро представил ее:

— Это старшая принцесса Цянь Чжоу, принцесса Кан И. Рядом с ней принцесса Жу Цзя. Она дочь старшей принцессы.

Чэнь Юй слегка испугалась. Она слышала, что в Да Шунь прибыл специальный посланник Цянь Чжоу, но не думала, что это будут две принцессы. Но почему эти принцессы пришли в поместье Фэн?

Она быстро встала и опустилась на колени:

— Чэнь Юй приветствует обеих принцесс, ранее я действительно повела себя очень грубо. Надеюсь, что принцессы не обидятся, — в конце концов, они высказались в ее пользу и подарили ей шелк Лунного Дворца. Так что ее поклон был очень искренним.

— Старшая молодая госпожа, нет необходимости быть настолько вежливой, — быстро сказала Кан И. — Эта пришла в поместье сегодня в качестве гостя, так что давайте пока не будем говорить о любезностях.

Отношение Кан И было хорошим, но Жу Цзя, которая сидела рядом с ней, чувствовала, что Чэнь Юй — слишком отвратительное зрелище из-за отсутствия куска плоти на лбу. Она не могла не отвернуться и с недовольством сказала:

— Ты даже не прикрываешь такую серьезную рану. Кого ты пытаешься напугать, раскрыв ее?

Чэнь Юй была действительно смущена и подняла руку, чтобы прикрыть лоб. Синь'эр, чувствуя себя не в своей тарелке, ответила за нее:

— Раньше рана была прикрыта, но чем больше мы ее скрывали, тем сильнее она разлагалась, поэтому мы могли только оставить ее открытой.

Было бы лучше, если бы эта служанка ничего не говорила, потому что Жу Цзя почувствовала еще большее отвращение. Кан И увидела, что ее дочь снова собирается что-то сказать, поэтому быстро схватила ее руку и сказала с добрым выражением лица:

— Кто из людей не получал травмы? Например, когда ты в детстве повредила ногу, сильно порезавшись, кто-нибудь сказал хоть одно плохое слово об этом? Жу Цзя, ты должна научиться уважать других. Только так и тебя будут уважать.

Надо сказать, что основательница семьи Фэн изначально была немного недовольна старшей принцессой Кан И из-за шелка Лунного Дворца, но ее изящные формулировки и четкое различие между правильным и неправильным заставили пожилую женщину изменить свое мнение. Даже если отвлечься от основательницы, то Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь верили, что никогда не встречали такой женщины раньше. Они чувствовали, что даже императрица вряд ли на нее похожа, верно?

Но только выражение лица Фэн Юй Хэн оставалось прежним, она смотрела на происходящее так, как будто это какое-то представление. Не говоря уже о любви, девушка не верила, что кто-то будет хорошо относиться к другому без какой-либо причины; кроме того, это — иностранная принцесса. Она пришла в семью Фэн и вела себя великодушно, это заставляло людей чувствовать себя немного неуютно.

Жу Цзя покраснела из-за сказанного. Она почувствовала себя немного неловко, когда снова посмотрела на Чэнь Юй. Фэн Цзинь Юань воспользовался ее неловкостью и добавил:

— Таков темперамент принцессы Жу Цзя. Старшая принцесса, не вините ее.

По какой-то причине Жу Цзя была особенно восприимчива к тому, что говорил Фэн Цзинь Юань. Она презирала его дочь, но тот повернулся и похвалил ее. Это заставило ее раскаяться, поэтому девочка чуть поклонилась и искренне сказала Чэнь Юй:

— Старшая молодая госпожа Фэн, Жу Цзя сделала это не нарочно. Пожалуйста, не сердитесь.

Фэн Чэнь Юй была тронута. Несмотря на обиду, она обнаружила, что обе принцессы, казалось, хорошо относились к семье Фэн. У нее имелись некоторые сомнения по этому поводу, но она все же последовала общей канве разговора и ответила:

— Принцесса, вы не должны так говорить. Чэнь Юй не возражает.

В это время решила высказаться основательница:

— Чэнь Юй! Несмотря на то что ты немного пострадала, тебе действительно стоит поблагодарить свою вторую сестру за то, что она смогла вернуть тебя в целости и сохранности.

Улыбка, которую Чэнь Юй изначально едва могла поддерживать, внезапно исчезла, когда она вдруг посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн. Ее взгляд был кинжально-острым, она всей душой ненавидела то, что не может просто взять и лишить ее жизни.

Фэн Юй Хэн рассмеялась на такой ее вид:

— Старшая сестра, что это за выражение лица? Хотя сестра и говорила за тебя с императорской наложницей Сянь, я не просила благодарности у старшей сестры. Нет необходимости старшей сестре быть такой.

Выражение лица основательницы помрачнело, и она отругала Чэнь Юй:

— Ты действительно не знаешь, что хорошо для тебя? Ты совершила такое тяжкое преступление! Если бы не твоя вторая сестра, то, исходя из положения императорской наложницы Сянь во дворце, даже если бы тебя избили до смерти, кто знает, что могло бы случиться с нашей семьей Фэн? Теперь, когда ты спасена, ты не ведаешь, что значит благодарность. Почему ты так пристально смотришь на сестру?

Фэн Цзинь Юань также напомнил ей:

— На этот раз это действительно твоя вина. Быстро поблагодари А-Хэн.

Фэн Чэнь Юй чувствовала, что ее унизили, особенно когда увидела улыбающееся лицо Фэн Юй Хэн. Ей хотелось порвать это лицо в клочья. Подсознательно она желала возразить, но по какой-то причине ее собственная несдержанность раздражала ее. Она вдруг подумала, что Кан И сможет придумать что-нибудь. Такое чувство возникло внезапно и сумело без какой-либо реальной причины выйти на первый план (как и следовало ожидать, на самом деле).

Казалось, что Кан И знала, о чем думала Фэн Чэнь Юй. Перехватив брошенный на нее взгляд, она улыбнулась, кивнула и произнесла:

— Ненависть к злу — естественное положение дел, в то время как щедрость — это то, чему учат. Признание благодати и стремление отплатить за нее — это еще большее благородство. Эта верит, что старшая молодая госпожа может послужить достойным примером подобного великодушия.

Ее голос не был ни быстрым, ни медленным, ни громким, ни тихим. Ее слова звучали очень убедительно. Это утешение заставило Чэнь Юй немедленно успокоиться и поклониться Фэн Юй Хэн, спокойно сказав:

— Большое спасибо второй сестре за то, что попросила прощения у императорской наложницы Сянь. Во всем виновата старшая сестра, которая совершила эту ошибку и сделала что-то не так. Спасибо, вторая сестра, что защитила мою жизнь.

Фэн Юй Хэн могла только восхищаться Кан И. Может, эта северная страна слишком холодна, что смогла сделать своих людей настолько рациональными и хладнокровными? В Да Шунь были все четыре сезона, но не превратили ли они мозги здешних обитателей в пасту?

— Нет необходимости старшей сестре принимать это близко к сердцу, — Фэн Юй Хэн улыбнулась и лично пошла вперед, чтобы помочь Чэнь Юй подняться, ее пристальный взгляд не отрывался от раны на лбу. Через некоторое время она продолжила: — Позже я дам старшей сестре нужный крем для заживления.

Услышав, что она, наконец, собирается помочь с раной Чэнь Юй, Фэн Цзинь Юань не мог не почувствовать в душе счастье. Ему было прекрасно известно, что действия Фэн Юй Хэн намного лучше, чем у любого императорского врача.

Чэнь Юй тоже обрадовалась, ее признательность стала еще сильнее. Но эта благодарность не относилась к Фэн Юй Хэн. Она была направлена на старшую принцессу Кан И. Кто же знал, что проявление мягкости не только поддержит репутацию основательницы и Фэн Цзинь Юаня, но и будет означать, что она получит лекарство от Фэн Юй Хэн? Она искренне считала себя лучше Фэн Юй Хэн во всех отношениях, за исключением ее медицинских способностей. Даже она вынуждена была внутренне аплодировать ей.

— Большое спасибо, вторая сестра, — вслух поблагодарила ее радостная Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и вернулась на свое место, не сказав ни слова в ответ.

Цзы Жуй сидел рядом с ней, но все это время молчал. В это время он заметил на лице сестры какую-то мимолетную мысль и, быстро обдумав ситуацию, вдруг встал и сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Отец, старший ученик специально посоветовал Цзы Жую пойти, поиграть с ним в шахматы. Цзы Жуй думает, что сейчас уже не так рано. Мне лучше приехать пораньше и подождать. Было бы нехорошо, если бы старшему ученику пришлось ждать Цзы Жуя.

— А? — Жу Цзя было любопытно. — Это тоже один из детей семьи Фэн?

Сердце Кан И вдруг ускорило биение, и она внезапно поняла, что не справилась. Она давно слышала, что у окружной принцессы Цзи Ан есть младший брат, который уехал учиться и так и не вернулся домой. Ранее этот ребенок сидел позади группы людей. Несмотря на то что она видела его, у нее не было возможности спросить, вернулся ли младший брат окружной принцессы Цзи Ан. Кроме того, когда она вчера прибыла на дворцовый банкет, Цзы Жуй уже ушел играть с Сюань Тянь Юем. Она его даже не видела!

Кан И не собиралась признавать, что не вводила этого мальчишку в свои расчеты, но теперь, когда Фэн Цзы Жуй заговорил, она не могла больше молчать. Но что она могла сказать? У нее под рукой ничего не было!

Пока она беспокоилась, Жу Цзя с недовольством сказала:

— К вам домой пришли почетные гости, так зачем ты собираешься играть в шахматы со старшим учеником? Что это за гостеприимство?

Как только это было сказано, Фэн Цзинь Юань немного обеспокоился. Он отчаянно пытался намекнуть Кан И взглядом, чтобы она заставила Жу Цзя замолчать. В Цянь Чжоу не знали, но человек, которого Фэн Цзы Жуй называл старшим учеником, был не кто иной, как император Да Шунь! Что касается игры в шахматы, когда он тщательно подумал о словах сына, то вспомнил, что император, кажется, действительно говорил что-то подобное. Он не мог не винить себя за то, что забыл о таком важном деле.

К сожалению, Кан И не заметила этого взгляда. В это время она думала о том, как справиться с предложенным сценарием.

Она не могла об этом беспокоиться, поэтому Жу Цзя продолжала говорить:

— Действительно, даже если маленький ребенок ничего не понимает, должна быть бабушка, чтобы напомнить ему о таких вещах. Слушай, ты же уже не ребенок. Как ты можешь быть таким неразумным?

Фэн Цзы Жуй в замешательстве посмотрел на Жу Цзя и с сомнением сказал:

— Отец, это действительно принцесса Цянь Чжоу? Если это так, то почему она так говорит?

— Что означают эти слова? — Жу Цзя растерялась от его слов. — Почему тебя волнует, как я говорю? Эта принцесса любопытна. Что это за старший ученик? Неужели он настолько важен? Важнее, чем моя мать?

— Действительно, так и есть, — кивнул Цзы Жуй.

— Ты... — Жу Цзя разозлилась и повернулась, чтобы спросить основательницу: — Старейшая госпожа, о чем говорит этот ребенок из вашей семьи? — договорив, она сразу поняла, что что-то не так. Почему старейшая госпожа семьи Фэн так смотрела на нее? Почему все в семье Фэн смотрели на нее, как на идиотку?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 296. Вы действительно не считаете себя некомпетентными?**

Жу Цзя беспомощно потянула рукав Kан И и сердито сказала:

— Мама, эта семья, похоже, издевается. Они действительно смотрят на нас сверху вниз!

Кан И, наконец, сосредоточилась и немедленно восстановила свою достойную ауру. Она смотрела на Цзы Жуя, и ее взгляд казался взглядом родной матери:

— Ты младший брат окружной принцессы Цзи Ан, верно? Когда ты вернулся в столицу? Эта слышала, что ты учишься вдали от дома. Вот почему я не обратила на тебя внимания. Это ошибка этой. Может ли эта извиниться перед тобой?

Взрослая женщина, взявшая на себя инициативу извиниться перед ребенком, — большая редкость, более того, это была принцесса. Про себя она думала, что ребенок любой семьи должен быть доволен подобным. Но Фэн Цзы Жуй покачал головой, церемонно сложил ладони и сказал:

— Старшая принцесса очень вежлива. Цзы Жуй действительно младший брат окружной принцессы Цзи Ан. Нет нужды старшей принцессе извиняться передо мной. Цзы Жуй сидел спокойно и ни на что не жаловался, но только что принцесса Жу Цзя пожаловалась на моего старшего брата по мастеру, и это…

— И что с того, что я сказала что-то о твоем старшем? — Жу Цзя закатила глаза. — К вам пришли гости, но ты настаиваешь на том, чтобы пойти и поиграть в шахматы. Он что, сам царь небесный? Ты не можешь просто послать слугу, чтобы отказаться от встречи?

Фэн Цзинь Юань был действительно не в состоянии продолжать слушать, и яростно хлопнул по столу, вскричав:

— Принцесса Жу Цзя! Пожалуйста, замолчите!

Жу Цзя задрожала от страха, и Кан И, понявшая, что что-то пошло не так, быстро отругала ее:

— Мое дорогое дитя, сколько раз я говорила тебе, что ты больше не в Цянь Чжоу! Ты, правда, веришь, что все будут любить тебя, как твой дядя-император?

Фэн Цзинь Юань мог услышать недовольство в голосе Кан И, но у него не было времени беспокоиться об ее удовольствии, он просто сказал:

— Старший брат по мастеру этого скромного сына не кто иной, как нынешний император. Я надеюсь, что обе принцессы простят этого премьер-министра, за то, что он так тянул с объяснением всей этой ситуации.

— Что вы сказали? — голос Кан И изменился, она ничего не могла с собой поделать, когда посмотрела в сторону Цзы Жуя. Старший этого ребенка — император? Правитель Да Шунь? Почему она не слышала об этом, когда спрашивала о семье Фэн? Кан И вдруг поняла, что где-то в ее информационной сети возникла проблема. Удивленная развитием событий, она вдруг встала: — Премьер-министр Фэн, Кан И совершенно не знала об этом. Жу Цзя была еще более невежественной!

Жу Цзя тоже выглядела потрясенной. Она никогда не думала, что у этого сопляка такая поддержка! Кроме того, только что сказанное ею можно было посчитать оскорблением императора Да Шунь! Прямо перед отъездом ее дядя-император сказал, что она ни в коей мере не должна оскорблять императора Да Шунь.

— Вас нельзя винить за незнание, — Фэн Цзинь Юань мог видеть, что Кан И и Жу Цзя были совершенно невежественны в этом вопросе, поэтому он мог только улыбнуться и продолжить: — У сына этого скромного действительно есть договоренность с его величеством. Этот премьер-министр попросит кого-нибудь отправить его во дворец. Праздник уже подготовлен, я оставлю мать сопровождать обеих принцесс!

— Хорошо, — сказала с полным раскаяния выражением лица Кан И, затем она посмотрела на Фэн Цзы Жуя и обратилась к нему: — Молодой мастер — талантливый человек. Вина за сегодня лежит на Кан И, которая не подготовилась тщательнее. Я обязательно принесу подарок в другое время, чтобы компенсировать это.

Цзы Жуй не стал скромничать, кланяясь со всем достоинством и говоря:

— Большое спасибо старшей принцессе. Тогда Цзы Жуй покинет вас, — закончив фразу, он последовал за Фэн Цзинь Юанем и быстро ушел.

Фэн Юй Хэн прикрыла рот, найдя взгляд, который Цзы Жуй послал ей прямо перед уходом, чрезвычайно забавным. Этот ребенок... действительно добавил ей значимости!

Все присутствующие последовали за основательницей в зал, чтобы насладиться праздником. Обычно семья Фэн не очень строго соблюдала правила относительно рассадки жены и наложниц. Поскольку у Фэн Цзинь Юаня не имелось большого количества наложниц, они все ели за одним столом.

Но сегодня все было иначе. Сегодня они развлекали принцесс из Цянь Чжоу. Если бы они продолжили вести себя так же безалаберно, как обычно, то было бы немного трудно извиниться за такую ситуацию, из-за этого основательница специально разделила празднующих на две группы, поместив Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь в другую часть зала. Молодые госпожи наложниц все еще считались настоящими мастерами, поэтому могли поесть с принцессами.

Из-за случившегося с Цзы Жуем на Кан И и Жу Цзя не было лица. Хотя усевшаяся на положенное место Кан И сохраняла свою ауру достоинства, а Жу Цзя значительно умерила свое высокомерие, они все еще могли сказать, что отношение семьи Фэн к ним стало прохладнее. Оно было не таким хорошим, как раньше.

Кан И думала о том, как спасти ситуацию, но в это время вернулась служанка, которая уходила за шкурой черной лисы. Это стало неплохим решением проблемы для нее.

— Почему тебя так долго не было? — женщина небрежно задала вопрос, а затем встала и подошла, лично забрав из рук служанки принесенную шкуру. — Старейшая госпожа, пожалуйста, взгляните. Это черная лиса, которая водится только в Цянь Чжоу.

На этих словах присутствующие посмотрели на мех и увидели, насколько интенсивно и ярко тот блестит. Кан И удерживала шкуру в своих руках, и всем казалось, что животное все еще живое.

Самое удивительное, что с лисы была содрана даже голова. Шкура на морде выглядела совершенно реалистичной. Эта лиса со слегка прикрытыми веками не казалась мертвой. Она как будто просто наслаждалась легкой дремой.

Основательнице очень понравился этот мех. Она хотела протянуть руку и потрогать его, но ей не хотелось нарушать "покой" лисы. Это было искушение, которому почти невозможно оказалось сопротивляться.

— Старейшей госпоже это нравится? — Кан И видела, что пожилой женщине нравится, но она все равно задала этот вопрос, а затем продолжила: — На черных лисиц трудно охотиться, а простолюдины вообще не имеют подобного права. Это черная лиса, на которую лично охотился правитель Цянь Чжоу. Мы подарим его старейшей госпоже, чтобы она пошила себе пальто.

— На нее действительно охотился правитель Цянь Чжоу? — основательница была по-настоящему счастлива, этот факт делал этот мех невероятно ценным!

— Только ценные вещи достойны старейшей госпожи! — это сказала Жу Цзя. Личностные качества этой девушки оказались довольно неплохими. Хотя ей действительно не хотелось расставаться с мехом, но, поняв, что ситуацию никак не получается изменить, она немедленно приложила усилия, чтобы сделать человека перед собой счастливым. — Старейшая госпожа — дама с благородным происхождением, и пальто из шкуры черной лисы будет идеально подчеркивать это.

Основательница красиво улыбнулась, быстро приняв шкуру. Когда она зарылась в мех, ей совершенно не хотелось его отпускать. В конце концов, вмешалась бабушка Чжао, которая чувствовала, что это выглядит не слишком прилично. Подергав шкуру несколько раз, она, наконец, смогла забрать ее из рук основательницы, и лично пошла, отложила ее в сторону.

Что касается отношения основательницы к Кан И, то оно снова изменилось. Первоначально, из-за вопроса с Цзы Жуем она ощущала недовольство, но ее настроение стало совершенно противоположным, заменившись теплыми чувствами.

Кан И просто взяла палочки для еды, и, казалось бы, случайно, посмотрела на стол, где сидели наложницы. Она слегка вздохнула и спросила основательницу:

— Старейшая госпожа, возможно, Кан И сейчас спросит то, чего не следует спрашивать. Но в вашем поместье обычно трапезничают, сидя за двумя отдельными столами?

— Не буду скрывать это от старшей принцессы, но у нас обычно не бывает посторонних. У Цзинь Юаня не так много наложниц, поэтому мы едим вместе. Сегодня в поместье пришли старшая принцесса и принцесса Жу Цзя. Они совершенно не достойны находится в центре внимания, — улыбнулась основательница. Она сказала это, глядя в сторону Чэнь Юй, Сян Жун и Фэнь Дай, а затем добавила: — Обычно даже дочери наложниц не должны допускаться за этот стол, но в этом поместье не так много представителей молодого поколения. Если бы они не сидели здесь, то атмосфера неизбежно стала бы слишком тихой.

Чэнь Юй и Фэнь Дай чуть не задохнулись от этих слов! Но было абсолютно неважно, что они чувствовали. Ребенок наложницы — это ребенок наложницы. В том, что сказала основательница, не было совершенно ничего плохого. Только Сян Жун не думала об этом — поверхность чая, что она держала в руках, вообще не качнулась.

В это время Фэн Юй Хэн, долгое время молчавшая, внезапно сказала:

— Я, кажется, слышала, что в Цянь Чжоу различие между женой и наложницей не столь явное, да и самих правил не так много, как в Да Шунь, не так ли?

— Окружная принцесса действительно права, — улыбнулась и кивнула Кан И. — В Цянь Чжоу самое распространенное явление, когда жена и наложницы едят за одним столом. Вот почему я подумала... старейшая госпожа, поскольку за этим столом сидят всего три человека, как насчет того, чтобы все собрались вместе?

— Ох-х! Это было бы не очень хорошо! — основательница была немного удивлена. Вообще-то даже обычные благородные свысока смотрели на наложниц, она никогда бы не подумала, что старшая принцесса действительно позволит наложницам сидеть и есть с ней.

— В этом нет ничего плохого, — сказала Кан И. — Хотя мы должны следовать правилам принимающей стороны, Кан И все же надеется, что старейшая госпожа не будет относиться к нам, матери и дочери, как к чужакам. Так как это семейный праздник, он может быть проведен в соответствии с ежедневными правилами поместья Фэн.

Основательница заколебалась. Некоторое время она не могла принять решение и посмотрела в сторону Фэн Юй Хэн.

Которая улыбнулась и сказала:

— Это одно из желаний старшей принцессы. Жена и наложницы, сидящие за одним столом, — одно из правил Цянь Чжоу. Бабушка, как насчет того, чтобы сделать, как попросила старшая принцесса?

Жу Цзя не могла заметить основной посыл этого комментария, но когда Кан И услышала его, она снова твердо уверилась, что разум этой окружной принцессы Цзи Ан действительно не просто для показухи.

Жена и наложницы, сидящие за одним столом, — разве это не сделало бы ее женой? Если последовать словам старшей принцессы и осуществить ее пожелание, то это превратило бы ее из гостя в хозяина.

Но Кан И решила прикинуться простушкой. Увидев кивок основательницы, она первой встала и пошла, чтобы пригласить остальных трех женщин к их столу.

Ань Ши была изумлена, чувствуя, что Кан И действует весьма плавно и спокойно. Она действительно соответствовала своему статусу иностранной принцессы. Но когда дело дошло до Хань Ши и Цзинь Чжэнь, то они почувствовали, что это было величайшей благодатью. Ошеломленные этим неожиданным одолжением, они непрерывно благодарили ее за милость, а Хань Ши, казалось, находилась на грани слез.

Основательница посмотрела на Кан И и не могла не вздохнуть. К сожалению, ее муж рано умер, иначе сколь бы счастливой была его жизнь с такой добродетельной женой?

Очень быстро в зал вернулся Фэн Цзинь Юань. Когда он вошел, то случайно увидел, что наложниц пригласили к общему столу. Его сердце тоже наполнилось благодарностью.

Жу Цзя стала первой, кто увидел Фэн Цзинь Юаня, и тепло вскричала:

— Лорд Фэн вернулся!

Фэн Цзинь Юань улыбнулся и сказал:

— Принцесса привыкла к еде Да Шунь?

Та хихикнула, ответив:

— Да, я нахожу ее очень вкусной.

Кан И тоже улыбнулась и произнесла:

— Сколько тебе лет? Все, о чем ты беспокоишься, — это еда.

Пока они говорили, Фэн Цзинь Юань подошел к столу. Изначально он должен был сидеть между основательницей и Фэн Юй Хэн, но после приглашения остальных трех человек, сидения немного перепутались, и единственное оставшееся место находилось рядом с Кан И.

Фэн Юй Хэн увидела это, и ее губы изогнулись в злой улыбке, когда она сказала:

— Отец, быстрее садитесь. На ваше сиденье только что пролился чай, и старшая принцесса лично вытерла его рукавом. Отец, не тратьте попусту доброту принцессы.

Эти слова заставили Кан И почувствовать себя очень смущенной, но она многое пережила в своей жизни, так что быстро взяла себя в руки. Ее смятение длилось всего мгновение, прежде чем она сказала:

— Это праздник в честь Нового года. Дети северной страны относятся несерьезно к подобным мелочам. Зачем беспокоить слуг? Премьер-министр Фэн спас множество граждан Цянь Чжоу, одновременно разбираясь с последствиями зимней катастрофы. Независимо от того, что сделает Кан И, это не будет считаться избыточным.

Фэн Цзинь Юань громко рассмеялся, и его сердце наполнилось радостью. Подойдя к Кан И, он сел рядом.

Сначала основательница не почувствовала, что что-то не так, но после того, как Фэн Цзинь Юань сел, Чэнь Юй встала и пошла разливать вино для своего отца. Ранее подобное, в основном, делала именно Чэнь Юй. Дочь, разливающая вино для своего отца, что может быть более нормальным? Да и Фэн Цзинь Юань привык к этому, поэтому он подтолкнул свою чашу вперед.

Но прямо перед тем, как Чэнь Юй смогла налить ему вина, его чашу наполнили из другого кувшина.

Чэнь Юй замерла, увидев, как Жу Цзя хихикает, прислонившись к Фэн Цзинь Юаню, очень тепло говоря:

— Дядя Фэн, пожалуйста, выпейте, — интересная ситуация: "лорд Фэн" сменился "дядей Фэн".

Фэн Юй Хэн засмеялась, после чего откинулась на спинку стула и тихо спросила Хуан Цюань, которая стояла позади нее:

— Этот человек должен скоро прибыть, верно?

— Думаю, буквально через пару мгновений, — сказала та. — Юная госпожа, как насчет того, чтобы посчитать с десяти до нуля?

— Очень хорошо! — Фэн Юй Хэн засмеялась еще громче, а затем тихо начала отсчитывать: — Десять, девять, восемь, семь... три, два, один.

В это время домоправитель Хэ Чжун поспешно вбежал в зал для приема гостей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 297. Человек с чистой совестью не боится призраков**

Когда основательница увидела вбежавшего Хэ Чжуна, выглядевшего совершенно безумным, ее накрыло плохое предчувствие. Кто знает, о чем она подумала, подсознательно посмотрев на Фэн Юй Хэн, но, сделав это, женщина обнаружила, что ее внучка сидела, откинувшись в кресле, и держала чашку чая в руке. Hа ее лице была улыбка, она выглядела полностью погруженной в праздничную атмосферу. Так что старуха посчитала, что она слишком много думает, и сказала:

— Домоправитель Хэ Чжун, усадьба сегодня принимает почетных гостей. Почему такая паника?

— Старейшая госпожа, пожалуйста, простите мои ошибки. Мастер, простите мне мои ошибки, — встревоженно заговорил Хэ Чжун, быстро поклонившись. — Этот вопрос действительно очень срочен. В поместье вошел его высочество принц Ли!

— Что?

— Пришел принц Ли?

Основательница, Фэн Цзинь Юань и Фэн Фэнь Дай заговорили практически одновременно. Фэнь Дай была тронута и немедленно встала, чтобы выбежать на улицу; однако, услышала, как Фэн Цзинь Юань хлопнул рукой по столу и громко крикнул:

— Стоять!

— Отец! — Фэнь Дай была встревожена и обижена. — Пришел его высочество пятый принц. Дочь должна пойти, принять его!

— Дома есть старейшины! Даже если мы примем его, это не твоя обязанность! — основательница пришла в ярость, а затем посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и сказала уже ему: — Иди и посмотри. Что бы ни говорили, он все равно принц. Мы должны придать ему значимости хотя бы немного, — хотя император никогда не любил Сюань Тянь Яня, особенно в свете последних событий, которые, скорее всего, заставили его вспомнить прошлое, это все еще был его сын. Он никогда не лишал его титула принца или чего-то еще. Основательница понимала, что правительственный чиновник никак не может избежать встречи с принцем.

Что мог сказать Фэн Цзинь Юань? Он мог только извиниться перед Кан И:

— Цзинь Юань не знает, почему его высочество пятый принц пришел так внезапно. Надеюсь, старшая принцесса простит меня.

— С этим ничего не поделаешь, — ответила Кан И, встав первой, — вчера эта также встретила его высочество пятого принца. Я немного знакома с ситуацией, так что пойду с лордом Фэн, чтобы взглянуть.

— Замечательно, — только и сказал Фэн Цзинь Юань. Но прежде чем эта парочка смогла выйти, они услышали торопливые шаги, приближавшиеся к залу.

Фэн Чэнь Юй сказала странным голосом:

— Небеса! Почему его высочество пятый принц ворвался сюда?

— Он — принц. Куда он не сможет войти? — сердито посмотрела на нее Фэнь Дай.

— Я никогда не слышала о принце, входящем в дом правительственного чиновника, как к себе домой. Кроме того, отец-император сильно против сближения принцев и правительственных чиновников, — вмешалась Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань услышал это и не мог не почувствовать, как у него начинает болеть голова.

— Так как это для вашей дочери, то ничего не поделаешь, — вставила свои пять лян Кан И.

Пока они говорили, в зал ворвался Сюань Тянь Янь со своими двумя слугами, за которым, в свою очередь, неслись все слуги семьи Фэн.

Фэн Цзинь Юань махнул слугам рукой, позволив тем самым им отступить, затем сделал несколько шагов вперед вместе со всеми в поместье Фэн, чтобы отдать дань уважения.

Кан И и Жу Цзя не нужно было кланяться, поэтому они просто стояли на месте и смотрели на Сюань Тянь Яня. И видели, что после того, как он вошел в зал, его взгляд остановился на Фэн Фэнь Дай, после чего не отрывался от нее ни на миг. Даже когда он заговорил с Фэн Цзинь Юанем, он смотрел на Фэнь Дай:

— Лорд Фэн, этот принц уже разогнал всех женщин своего дворца, кроме моей официальной принцессы. Не осталось ни одной второстепенной принцессы. Я прошу лорда Фэн забрать письмо с предложением обратно.

Он сказал это, передавая ту самую бумагу. После возвращения с банкета Фэн Цзинь Юань послал кого-то, чтобы вернуть письмо.

Увидев, что письмо с предложением в какое-то неизвестное Фэн Фэнь Дай время было отправлено обратно, она тут же заплакала. Это заставило Сюань Тянь Яня по-настоящему почувствовать себя огорченным.

— Отец, не могли бы вы не отменять мою помолвку с его высочеством пятым принцем? Фэнь Дай умоляет вас, — сказала переполненная горем Фэнь Дай, посмотрев на Фэн Цзинь Юаня, а затем метнула взгляд в сторону Кан И, надеясь, что та поможет ей отстоять этот брак. Она ведь видела, с каким уважением относился к этой старшей принцессе ее собственный отец.

Но на этот раз Кан И покачала головой:

— Браком дочери всегда управляет отец. Если ваш отец не согласен, то он невозможен.

— Тогда что я могу сделать? — у Фэнь Дай не было идей, она ударилась в панику.

— Это не значит, что ты ничего не можешь сделать, — внезапно для всех заговорила Фэн Юй Хэн, смотря на Фэнь Дай, а затем улыбнулась и продолжила: — Если император одобрит брак для четвертой сестры, то, даже если отец не согласится, тебе придется выйти замуж во дворец Ли.

Фэнь Дай была ошеломлена. Брак, санкционированный императором? Это выход! Она все еще могла просить у императора разрешения на брак, но кто пойдет говорить за нее…

Подумав об этом, она снова обратила свое внимание на Кан И.

Жу Цзя была в состоянии видеть ее мысли насквозь и недовольно сказала:

— Что ты все смотришь на мою мать? Если бы вчера она не вступилась за тебя, ты бы уже лишилась своей жизни! Но ты все еще надеешься, что император одобрит твой брак? Я думаю, что ты должна хорошо подумать, почему император так разозлился, когда увидел этот танец?

Этого Фэнь Дай не понимала, но не было никого, кто дал бы ей хоть какое-то объяснение, поэтому она беспомощно посмотрела на Сюань Тянь Яня. Из-за плача ее глаза покраснели, а все лицо было буквально умыто слезами. Она действительно выглядела крайне жалко.

Сюань Тянь Янь ничего не мог сделать против Фэн Цзинь Юаня, который решительно опроверг его слова. Он все это время держал письмо с предложением в руке, но никто так и не забрал его. В гневе принц просто взял и швырнул бумагу на стол. Этот удар оказался столь сильным, что заставил тарелки подпрыгнуть. После чего рассердившийся Сюань Тянь Янь сказал:

— Премьер-министр Фэн, если вы согласны, то вы согласны. Если вы не согласны, вы все равно согласитесь. Этот принц хочет, чтобы ваша четвертая дочь стала второстепенной принцессой моего дворца. Если вы продолжите отрицать это, в худшем случае этот вопрос дойдет до отца-императора. В любом случае отец-император немногое сделал для этого принца. Этот принц хочет посмотреть, кто важнее: премьер-министр или его сын!

Нос Фэн Цзинь Юаня чуть не искривился от гнева, про себя он думал, что этот пятый принц действительно бесстыден. Он мог бы справиться с ним, приводя логичные доводы, но, столкнувшись с такой беспардонностью, ничего не мог сделать.

На некоторое время зал погрузился в полную тишину.

Той, которая, наконец-то разбила это неудобное всеобщее безмолвие, стала Фэн Юй Хэн. Присутствующие услышали, как она сказала:

— Вчера, когда старшая принцесса Кан И просила прощения за четвертую сестру, она упомянула, что практически все танцоры в Цянь Чжоу знают, как исполнять такие танцы. Пятый брат, у А-Хэн есть идея. Если тебе действительно нравится этот танец, как насчет поездки в Цянь Чжоу? Или, возможно, старшая принцесса сможет прислать вам нескольких танцовщиц для исполнения этого танца. Что думает пятый брат?

Когда Фэн Юй Хэн заговорила, по какой-то причине, пятый принц почувствовал себя немного виноватым и не посмел встретиться с ней взглядом. Он только невнятно сказал:

— Этот принц хочет только четвертую молодую госпожу Фэн.

Фэнь Дай была раздражена заявлением Фэн Юй Хэн и, указывая на нее, громко закричала:

— Фэн Юй Хэн, у тебя гнусное сердце!

После этого крика Фэн Цзинь Юань отвесил Фэнь Дай невероятно жестокую пощечину, бросившую ту на пол. Из уголков ее рта начала сочиться кровь, но даже так он все равно чувствовал, что этого недостаточно. Он поднял руку и собирался ударить ее снова. Обеспокоенный Сюань Тянь Янь бросился вперед, чтобы встать перед девочкой и защитить ее, но принцесса Кан И оказалась еще быстрее. Она практически присела на корточки вместе с Фэнь Дай.

Так что следующая пощечина Фэн Цзинь Юаня попала прямо по плечу старшей принцессы. А ведь удар был столь же силен, как и первый.

— Ах! — Кан И издала кокетливый крик. Но по стиснутым зубам стало ясно, что удар оказался болезненным.

Фэн Цзинь Юань был смущен. Удивленно вскрикнув, он бросился вперед и, протянув руку, придержал Кан И за плечо, а потом, использовав чрезвычайно обеспокоенный и теплый голос, спросил ее:

— Вам больно? Я сделал это не нарочно, — чувства, испытываемые им к Кан И, сразу стали понятны. Эта парочка долго смотрела друг на друга.

Основательница все больше и больше чувствовала, что что-то не так. Не сумев сдержаться, она тихо прочистила горло, и только тогда Фэн Цзинь Юань и Кан И отвернулись друг от друга, после чего старшая принцесса быстро сказала:

— Я в порядке. Премьер-министр Фэн, не сердитесь. Четвертая молодая госпожа все еще ребенок. Есть некоторые вещи, которые она просто не понимает.

Что одиннадцатилетний ребенок мог знать о любви? Фэн Цзинь Юань, естественно, это понимал. Но он определенно не верил, что Фэнь Дай действительно любила пятого принца, но мог ли он сказать Кан И, что та тщеславна и полностью посвятила себя завязыванию дружеских отношений в высшем обществе? Мог ли он сказать Кан И, что эта девушка изначально желала девятого принца, но тот не заботился о ней? Когда ей, наконец, удалось привлечь внимание пятого принца и заставить его проявить инициативу, то это просто было тем, что она отказывалась отпустить?

Конечно, он не мог. Вот почему он только беспомощно сказал:

— Я позволил старшей принцессе увидеть что-то неприличное, — произнеся это, он лично помог ей подняться, но рука, которой он держал ладонь этой женщины, казалось, совершенно не хотела разжиматься.

Взаимодействие между ними видели и Ань Ши, и Хань Ши, и Цзинь Чжэнь. Кто был не в состоянии понять, что происходит! Ань Ши не слишком много думала об этом, только беспомощно покачала головой, считая это простым развлечением. Но Хань Ши и Цзинь Чжэнь пришли в ярость. Одна сердито задрожала, обнимая Фэнь Дай, а другая опустила голову и вытерла слезы.

Фэн Юй Хэн, однако, в какой-то момент времени оказалась около основательницы и тихо сказала:

— Если старшая принцесса войдет в поместье, то, возможно, самым важным человеком станет она, не так ли?

Основательница замерла и холодно ответила:

— Семья Фэн определенно не примет иностранную принцессу.

— Правильно, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Предыдущая госпожа, Чэнь Ши, умерла всего полгода назад. Если следовать заведенным порядкам, то, независимо от выбора, отцу придется ждать один год.

— Именно, — основательница твердо была убеждена в этом. Хотя чувства между Фэн Цзинь Юанем и Кан И казались весьма ясными, эта невестка не была той, кого она могла бы контролировать, поэтому женщина не желала ее.

Пятый принц, Сюань Тянь Янь, не заметил всех этих вещей. Он все еще был полностью сосредоточен на Фэнь Дай. Теперь, увидев, как ее ударили, как она приподнялась с пола, громко причитая, его сердце болело все сильнее.

— Пятый брат, — в какой-то неизвестный Сюань Тянь Яню момент времени Фэн Юй Хэн оказалась около него. Названный пятым братом, этот принц окаменел.

— М-младшая сестра, — ответил он, не смея, однако, вообще смотреть на Фэн Юй Хэн.

— А-Хэн ведь раньше не оскорбляла пятого брата, не так ли? — в замешательстве спросила его она.

— Хм? — Сюань Тянь Янь испугался еще сильнее. Он всегда знал, что будущая жена его девятого брата не из тех, кого легко обидеть. Особенно после разрушения железной сущности и обещания предоставить метод для производства стали на банкете. Сейчас император должен был сделать все, чтобы защитить людей, но он... — М-младшая сестра, что ты говоришь? Это... пятый брат не понимает.

— Мне бы хотелось знать, почему пятый брат отводит взгляд, только посмотрев на А-Хэн? А-Хэн слишком уродлива? Некрасива до такой степени, что пятый брат боится просто бросить взгляд на меня? — вначале своей тирады она смеялась, но последняя фраза была сказана резко изменившимся, весьма холодным тоном.

Сюань Тянь Янь неосознанно отступил на несколько шагов. Наконец, решившись посмотреть на Фэн Юй Хэн, он уставился прямо на нее, пытаясь найти ответ в ее взгляде.

К сожалению, в глазах Фэн Юй Хэн не отражались ее истинные чувства. Лишь на одну-единственную секунду девушка использовала тот холодный тон, в мгновение ока она вернулась в нормальное состояние.

— Пятый брат, не беспокойся об этом слишком сильно. А-Хэн не имела в виду ничего такого. Ты пришел сегодня за Фэнь Дай, поэтому поговорим о ней. Что касается других вещей, позднее мы сможем разобраться с ними, все стоит делать постепенно, — сказав это, она глянула на Сюань Тянь Яня, так, как будто была скорпионом, готовившимся насадить добычу на свой шип. У него чуть не остановилось сердце, но тут… быстрая смена настроения, и ядовитый взгляд Фэн Юй Хэн уже превратился в обеспокоенное выражение лица. После чего мужчина услышал, как она произнесла: — Разве пятый брат не чувствует, что произошедшее немного подозрительно? Четвертая сестра — не более чем дочь наложницы из семьи правительственного чиновника, которая входила во дворец лишь пару раз. Как она смогла заставить дворцовых евнухов и служанок так много работать ради ее танца? Надо признать, что просто перенести все то огромное количество снега — это довольно серьезная работа.

Сюань Тянь Янь обомлел, и поспешил задать вопрос:

— Сестра имеет в виду?..

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 298. Кто есть кто в этой семье?**

— Не хочу скрывать это от пятого брата, но вчера A-Хэн видела слуг из Спокойного дворца, гуляющих по залу Фэй Цуй. Я надеюсь, пятый брат тщательно изучит этот вопрос. Четвертая сестра ничего об этом не знает, так как беспокоилась только о том, чтобы завоевать любовь пятого брата. Тебе нет необходимости поддерживать четвертую сестру.

Слова Фэн Юй Хэн мгновенно заставили Сюань Тянь Яня замереть. Слова "Спокойный дворец" сразу позволили ему понять, что произошло, само его лицо тут же потеряло все краски, став настолько уродливым, каким только могло быть.

Фэн Цзинь Юань сердито фыркнул:

— Ваше Высочество, пожалуйста, вернитесь. Хотя дочь моей семьи Фэн не столь благородна, как принц, ее не погубить таким запутанным способом.

Сюань Тянь Янь ничего не мог сказать на этот раз; тем не менее он бросил взгляд на Фэнь Дай и искренне сказал, прежде, чем повернуться и уйти:

— Не волнуйся. Этот принц определенно предоставит разъяснение относительно этого вопроса.

Фэнь Дай была потрясена. При виде того, что Сюань Тянь Янь уходит, из ее глаз бесконтрольно потекли слезы.

Чэнь Юй тоже вздохнула, приняв весьма сочувствующий вид, и утешила Фэнь Дай:

— Четвертая сестра, подумай об этом чуть больше. Разве мы все не должны слушаться отца ради того, чтобы выйти замуж? Мы просто дочери наложниц, поэтому у нас изначально не должно быть слишком много просьб.

Было бы лучше, если бы она не пыталась успокоить ее, так как это утешение заставило Фэнь Дай почувствовать себя еще более подавленной. Oна не только заплакала громче, но, посмотрев на Чэнь Юй, сказала:

— Теперь ты счастлива? Я больше не в состоянии быть второстепенной принцессой, можешь радоваться!

Чэнь Юй расплакалась, получив подобное проклятие:

— Я знаю, что сестра скорбит, и старшая сестра не винит тебя. Если то, что ты проклянешь меня, позволит тебе почувствовать себя лучше, то просто продолжай, — после этих слов, ее плач стал таким же несчастным, как и у Фэнь Дай.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что у него пухнет голова. Глядя на Чэнь Юй и Фэнь Дай, он, наконец, принял решение:

— После восьмого числа четвертая молодая госпожа отправится в монастырь Всеобщей Терпимости, чтобы успокоиться, и сможет вернуться только после того, как лично тысячу раз скопирует сутры.

— Что? — Хань Ши была шокирована. — Тысячу раз? До каких пор она будет копировать эти сутры? — книга сутр не скопировать за один день. Слова Фэн Цзинь Юаня означали, что она будет занята этим процессом в течение многих лет! Она не могла этого вынести и сразу ясно дала понять: — Если муж действительно желает отправить четвертую молодую госпожу в монастырь, то эта наложница поедет с ней!

— Вздор! — отругал ее Фэн Цзинь Юань: — Она наказана!

— Эта наложница разделит это наказание с четвертой молодой госпожой, — Хань Ши закалила свое сердце. Она определенно не могла позволить отправить Фэнь Дай в монастырь. Если ее дочь уедет, то, кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем она сможет вернуться?

Основательница, смотря, как горько плачет Хань Ши, не могла не забеспокоиться:

— Ты, женщина, сколько раз тебе говорили, что ты не должна плакать? Даже если ты не волнуешься о себе, ты должна беспокоиться о ребенке семьи Фэн, которым беременна!

Услышав, как основательница упомянула ребенка, Кан И удивленно посмотрела на живот Хань Ши. Не прошло и трех месяцев, та еще не располнела, Кан И же вообще не слышала ни о чем подобном. По имеющейся у нее информации ни одна из наложниц семьи Фэн не была беременна, но из-за слов матери Цзинь Юаня она засомневалась.

Но быстро последовала примеру старухи и сказала Фэн Цзинь Юаню, использовав свой обычный, успокаивающий голос, чтобы разрядить атмосферу:

— Лорд Фэн, нет ничего важнее благополучия ребенка. Особенно теперь, когда биологическая мать четвертой молодой госпожи беременна. Пожалуйста, подумайте об этом.

С самого начала Фэн Цзинь Юань чуть не лопался от гнева, не желая даже слышать сказанное другими людьми; однако он обнаружил, что голос Кан И приятнее всех остальных. Он не мог не взглянуть на эту женщину еще раз и снова извинился:

— Я опять позволил старшей принцессе увидеть что-то неприличное.

— Это было неизбежно, — покачала головой Кан И.

Основательница действительно не хотела видеть плачущую Фэнь Дай, кроме того, она уже чувствовала, что отношения ни с пятым, ни со старшим принцами отнюдь не гарантированы. Они ничем не напоминали связь девятого принца с Фэн Юй Хэн, в конце концов, у них была заранее оговоренная помолвка. Эта пара очень хорошо подходила друг другу, они были невероятно близки по духу. А что с ситуациями Чэнь Юй и Фэнь Дай?

— Быстро уведите четвертую юную госпожу обратно во двор! — отдала приказ основательница, и даже Хань Ши, которая вытирала слезы, ушла за своей дочерью.

То, что Фэнь Дай не была послана в монастырь, — благословение. Если ее отправляли обратно в ее собственный двор, то это, естественно, означало, что не было никакого реального недовольства, но прямо перед тем, как уйти, она действительно хотела попросить прощения у Фэн Цзинь Юаня; однако тот даже не посмотрел на нее. Это заставило ее почувствовать себя по-настоящему несчастной.

Все вновь вернулись к празднику. После такого переполоха не было и следа праздничного настроения. Основательница глубоко вздохнула и несколько раз покачала головой. Фэн Цзинь Юань тоже явно сердился. Другие наложницы меньше всех остальных были способны сказать что-нибудь. В такое время только Фэн Юй Хэн имела право говорить.

Но Фэн Юй Хэн молчала, просто сидела и продолжала пить чай.

Фэн Цзинь Юань действительно был слишком смущен. Немного подумав, он заговорил:

— Та, что живет в Спокойном дворце, просто сумасшедшая. С того самого года, как император полностью отказался от пятого принца, она начала сходить с ума. Но ее безумие не из ненависти к императору, а из-за отвращения к собственному сыну и женщинам, которые хоть немного похожи на ту императорскую наложницу. Во дворце пятого принца так много женщин, однако он не осмеливается привести ни одной во дворец, потому что боится неприятностей. То, что я забыл об этом, — моя вина, в противном случае я бы определенно пристально следил за Фэнь Дай.

Кан И изначально не понимала ситуацию полностью, но после случившегося на банкете она порасспрашивала людей, вернувшись к себе. И только тогда выяснила, почему император так злился из-за снежного танца Фэнь Дай. Теперь к ее знаниям добавилось сказанное Фэн Цзинь Юанем о родной матери пятого принца.

Фэнь Цзинь Юань испустил длинный выдох и больше не говорил на эту тему. Вместо этого он повернулся, чтобы извиниться перед Кан И:

— Старшая принцесса была приглашена в поместье, чтобы отпраздновать Новый год. Кто знал, что такое может случиться? Действительно, такая неловкость!

Кан И, однако, понимающе покачала головой:

— Лорд Фэн, не стоит сокрушаться об этом. Такие некрасивые вещи иногда случаются. Даже в моей Цянь Чжоу, хоть страна и маленькая, есть вещи, о которых не принято говорить вслух. Когда император был возведен на престол, дворец обнаружил, что в нем обитало два поддельных евнуха. Это заставило императорскую семью лишиться части репутации.

Ах, люди! Сталкиваясь с чем-то и получая только утешение, они не будут ощущать себя особенно счастливыми. Но если успокаивающие обнажали свои собственные шрамы, решая поделиться ими, то пострадавшие, естественно, чувствовали себя намного лучше.

Кан И, девочка, родившаяся и выросшая посреди борьбы за власть, была слишком хорошо знакома со всеми этими трюками. Конечно же, как только она это сказала, не только Фэн Цзинь Юань перестал чувствовать смущение, даже впечатление основательницы о ней улучшилось. Пожилая женщина чувствовала, что, несмотря на то, что Кан И — старшая принцесса чужой страны, она очень добра по отношению к другим людям и совсем не высокомерна. На самом деле она даже осмелилась раскрыть такой секрет об императорской семье Цянь Чжоу ради утешения семьи Фэн.

Основательница посмотрела на Кан И и не смогла удержаться от одобрительного кивка.

Она не знала, отреагировала ли гостья на ее поведение, но, закончив говорить с Фэн Цзинь Юанем, она повернулась, чтобы сказать основательнице:

— Все это волнение не слишком хорошо для вашего тела. Я вижу, что этот тушеный корень лотоса довольно хорош. Старейшая госпожа, попробуйте. Это блюдо хорошо успокаивает ум, — произнеся это, она взяла миску и ложку, а затем лично начала наливать тушеное варево.

Основательница была немного польщена внезапным одолжением и несколько раз повторила:

— Я не достойна этого, я не достойна этого!

Кан И, однако, продолжала наливать ей это рагу. Затем она принесла его основательнице и сказала:

— Здесь нет ничего недостойного. Сегодня праздник вашей семьи, а старейшая госпожа — единственная старейшина на нем. Кан И налила этот суп для вас, это то, что нужно было сделать. Более того, в нашей Цянь Чжоу нет правила, что кто-то из-за своего положения не может раздавать еду. Я хоть и старшая принцесса, но все равно должна уважать старших.

Это высказывание очень понравилось основательнице. Она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и увидела в его взгляде, обращенном на Кан И, любовь. Так что пожилая женщина лучше поняла ситуацию. Размышляя об этом, она выпила тушеный корень лотоса. Прямо сейчас у семьи Фэн не было главной жены.

Фэн Цзинь Юань — чиновник первого ранга Да Шунь. Если говорить об этом, то объединение с принцессой из другой страны — это не прыжок выше головы. Более того... она тайком взглянула на Жу Цзя. Не только эта принцесса могла выйти замуж, у нее имелась дочь. С этой точки зрения, это был прекрасный союз.

Она также слышала, что на эту старшую принцессу из Цянь Чжоу сильно полагался их правитель. Если она войдет в семью Фэн и станет одной из их людей, то в будущем Фэн Цзинь Юань сможет влиять на отношения между Цянь Чжоу и Да Шунь. Возможность разделить бремя с императором — это стало бы большим достижением.

Основательница задумалась. Чем больше она прокручивала это в уме, тем больше чувствовала, что это хорошая сделка. Если бы невесткой ее семьи стала старшая принцесса, то как это было бы славно!

Думая так, она посмотрела на Кан И еще более теплым взглядом.

Та увидела, что основательница решила сблизиться с ней, и была очень счастлива. Она встала снова, чтобы передать пожилой женщине еще немного еды. Они ели, болтали и со стороны смотрелись, как близкие друг другу люди.

Фэн Цзинь Юань был рад видеть, что эти двое смогли поболтать, так что он начал заботиться о Жу Цзя.

Эта сцена заставила Чэнь Юй, Сян Жун, Ань Ши и Цзинь Чжэнь в ужасе посмотреть друг на друга, у них было ощущение, что эти четверо — настоящая семья, в то время как они — всего лишь гости.

Фэн Юй Хэн, однако, не заботили все эти вещи. Девушка была очень голодна: проснувшись слишком рано, она уже исчерпала энергию, полученную от небольшого количества рисового отвара, съеденного утром. И что с того, что другие не ели? Для нее было невозможно не есть.

Фэн Цзинь Юань наблюдал, как она концентрируется на еде. Сначала ему хотелось, чтобы эта дочь обратила внимание на свой внешний вид, но он сдался, немного подумав об этом. Изначально они с Фэн Юй Хэн очень редко говорили друг с другом. Теперь, когда пришли почетные гости, он не хотел провоцировать ее раздражение и просто решил проигнорировать ее, позволив просто продолжать есть.

Жу Цзя ластилась к Фэн Цзинь Юаню, очень тепло называя его "дядя Фэн". Каждый раз, когда он слышал это, его глаза буквально сияли. Фэн Юй Хэн услышала, как Жу Цзя сказала:

— Император наградил меня двумя рулонами шелка Лунного Дворца. Когда наступит лето, Жу Цзя выберет рулон более темного цвета и использует его, чтобы пошить дяде Фэн потрясающий наряд.

Она фыркнула и засмеялась, при этом лица Чэнь Юй и Сян Жун некрасиво искривились.

Сшить одежду для Фэн Цзинь Юаня? Это можно было бы сделать для основательницы, дочери, жены или наложницы. Но независимо от того, с какой точки зрения на это смотреть, это не должно исходить от иностранной принцессы?

Цзинь Чжэнь увидела счастливое выражение на лице Фэн Цзинь Юаня, и ее слезы хлынули ручьем. В глубине души она понимала, что дни, когда ей оказывали покровительство, подошли к концу. Она взглянула на Фэн Юй Хэн в надежде, что та в это время тоже посмотрит на нее. К сожалению, вторая молодая госпожа была занята только едой и не собиралась обращать внимание ни на что другое. Цзинь Чжэнь ощутила вкус отчаяния и, когда она снова посмотрела на Кан И, ее взгляд нес только ненависть.

В это время — кто знал, о чем говорили основательница и Кан И? — они вдруг начали смеяться.

Все подняли головы, чтобы посмотреть на них, и увидели, как основательница держала руку Кан И и искренне говорила:

— Выезжать куда-либо вместе с ребенком нелегко. Независимо от того, насколько хорош постоялый двор, он не сможет сравниться с домом с точки зрения комфорта. Я не знаю, сколько еще вы будете оставаться в Да Шунь, но как насчет того, чтобы приехать и жить в поместье? Здесь много дворов и масса прислуги. Это было бы довольно удобно.

Фэн Юй Хэн приподняла брови. Эта старуха начала пытаться затащить ее в семью?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 299. Как мое поместье окружной принцессы связано с семьей Фэн?**

B глазах Кан И заплясала призрачная радость, когда она услышала сказанное основательницей, но женщина все же покачала головой:

— Большое спасибо старейшей госпоже, но я специальный посланник, приехавшая в Да Шунь. Жить в доме чиновника явно неправильно и недостойно. Это сделает семью Фэн предметом многих сплетен.

— Xа! — Фэн Цзинь Юань махнул рукой. — Откуда взяться множеству праздных сплетен? Наша Да Шунь сердечная и гостеприимная страна. Даже если бы со старшей принцессой сегодня был не Цзинь Юань, то любой другой человек озвучил такое же предложение. Поэтому старшей принцессе нет нужды думать об этом.

— На самом деле? — Жу Цзя начала улыбаться, а затем наклонилась к Кан И и сказала: — Мам, давай переедем сюда, хорошо? Жу Цзя совсем не нравится жить на постоялом дворе, мне хочется остаться у дяди Фэн. Кроме того, посмотри на старейшую госпожу. У нее такое доброе выражение лица, она и правда милейший человек! Жу Цзя любит старшую госпожу.

Эти слова почти заставили основательницу признать ее своей собственной внучкой. Она вновь заверила Кан И:

— Смотри, молодой принцессе здесь тоже нравится. Как насчет того, чтобы просто переехать? — говоря это, она начала использовать обращение "ты", это зрительно превратило их в хорошо знакомых друг с другом людей.

У Кан И возникли небольшие проблемы. Поглядев на гостеприимного Фэн Цзинь Юаня, а затем и на полную ожиданий Жу Цзя, она только вздохнула и сказала:

— У Жу Цзя была тяжелая жизнь. Она с самого детства без отца. Мы с ее дядей-императором всегда надеялись, что эта девочка сможет жить лучшей жизнью. Раз ей это нравится, тогда... мы переезжаем!

Услышав согласие Кан И, основательница улыбнулась так широко, что ее глаза превратились в узкие щелочки, когда она воскликнула:

— Хорошо! Хорошо! Пусть кто-нибудь потом вернется на постоялый двор и заберет твои вещи. Просто переезжай сегодня!

Фэн Цзинь Юань довольно кивнул в знак согласия:

— Правильно. Лучше начать пораньше, ведь о многом надо будет позаботиться. Мама уже давно не была так счастлива. Кан... старшая принцесса, спасибо.

Кан И услышала, как Фэн Цзинь Юань чуть не назвал ее по имени, и не могла не покраснеть. Опустив голову, она больше ничего не сказала.

Около Фэн Юй Хэн тихо вздохнула Ань Ши, совершенно беспомощная. Цзинь Чжэнь опустила голову и вытерла слезы платком. Чэнь Юй просто уставилась на людей перед собой. Время от времени у нее явно появлялись какие-то идеи, но никто не знал, какие именно.

Люди рядом с основательницей некоторое время смеялись вместе с ней, а затем та почувствовала, что остальные, казалось, были немного вне этой атмосферы. Поэтому она помахала им рукой и сказала:

— Почему вы ничего не говорите? Чэнь Юй, старшая принцесса защищала тебя раньше. Ты должна стать немного ближе к старшей принцессе.

Чэнь Юй быстро надела улыбку и произнесла:

— Эта внучка была неразумна. Увидев, что бабушка и старшая принцесса так радостно болтают, я не решилась ничего сказать.

Кан И с улыбкой посмотрела на Чэнь Юй:

— Старшая молодая госпожа родилась по-настоящему красивой девушкой. Эта не может избежать желания постоянно смотреть на нее.

Фэн Цзинь Юань был в очень хорошем настроении и откровенно сказал:

— Чэнь Юй, иди сюда. Сядь рядом со старшей принцессой.

Чэнь Юй была польщена и тронута этой внезапной благосклонностью. Она выглядела очень счастливой.

Основательница посмотрела на Фэн Юй Хэн и не осмелилась заговорить с ней так, как говорила с Чэнь Юй. Она только спросила:

— А-Хэн наслаждается едой? Попробуй все, что тебе приглянулось. Мы можем попросить слуг приготовить больше.

Фэн Юй Хэн легко улыбнулась и сказала:

— Я уже сыта. Бабушка так радостно беседовала со старшей принцессой и не заметила, что А-Хэн уже перепробовала все блюда, — говоря это, она указала на несколько вновь принесенных подносов и продолжила: — Они действительно вкусные. А-Хэн попросила слуг приготовить еще, особенно вот это блюдо из побегов бамбука. Оно хорошо успокаивает горло.

Сян Жун со своей стороны почти не могла сдержать свой смех. Из страха быть раскрытой она быстро прикрыла рот платком. "Вы слишком долго болтали", — вторая сестра, ведь это именно это ты хотела сказать, верно?"

Основательница была немного смущена, но не могла сказать Фэн Юй Хэн слишком много. После долгих размышлений она выдала:

— А-Хэн действительно внимательна.

Кан И посмотрела на Фэн Юй Хэн, а затем сказала:

— Вчера я почувствовала, что окружная принцесса Цзи Ан — настоящая родственная душа. Я никогда не думала, что смогу сегодня поесть с вами за одним столом. Раз эта здесь, то окружная принцесса должна прийти и поговорить с этой. Окружная принцесса сломала железную сущность, если бы эта не увидела произошедшее ранее, то пожалела бы об этом.

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее, продолжая слабо улыбаться. Эта улыбка никогда не менялась, из-за нее никто не мог понять ее мысли. Но еще меньше окружающие были способны угадать, что она скажет.

По правде говоря, основательница была очень обеспокоена тем, что Кан И разговаривала с Фэн Юй Хэн. Фэн Цзинь Юань тоже волновался, потому что все они знали: Фэн Юй Хэн из тех людей, которые способны подавлять других. Она превращала свое сердце в камень, когда ей кто-то не нравился, и в это время говорить с ней становилось невыносимо больно.

Эта пара матери с сыном просто молилась про себя, надеясь, что Фэн Юй Хэн будет готова поддержать Кан И, пусть и совсем чуть-чуть.

К сожалению, Фэн Юй Хэн никогда не была той, которая придавала бы значение чужой репутации. Если ей не хотелось, то она просто не вступала в разговор. Например, прямо сейчас девушка сказала:

— Я боюсь, что прийти и поговорить со старшей принцессой невозможно. Старшая принцесса еще этого не знает, но я не живу в поместье Фэн. Я обитаю в поместье окружной принцессы по соседству.

Фэн Цзинь Юань почувствовал себя немного смущенным. Дочь, которая еще не вышла замуж, живет вдали от дома. Куда ему отвернуться, чтобы не показать своего позора?

— Но вы все еще одна семья. Оно просто немного дальше, два поместья все еще связаны, — Кан И подчеркнула голосом слово "связаны". Судя по тому, как именно это было сказано, она считала, что поместье окружной принцессы — один из дворов поместья Фэн, просто расположенный немного дальше.

Фэн Юй Хэн кивнула, но кто знал, что она последует примеру царственной особы и скажет:

— Изначально между двумя поместьями были лунные врата, но эта стена пришла в негодность. Через несколько месяцев она рухнула. Я ничего не могла поделать, поэтому нашла людей, которые починили ее. После ремонта лунные врата, которые вмещали двух человек, теперь достаточно широки только для одного. Я еще маленькая, поэтому практически не замечаю этого. А вот отец, боюсь, может пройти только боком!

Было бы лучше, если бы она этого не говорила. После ее слов Фэн Цзинь Юань рассердился, ведь прекрасные лунные врата превратились в обычную щель в стене. Каждый раз, когда он туда шел, ему казалось, что он идет по темному переулку.

Кан И увидела, что выражение лица Фэн Цзинь Юаня не слишком хорошо, поэтому поняла, что Фэн Юй Хэн, скорее всего, сказала правду. Она не могла не удивиться — не думала, что окружная принцесса Цзи Ан обладала таким положением в семье Фэн. Она вообще поддерживала своих бабушку или отца?

— Окружной принцессе действительно повезло, — сказала Кан И, потом повернулась и улыбнулась. Не меняя своего настроения, она продолжила: — Вы можете самостоятельно жить в поместье принцессы округа — это результат того, что император обожает окружную принцессу. Это также подтверждает многолетний упорный труд лорда Фэн.

— Хм? — как только это было произнесено, она увидела похолодевшее выражение лица Фэн Юй Хэн. — Вы сказали, что мое поместье окружной принцессы говорит о том, что император ценит моего отца?

На этот раз замерла Кан И. Изначально она хотела сказать несколько приятных слов Фэн Цзинь Юаню, чтобы подавить его гнев. Кроме того, то, что у Фэн Юй Хэн имелось поместье окружной принцессы, она, естественно, считала чем-то, присужденным императором. В конце концов она давно слышала, что титул окружной принцессы Цзи Ан был лично пожалован ей правителем. Это поместье, безусловно, должно было быть предоставлено одновременно с титулом!

В результате ее образ мыслей заставил Фэн Цзинь Юаня и основательницу почувствовать себя смущенными.

Фэн Юй Хэн продолжила после некоторой паузы:

— Боюсь, что старшая принцесса ошибается, верно? Какое отношение мое поместье окружной принцессы имеет к моему отцу?

— Окружная принцесса еще не вышла замуж и совсем юна. То, что вы не понимаете эти вещи, — вполне нормально, — улыбнулась Кан И. — Раз дочь чиновника получила милость императора, то, скорее всего, правитель сделал это, чтобы угодить правительственному чиновнику. В данном случае предоставление поместья выражало уважение императора к семье Фэн. Лорду Фэн удалось получить это благодаря своей работе на благо страны. Окружная принцесса должна выразить благодарность за эту благодать.

Женщина говорила все это тоном старшей, свысока своего жизненного опыта. Думала, что Фэн Юй Хэн обязана благодарить Фэн Цзинь Юаня за то, что она может жить в поместье окружной принцессы.

Основательница чувствовала себя беспомощной. Кан И слишком мало понимала Да Шунь и саму семью Фэн. Изначально она волновалась, что Фэн Юй Хэн будет причинять неприятности, но с ее стороны все было спокойно, а теперь эта старшая принцесса сама создала себе трудности.

Конечно, после того, как Фэн Юй Хэн закончила слушать Кан И, она начала смеяться, а затем спросила Фэн Цзинь Юаня:

— Разве отец не рассказал старшей принцессе происхождение поместья этой окружной принцессы? Если отец хотел удивить старшую принцессу, то эта дочь может посодействовать. Я обязательно поддержу репутацию отца.

Фэн Цзинь Юань подумал про себя: — "Ты уже столько наговорила, о какой репутации может идти речь?" Так что он взглянул на нее и беспомощно сказал:

— Просто открой гостям правду.

— Тогда дочь сделает так, как пожелал отец, — Фэн Юй Хэн кивнула и только тогда посмотрела на Кан И, после чего вздохнула и сказала: — Старшая принцесса сегодня переедет в поместье Фэн. А-Хэн подумала, что даже если мы не семья, то нам стоит сблизиться, поэтому было бы правильнее, если бы старшая принцесса понимала семью Фэн немного лучше. Мое поместье окружной принцессы не было пожаловано императором. Оно было подарено моим будущим мужем, девятым принцем, Сюань Тянь Мином, — девушка спокойно прояснила ситуацию, крутя в руках чайную чашку. — Помимо поместья, он также подарил мне массу других вещей. Желает ли старшая принцесса услышать о них?

Фэн Цзинь Юань тихо вздохнул:

— В любом случае старшая принцесса будет жить здесь. В будущем еще будет возможность поговорить об этом.

— Ох, — Фэн Юй Хэн кивнула, — и правда! Но дома всегда что-то требует внимания. Надеюсь, это не повлияет на настроение старшей принцессы. Ведь даже сегодня за этой трапезой много чего произошло. А-Хэн действительно обеспокоена тем, что происходящее в семье Фэн оставит неприятный осадок в душе старшей принцессы.

Кан И была шокирована тем, что девятый принц подарил этой девочке целое поместье. Теперь, услышав эти ее слова, она быстро покачала головой и сказала:

— Это неважно. Эта и старейшая госпожа очень близки и хотят стать еще ближе.

— Действительно! — Фэн Юй Хэн улыбнулась еще раз. — Это на самом деле здорово.

Произнеся это, она увидела, что в зал снова поспешно вбежал Хэ Чжун.

У основательницы за сегодня уже выработался условный рефлекс: как только она видела их домоправителя, ее сердце падало в пятки. Она подумала про себя: ничего плохого ведь не случилось, верно?

Выражение лица Фэн Цзинь Юаня помрачнело, когда он заговорил:

— Независимо от того, какой человек пришел, пусть подождут. Скажи, что усадьба принимает почетных гостей, и других людей мы не приглашали.

Хэ Чжун бежал, но вдруг замер как вкопанный. Оглядев стол, он увидел, что на нем стояли еще не тронутые блюда. Если пришедшие должны ждать, то как долго? Он с обеспокоенным выражением лица посмотрел на Фэн Цзинь Юаня.

— Отец, как насчет того, чтобы спросить, кто пришел? — Фэн Юй Хэн подняла уголки губ в таинственной улыбке. — Если случилось что-то срочное, то подобное решение — не лучший вариант.

— Это новогодний праздник. Что за срочное дело могло произойти? — заговорила основательница. — Делай, как сказал мастер. Пусть пришедший подождет.

Увидев, что оба главы поместья уже высказались, домоправитель больше ничего не мог поделать. Он мог только кивнуть и подчиниться. Так что он развернулся и ушел.

Фэн Цзинь Юань сказал Кан И:

— Это просто группа правительственных чиновников, которые пришли пожелать счастливого Нового года. Пусть немного подождут. Давайте закончим трапезу.

Раз принимающая сторона сказала это, то Кан И не стала отказываться. Улыбнувшись, она снова начала общаться с основательницей.

Но прежде чем она успела съесть что-нибудь серьезное или как следует наговориться, вернулся Хэ Чжун.

Фэн Цзинь Юань действительно ничего не мог сделать. Немного разозлившись, он сказал:

— В чем дело?

Хэ Чжун открыто опустился перед ним на колени:

— Мастер, простите меня. Человек снаружи действительно не может больше ждать и отправил с этим слугой сообщение.

— Это так срочно? — спросила Фэн Юй Хэн, подняв бровь. — Тогда скажи нам, кто именно пришел? Посмотрим, сможет ли отец явить им свой лик.

— Мастер, пришедший — недавно назначенный губернатор, Сюй Цзин Юань, лорд Сюй!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 300. Что для вас дети?**

Фэн Цзинь Юань замеp. Вновь назначенный губернатор, Сюй Цзин Юань? Почему он пришел именно сюда?

О назначении этого человека он узнал только по возвращении в столицу. Тот появился неожиданно и при весьма странныx обстоятельствах. Будто соткался из воздуха. О произошедшем было трудно узнать, люди не знали, кто за ним стоит.

Но после назначения он раскрыл крупное дело в столице. Всего за несколько дней до конца года он смог получить награду от императора.

Фэн Цзинь Юань попытался связаться с Сюй Цзин Юанем из-за вопроса с Чэнь Цином, но тот никак не поддержал его репутацию премьер-министра. Просто отмахнулся, сказав, что нет смысла использовать связи или закулисные методы. И что если лорд Фэн будет настаивать, то он сообщит об этом при дворе, попросив императора выступить в качестве судьи.

Конечно, Фэн Цзинь Юань не собирался позволить этому вопросу достигнуть императора, поэтому мог только забыть об этом. Что касается Чэнь Цина, встретившего Новый год в тюрьме, ему было очень жаль, что он не мог даже пойти и навестить его.

Теперь, когда с визитом пришел губернатор, он поразмышлял об этом и посчитал, что этот вопрос, скорее всего, связан с Чэнь Цином. Возможно, он видел, как Фэн Юй Хэн повысила репутацию Да Шунь, и почувствовал, что семью Фэн действительно не стоило обижать. И поэтому решил прийти и вернуть Чэнь Цина.

Подумав так, Фэн Цзинь Юань обрел свою обычную энергичность. Встав, он сказал Кан И:

— У меня есть племянник, который оказался в тюрьме из-за чьих-то преднамеренных действий перед самым Новым годом. Я дал губернатору время тщательно расследовать это дело. Думаю, сегодня будет озвучен результат. Старшая принцесса, пожалуйста, продолжайте общаться с матерью. Я вернусь в ближайшее время.

Кан И не стала ничего говорить, только кивнула. Фэн Юй Хэн, однако, тоже встала. Сделав шаг вперед, она сказала:

— Дочь будет сопровождать отца. Лорд Сюй — недавно назначенный чиновник. Я изначально хотела познакомиться с ним вчера на банкете; однако я не думала, что лорда Сюй там не будет. Так как он уже пришел в поместье, то для этой дочери, как окружной принцессы, будет нехорошо не встретить его.

Фэн Цзинь Юань кивнул:

— Действительно, ты дочь первой жены, а также окружная принцесса. Ты должна сопровождать отца и встретиться с ним. Пойдем!

Он начал идти, но Фэн Юй Хэн повернулась, чтобы посмотреть на Кан И и сказала:

— Я уже говорила раньше: в этой семье действительно многое происходит. Посмотрите, сколько всего произошло всего за один прием пищи. Поскольку старшая принцесса будет жить в поместье, то как насчет того, чтобы пойти и посмотреть?

Основательница чувствовала, что это было немного неправильно:

— Старшая принцесса не пойдет, верно?

— Так как было решено, что старшая принцесса переедет, то она должна на этот раз пойти, — Фэн Юй Хэн покачала головой и с холодным выражением лица посмотрела на Кан И, безжалостно указав на то, что она вошла в семью Фэн.

Выражение лица Кан И, однако, не изменилось, она продолжила улыбаться, отвечая:

— Гость должен делать так, как говорит хозяин. Так как окружная принцесса пригласила меня, то эта пойдет с вами!

Pаз Кан И пожелала пойти, то присутствующие не могли продолжать сидеть, и все покинули зал.

Жу Цзя подошла к матери и, смотря прямо на Фэн Юй Хэн, тихо сказала:

— У этой окружной принцессы Цзи Ан гнусное сердце. Почему мама так вежлива с ней?

Кан И предупредила ее:

— Держи язык за зубами. Это место — Да Шунь, а не наша Цянь Чжоу. Ты должна быть осторожна, что-то говоря или делая.

— Не волнуйся, мама, — кивнула Жу Цзя, — Цзя Эр будет стремиться только к благосклонности дяди Фэн и старейшей госпожи, — сказав это, она перешла на сторону основательницы и отодвинула бабушку Чжао. — Как насчет того, чтобы Жу Цзя помогла старейшей госпоже? Бабушка Жу Цзя рано скончалась. С детства я не могла отдать бабушке дань уважения и сильно сожалею об этом. Увидев сегодня старейшую госпожу, я почувствовала такую сильную близость к вам. Я думала о том, как было бы здорово, если бы старейшая госпожа была бабушкой Жу Цзя.

Поддерживая игру Жу Цзя, Кан И утерла платком уголки глаз, выглядя крайне опечаленной.

Основательница посмотрела на этих двоих. Чем больше она смотрела, тем более заслуживающими жалости они выглядели. Она не могла не взгрустнуть вместе с ними.

Ань Ши почувствовала себя немного неловко, смотря на эту сцену. Она хотела задать Фэн Юй Хэн несколько вопросов, но они уже прибыли в парадный зал. Губернатор, которого заставили ждать так долго, Сюй Цзин Юань, уже вышел вперед и поклонился Фэн Цзинь Юаню:

— Этот скромный губернатор, Сюй Цзин Юань, приветствует премьер-министра Фэн, — сказав это, он повернулся к Фэн Юй Хэн и заговорил уже с ней: — Приветствую окружную принцессу Цзи Ан.

Фэн Цзинь Юань протянул руку и остановил его:

— Лорд Сюй, нет необходимости быть слишком вежливым. Пожалуйста, встаньте. — сказав это, он повернулся и позволил подойти Кан И и Жу Цзя, представив их: — Это мои нынешние почетные гости, старшая принцесса Кан И и юная принцесса Жу Цзя из Цянь Чжоу. Лорд Сюй должен поприветствовать их!

Сюй Цзин Юань быстро поклонился:

— Отдаю дань уважения обеим принцессам! Я не знал, что в поместье премьер-министра будут гостить принцессы. Я причинил много беспокойства и надеюсь быть прощенным.

Кан И с достоинством сказала:

— Неважно, пожалуйста, встаньте. Да Шунь огромная страна с высокой численностью населения. Лорд Сюй — официальное должностное лицо, у которого много работы. Даже во время празднования Нового года нужно обеспечивать безопасность горожан. Эта действительно восхищается вами.

— Этот скромному непросто работать, но спасибо старшей принцессе за похвалу, — сказав это, он поприветствовал основательницу Фэн: — Отдаю дань уважения старейшей госпоже.

Та кивнула в ответ и спросила:

— Лорд Сюй, интересно, что такого случилось, что вы пришли в поместье во время празднования Нового года?

Сюй Цзин Юань кивнул и, оглядев всех важных членов поместья Фэн, громко проговорил:

— До конца года произошел серьезный случай, когда какие-то люди попытались навредить семье чиновника. Семья Фэн подала рапорт в правительственный офис и предоставила ястреба, который откусил кусок плоти у старшей молодой госпожи семьи Фэн. Этот чиновник все это время расследовал дело, но вчера утром я наконец-то нашел зацепку.

Фэн Цзинь Юань был ошеломлен. Он никогда не думал, что Сюй Цзин Юань на самом деле заговорит о том случае, о котором сообщила семья Фэн. Все было решено так быстро? На сердце у него стало неспокойно. Он посмотрел в сторону Чэнь Юй и обнаружил, что та не просто взволнована — она в ужасе.

Фэн Юй Хэн выглядела очень счастливой, когда громко спросила Сюй Цзин Юаня:

— Вы действительно что-то нашли? Это замечательно. Из-за этого дела эта окружная принцесса не могла уснуть. Всякий раз, закрывая глаза, я видела ястреба, кусающего мою старшую сестру. Это действительно было так страшно. Я никогда не думала, что лорд Сюй так быстро раскроет это дело. Люди действительно ничего не потеряли от того, что вы стали официальным должностным лицом.

Сюй Цзин Юань ответил:

— Преступник был найден этим чиновником с помощью ястреба. До того как этого чиновника назначили губернатором, я некоторое время работал за пределами столицы. За то время я встретил много людей из Цзян Ху, а также видел другого ястреба, у которого на шее имелось золотое кольцо. По-видимому, такие птицы очень дорогие. Многие из сект Цзян Ху наняли бы профессионалов для их обучения. Но поскольку уровень успеха не очень высок, то количество людей, которые фактически их используют, невелико. Определить, кому принадлежит та или иная птица, можно с помощью золотого обруча на их шеях. Богатые будут использовать золотой обруч. Некоторые окольцовывают птиц серебром или даже железом. Но независимо от металла, на внутренней стороне обруча всегда будут присутствовать какие-то опознавательные знаки. Этот чиновник использовал эту информацию, чтобы найти преступника.

— Действительно был кто-то, кто сознательно попытался причинить вред? — шокированная Кан И посмотрела на рану на лбу Чэнь Юй. Просто подумав об этом, она смогла представить себе ту трагическую сцену, так что она последовала за нитью разговора и спросила: — Кто был настолько смел, что осмелился причинить вред дочери стандартного чиновника первого ранга?

— Этот человек имеет некоторое отношение к семье Фэн, — сказал Сюй Цзин Юань.

Выражение лица Фэн Цзинь Юаня чуть помрачнело, и он уставился на Сюй Цзин Юаня, не произнеся ни слова.

Тут заговорила Фэн Юй Хэн:

— Ох, может быть, этот кто-то враждует с семьей Фэн? В противном случае как они могли задумать что-то настолько смертельное?

Сюй Цзин Юань лишь покачал головой, и сказал с лицом, полным сомнений:

— Это не только не ненависть, это следовало бы считать очень личным делом. Хозяин этого ястреба — Чэнь Ван Лян. Это младший брат бывшей главной жены семьи Фэн, дядя старшей молодой госпожи семьи Фэн.

— Что? — Фэн Юй Хэн была чрезвычайно потрясена — Как такое возможно? Дядя навредил своей племяннице? В этом нет никакого смысла!

Услышав это, основательница сначала была ошеломлена, а затем начала думать. Она могла понять, что семья Чэнь не хотела причинить вред Чэнь Юй. Они просто никогда не думали, что та будет в карете. То, чего действительно желала семья Чэнь, было жизнью Цзы Жуя.

Подумав об этом, основательница внезапно оживилась:

— Семья Чэнь! Они действительно смелые!

Увидев, что основательница в ярости, Жу Цзя, стоявшая рядом с ней, начала гладить ее по спине и утешать:

— Старейшая госпожа, пожалуйста, успокойтесь. Вы совершенно не должны травмировать себя из-за такого злодея, — сказав это, она посмотрела в сторону Фэн Чэнь Юй и с любопытством спросила: — Ты обидела своего дядю? Почему он захотел сделать с тобой такую мерзость?

Услышав все это, Фэн Чэнь Юй пришла в ярость. Она послала сообщение семье Чэнь, что ястреб был послан правительству; однако она никогда не думала, что те будут бесполезны, не сумев даже забрать простую птицу.

Фэн Юй Хэн озадаченно спросила:

— Разве семья Чэнь не чаяла души в старшей сестре? Почему же они вдруг передумали? Отец, это абсолютно недопустимо! Люди семьи Чэнь — просто родственники. И как родственники, они позаимствовали имя нашей семьи Фэн для организации и ведения бизнеса и уже получили огромную прибыль; однако они не только не удовлетворены, но даже не проявляют и капли благодарности. Они так мерзко действовали против людей семьи Фэн. Отец, мы все — ваши дети. Независимо от того, первая это жена или наложница, мы все представители семьи Фэн. Мы гораздо более благородны, чем семья Чэнь!

Кан И тоже кивнула, соглашаясь с тем, что сказала Фэн Юй Хэн:

— Родственники со стороны матери угрожали семье Фэн. Премьер-министру Фэн следует тщательно подумать об этом.

Слова Кан И действительно заставили Фэн Цзинь Юаня задуматься. Он терпел семью Чэнь только из-за их богатства. Но если Кан И... он не посмел закончить эту мысль.

Фэн Юй Хэн еще раз спросила Сюй Цзин Юаня:

— Помимо ястреба, который ранил мою старшую сестру, была также группа злодеев, пытавшаяся убить единственного молодого мастера семьи Фэн. Есть ли результат по этому делу?

Сюй Цзин Юань кивнул:

— Отвечаю окружной принцессе, этот скромный чиновник также пришел к определенному выводу по этому делу. Группа этих людей была нанята Чэнь Ван Ляном, чтобы убить единственного молодого мастера семьи Фэн!

Вся семья Фэн резко вдохнула. Губернатор подчеркнул голосом слово "единственного", и Ань Ши не могла не сказать:

— Это было сделано, чтобы оставить нашу семью Фэн без наследника!

Основательница взволнованно отругала ее:

— Цзинь Юань все еще молод. Хватит нести чушь!

Глаза Фэн Юй Хэн оживились, и она тут же взглянула на основательницу:

— Бабушка имела в виду, что если бы Цзы Жуя убила семья Чэнь, то это было бы так. В худшем случае отец просто родит еще одного. Я права?

— Я н-не это имела в виду, — основательница задрожала.

— Тогда что именно бабушка имела в виду? — разгневалась Фэн Юй Хэн — Внука вашей собственной семьи преследовали убийцы, и преступник — родственник. А-Хэн должна спросить бабушку и отца, как должен быть решен этот вопрос!

Основательница замолчала. Хотя она ненавидела семью Чэнь, но решение по этому вопросу лежало на Фэн Цзинь Юане.

Который был полностью мысленно погружен в то, что только что сказала Фэн Юй Хэн: "В худшем случае, отец просто родит еще одного".

Он подсознательно посмотрел в сторону Кан И. Его ненависть к семье Чэнь, казалось, немного поутихла. В конце концов, и Фэн Юй Хэн, и Цзы Жуя было очень трудно контролировать. Они не были послушными и обладали твердой поддержкой. Он когда-то считал, что Цзы Жуй — тот, кем он мог бы гордиться, но если он и Кан И…

Эти его мысли были видны Фэн Юй Хэн. Ее сердце похолодело, но ей до безумия хотелось громко смеяться.

Отец? Это настоящий отец? Что для него дети? Они просто фишки, чтобы помочь ему подняться выше? Просто инструменты? Теперь, когда она в этой эпохе, даже если бы первоначальная хозяйка тела была все еще жива, и ей удалось бы вернуться в столицу, ее бы уже много раз проглотили.

Она вышла вперед, не скрывая презрения во взгляде. Посмотрев на Фэн Цзинь Юаня, она слегка приподняла уголки губ, заставив премьер-министра отступить на пару шагов; однако затем ее маленькие ручки притянули его обратно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 301. Вы действительно хуже собаки и свиньи**

Стоявшая в стороне Kан И была немного шокирована. Oна слышала, что вторая молодая госпожа семьи Фэн жестока, но никогда не думала, что та способна заставить Фэн Цзинь Юаня вернуться назад.

— Отец, послушайте. Если кто-то хочет убить A-Хэн, то мне не нужно полагаться на действия семьи. Я могу отомстить за себя сама. Но если кто-то осмелится причинить вред Цзы Жую, даже если он царь небес, семья Фэн должна принять меры и оторвать для меня его голову. Это и значит быть отцом. Позволить злодеям вредить вашей семье, а затем игнорировать подобное из общих интересов, это то, чего не могут сделать даже волки, свиньи и собаки. Отец, подумайте хорошенько.

Фэн Цзинь Юань испытывал и ярость, и страх. Фэн Юй Хэн откровенно говорила, что он хуже собаки и свиньи, но как он мог провести грань? Если он изменит свою позицию, то ему придется полностью уничтожить семью Чэнь. Если он этого не сделает, то признает, что даже не заботится о своем сыне. И тогда он действительно будет хуже собаки и свиньи.

В одно мгновение лоб Фэн Цзинь Юаня покрылся холодным потом.

Но в это время его запястье обхватили. Это была женская рука, чья хватка оказалась душевной и доброжелательной, но и решительной.

Он повернул голову и увидел, что это была Кан И.

— Защита детей — это человеческая природа. Когда ребенок сталкивается с опасностью, родитель должен броситься в огонь, не заботясь о собственной безопасности. Он также должен спасти своих детей от этой опасности. Более того, что-то столь же тривиальное, как родственники, лорд Фэн… — Кан И чуть покачала головой и продолжила: — Не бойтесь.

Слова "не бойтесь" походили на некое обещание, и сердце Фэн Цзинь Юаня внезапно наполнилось надеждой.

Семья Чэнь была семьей, которую ему было бы очень трудно полностью искоренить. Но сейчас, по сравнению с обещанием Кан И, это все казалось таким незначительным.

— Вы правы, — мужчина кивнул, а затем повернулся к Фэн Юй Хэн и выпрямился, уверенно сказав: — Как для родителя, защита моих детей — это самая естественная вещь в мире. Независимо от того, ты ли это или Цзы Жуй, если кто-то осмелится причинить вам вред, то он мой, Фэн Цзинь Юаня, враг.

Фэн Юй Хэн посмотрела на отца, которого взволновала Кан И, и внезапно поняла, что с этой женщиной будет сложнее справиться, чем ожидалось. Она — та, что смогла помочь своему младшему брату взойти на престол, и, кто знает, сколько неприятностей она принесет семье Фэн.

— Хорошо, — она пристально посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и сказала: — Я надеюсь, что отец запомнит то, что она сказал сегодня. Если дети семьи Фэн снова пострадают, я надеюсь, что отец сможет осуществить сказанное, и будет добиваться для нас справедливости.

— Естественно, — Фэн Цзинь Юань больше не боялся, но не хотел смотреть на Чэнь Юй, когда заговорил с Сюй Цзин Юанем: — Лорд Сюй, этот премьер-министр определенно не потерпит людей, причинивших вред детям семьи Фэн! Независимо от того, являются ли они родственниками или нет, лорду Сюй следует вести дела как обычно! Накажите их безо всякого снисхождения!

Сюй Цзин Юань кивнул:

— Конечно, премьер-министр Фэн действительно ненавидит зло во всех его проявлениях. Возможность быть дочерью семьи Фэн — действительно великая удача! — эти слова были настоящей пощечиной, и Фэн Цзинь Юань почувствовал себя немного виноватым; однако услышал, как Сюй Цзин Юань добавил: — Поскольку в этом деле участвуют чиновник двора первого ранга и окружная принцесса Цзи Ан, этот смиренный чиновник не смел пренебрегать этим делом. Как только обстоятельства раскрылись, отчет был отправлен императору прямо во дворец. Буквально прошлой ночью император уже приказал конфисковать имущество семьи Чэнь. Все девять поколений родственников семьи Чэнь стали разыскиваемыми преступниками.

— Что вы сказали? — Чэнь Юй, наконец, не смогла больше сдерживаться. Сделав шаг вперед, она крепко схватила Сюй Цзин Юаня за руку. — Повторите еще раз. Что император собирается делать с семьей Чэнь?

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость:

— Какая наглость! Это неприемлемо! Быстро отпусти!

Чэнь Юй перепугалась и неосознанно отняла руку, но с тревогой спросила еще раз:

— Быстрее, скажите. Что случилось с семьей Чэнь?

Выражение лица Сюй Цзин Юаня осталось прежним, и он четко повторил для нее:

— Его величество издал указ. Семья Чэнь задумала навредить принцессе округа Цзи Ан, задумала навредить младшему соученику его величества и ранила старшую дочь премьер-министра двора. Их имущество должно быть конфисковано, а девять поколений семьи — уничтожены.

Чэнь Юй в страхе с громким стуком упала на пол.

Уничтожение девяти поколений семьи! Сейчас она начала задаваться вопросом, считалась ли она частью этих девяти поколений?

Фэн Юй Хэн слишком хорошо понимала Чэнь Юй. Она видела ужас на ее лице, разве эта девица могла жалеть семью Чэнь? Ее явно волновала только она сама, поэтому она открыла рот и сказала холодным голосом:

— Старшая сестра, не волнуйся. Tы часть семейного древа Фэн. И никоим образом не связана с семьей Чэнь.

Услышав ее, Чэнь Юй откровенно и с облегчением вздохнула. Только тогда она начала плакать из-за семьи Чэнь.

Видя, как она сидит на полу и плачет, Сюй Цзин Юань был очень озадачен:

— Старшая юная госпожа Фэн, пожалуйста, простите этого смиренного за то, что он разъяснит что-то неподобающее. Даже если эта семья Чэнь была связана с вами, поскольку они намеревались причинить вам вред, старшей молодой госпоже не нужно беспокоиться об этих отношениях. Император тоже сказал это. Как только людей семьи Чэнь найдут, в их захвате и последующей отправке в столицу не будет необходимости. Они могут быть наказаны на месте. Только главу доставят в столицу, подтвердив таким образом завершение исполнения указа.

Сердце Фэн Цзинь Юаня было переполнено шоком. Император действительно разозлился. Это…

Он повернул голову к Фэн Юй Хэн и сразу все понял. Это должно было защитить ее. Хотя семья Чэнь много раз пыталась разобраться с Фэн Юй Хэн, они ни разу не преуспели; однако для императорской семьи они — вредители. Теперь, когда Фэн Юй Хэн эквивалентна национальному достоянию, с теми, с кем она не ладила, не могла ужиться вся Да Шунь. В такой ситуации ему придется проявить твердость. Независимо от того, обладал ли он поддержкой Кан И или нет, он не смог бы защитить семью Чэнь.

Обдумав этот вопрос, Фэн Цзинь Юань немедленно прояснил свою позицию:

— Император постановил! Семья Чэнь должна быть убита!

Сюй Цзин Юань ушел, его лично проводила Фэн Юй Хэн, потому что столь высокопоставленному чиновнику, как Фэн Цзинь Юаню было бы неуместно делать это. У Кан И было еще меньше причин провожать его. Основательница — старейшина, поэтому только Фэн Юй Хэн подходила для этой ситуации.

Эти двое подошли к воротам поместья, и Сюй Цзин Юань забрал из рук мужчины-слуги свой хлыст. Не спеша забраться на свою лошадь, он обернулся и со всем почтением поклонился Фэн Ю Хэн:

— Этому по имени Сюй представилась возможность провести такой день, как сегодня, спасибо принцессе округа и его высочеству седьмому принцу. Окружная принцесса, пожалуйста, не беспокойтесь. Этот по имени Сюй, безусловно, приложит все усилия, чтобы защитить мир жителей столицы вместе с миром принцессы округа.

— Большое спасибо, лорд Сюй. Дело семьи Чэнь потребует от вас немного больше внимания. Не стоит даже говорить о других, но эта окружная принцесса обязательно должна получить голову третьего старшего Чэнь, Чэнь Ван Ляна, — Фэн Юй Хэн кивнула, а затем вытащила из своего рукава банкноту, сложенную в небольшой квадрат, и протянула ее мужчине со словами: — Господин Сюй, найдите способ. Их высочества седьмой и девятый принцы определенно не будут пренебрегать вами.

Сюй Цзин Юань, не скромничая, взял банкноту и, прежде чем прыгнуть в седло и уехать, сказал:

— Сейчас Новый год. Этот по имени Сюй благодарит принцессу округа за столь великий дар. На улице холодно и ветрено. Окружная принцесса должна быстро вернуться. Этот по имени Сюй должным образом позаботится об этих вопросах.

Когда Фэн Юй Хэн вернулась, люди из семьи Фэн уже были в зале. Чэнь Юй присела рядом с Кан И, Жу Цзя же встала в стороне и с некоторым раздражением сказала:

— Ты думаешь о нем, как о дяде, но он пытался тебя убить. Скажи, из-за кого ты плачешь?

— Закрой свой рот, — отругала ее Кан И.

— Но я ведь не ошиблась, — Жу Цзя выглядела недовольной: — Если бы дядя император хотел убить меня, то он заслуживал бы смерти. Жу Цзя не стала бы плакать из-за него! Любой, кто хочет моей смерти, не очень хороший человек!

Тишина, последовавшая за словами этой девушки, нарушилась чьими-то аплодисментами. В это время в зал вошла Фэн Юй Хэн и, опустив ладони после хлопков, сказала:

— Истинный характер принцессы Жу Цзя действительно восхитителен.

Она искренне похвалила Жу Цзя. Хотя ее слова звучали немного своевольно, именно так и работала логика. Жизнь человека ценнее небес, и никто не имел права забирать ее. Тот, кто осмеливался оборвать жизнь любимого человека, не только не был хорошим человеком, но и сам заслуживал смерти.

Присутствующие не могли не согласиться с тем, что сказали эти двое. Семья Фэн уже до глубины души ненавидела семью Чэнь, но те прекрасно знали их слабое место. В самые критические моменты они швыряли им деньги, каждый раз попадая в цель.

Но теперь Фэн Цзинь Юань, похоже, искал еще большую гору, на которую можно было бы опереться. Перед лицом этой могущественной поддержки семья Чэнь стала просто бесполезной пешкой. Вот почему он согласился с основными положениями Жу Цзя и даже сказал Чэнь Юй:

— Помни, ты дочь семьи Фэн. Начиная с этого дня, больше не существует никаких связей между семьями Фэн и Чэнь.

Чэнь Юй не ответила. Она и не покачала головой, и не кивнула, продолжая плакать.

Фен Юй Хэн улыбнулась и сказала:

— Кажется, нрав старшей сестры такой же, как у отца, столь же праведный. Но старшая сестра, пожалуйста, помни. Ты — дочь наложницы, а Чэнь Ши — наложница семьи Фэн. Материнская семья наложницы не может считаться родственниками. Если ты собираешься плакать и жалеть семью Чэнь, то готова ли ты отказаться от своего статуса дочери наложницы семьи Фэн, чтобы разделить бремя семьи Чэнь? Это бремя — конфискация собственности и казнь. Ты должна тщательно все обдумать.

Фэн Чэнь Юй, сразу поняв, что к чему, мгновенно перестала рыдать. Мысль о том, что ее имущество будет конфисковано, а сама она — убита, заставила ее лицо побледнеть. Слезы, которые только что лились рекой, высохли. Стиснув зубы, она с усилием сдержала их.

Так и есть. Она не могла плакать. Семья Чэнь встретила свой конец. В такой ситуации она определенно не могла быть связана с семьей Чэнь.

— У этой дочери чуть раньше болела рана. Я плакала из-за боли, а не из-за чего-то, связанного с семьей Чэнь, — быстро сказала Фэн Чэнь Юй, обдумав это и моментально утерев слезы. А потом, немного поразмыслив, она решила сжечь все мосты, добавив: — Дочь знает о нескольких укрытиях третьего мастера семьи Чэнь. Когда семейный праздник закончится, я лично приеду в правительственный офис и доложу губернатору. Это будет считаться... Так я выражаю свое отношение к семье Фэн.

Фэн Цзинь Юань несколько раз кивнул, услышав это. Даже основательница не смогла удержаться от похвалы:

— Это весьма разумно.

Видя, что Чэнь Юй больше не плачет, Фэн Цзинь Юань быстро призвал всех к столу. Но произошло сразу два инцидента подряд, никто кроме Фэн Юй Хэн, самого беззаботного едока в мире, не смог бы съесть много.

— Блюда уже остыли. Пусть шеф-повар переделает их! — немного смутилась основательница.

Фэн Цзинь Юань кивнул, и, как только он собирался отдать приказ слуге, Кан И остановила его:

— Нет необходимости. В Цянь Чжоу во много раз холоднее, чем в Да Шунь. После того как блюда ставятся на стол, все они остывают почти мгновенно. Мы к этому уже привыкли, так что не необходимости беспокоить слуг. Во-первых, это ни для кого не легко. Во-вторых, осталось бы слишком много отходов, если принесут еще и новые блюда. Усадьба Фэн большая, как и семья. Хотя вам может не нравиться этот стол с едой, старательность — это то, что накапливается постепенно. В противном случае, независимо от того, насколько прочен фундамент семьи, придет день, когда это богатство будет израсходовано.

Чем больше основательница слышала, тем сильнее чувствовала, что старшая принцесса Цянь Чжоу великолепна. Ее речь было достойна, а сама она выражалась весьма ясно. Она также честна и дружелюбна. Какие с ней вообще могут возникнуть проблемы?

Что касается Фэн Цзинь Юаня, то он не слышал ни одного сказанного слова. Все его ощущения сосредоточились на ладони, которая дотронулась до его руки. Хотя это было сквозь толстую зимнюю одежду, он все еще чувствовал тепло Кан И. Он чувствовал, как его сердце начинает биться. Независимо от того, женился ли он на Яо Ши, Чэнь Ши, Ань Ши, Хань Ши или Цзинь Чжэнь, это было тем, чего он никогда раньше не испытывал.

В этой жизни у Фэн Цзинь Юаня было две официальные жены. Одна по имени Яо и вторая — по имени Чэнь. У первой — власть, у второй — богатство, а наложницы существовали просто ради удовлетворения его похоти. Теперь он внезапно обнаружил, что Кан И, представшая перед ним, стоит на вершине власти, богатства и страсти. Сердце, которое он никогда никому не посвящал, внезапно начало оживать...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 302. Вторая молодая госпожа, прекратите притворяться**

Когда Фэн Цзинь Юань случайно навредил Кан И, основательница немного рассердилась из-за привязанности, которую они выставили на показ, но теперь она была полна радости. Если бы Кан И действительно стала женой семьи Фэн, это практически вознесло бы иx на небеса!

Фэн Юй Хэн сидела напротив и, конечно, могла видеть мысли основательницы. Oна только подумала, что неудивительно, что в сердце Фэн Цзинь Юаня не было и следа привязанности. Все, о чем он думал, — это соблюдение своих интересов. Привязанность была чем-то, что ведет свое начало от корней. Как мог у матери, подобной основательнице, родиться хороший сын?

Подумав об этом, она слегка вздохнула. Так случилось, что это попалось на глаза Жу Цзя, которая спросила:

— Что с тобой не так сейчас?

Фэн Юй Хэн приняла обеспокоенный вид:

— Я думала, что быть ребенком семьи Фэн действительно сложно. Девушкам из других семей нужно тревожиться только о том, смогут ли они выйти замуж за хорошего мужа; тем не менее дочери нашей семьи должны волноваться о том, что их могут убить в любое время и в любом месте. Принцесса, не думаете ли вы, что слишком сложно быть дочерью семьи Фэн?

Слегка оглушенная этим откровением Жу Цзя чувствовала, что Фэн Юй Хэн, похоже, права. Она была принцессой императорской семьи Цянь Чжоу, но в прошлом никогда не сталкивалась с такой проблемой. У семей правительственных чиновников в Да Шунь действительно имелись свои сложности.

При виде того, что Жу Цзя начала обдумывать такие вещи, черты лица основательницы разгладились, после чего она еще раз дала понять:

— Hа этот раз семья Чэнь должна быть выдрана с корнями! Мы не должны допустить, чтобы еще одно бедствие продолжало жить! — сказав это, она взглянула на Фэн Цзинь Юаня и напомнила ему: — Это включает в себя Чэнь Цина. Ты не должен прощать его!

— Мама, не волнуйтесь, — Фэн Цзинь Юань кивнул. — Никому не позволено прикасаться к волосам детей моей семьи Фэн.

Только тогда Жу Цзя немного расслабилась, сказав:

— Дядя Фэн — лучший отец, а старейшая госпожа — лучшая бабушка. Семья Фэн действительно великолепна.

— Тогда быстро прикажи слуге вернуться на постоялый двор, чтобы собрать вещи. Просто переезжай сегодня! — улыбнулась основательница.

Жу Цзя была очень счастлива и собиралась кивнуть; однако вдруг услышала, как Цзинь Чжэнь, которая еще не сказала ни слова, произнесла:

— Может быть, было бы неправильно, если бы старшая принцесса и принцесса Жу Цзя переехали бы сейчас, — увидев, как основательница и Фэн Цзинь Юань смотрят на нее, она быстро добавила: — Эта наложница ничего такого не имеет в виду. Дело не в том, что я не приветствую старшую принцессу, просто... что-то случилось с семьей Чэнь, и они уже несколько раз покушались на членов семьи. Эта наложница обеспокоена тем, что семья Чэнь будет искать мести. Если в это время в поместье переедет старшая принцесса, то что мы будем делать, если она окажется в опасности?

Слова этой наложницы звучали очень разумно. Выражение лица основательницы помрачнело, когда она начала обдумывать, может ли такое случиться. Но независимо от ее мыслей, она чувствовала, что семья Чэнь неизбежно отомстит. Ей было неизвестно за сколькими именно ужасными вещами, случившимися за эти годы, стояла семья Чэнь, но с тех пор, как Фэн Юй Хэн вернулась в столицу, она понимала, сколько было предпринято попыток. То есть, когда Кан И переедет, она станет живой мишенью. Если загнанная в угол семья Чэнь нападет, то если Кан И и Жу Цзя пострадают, это может привести к конфликту между двумя странами.

Изменения в настроении основательницы были замечены Кан И, которая сразу же сказала:

— Если наш переезд в поместье и правда неудобен, Кан И не будет беспокоить вас; однако, если вы боитесь, что семья Чэнь нанесет вред нам, матери и дочери, то старейшая госпожа слишком беспокоится.

— Правда? — основательница посмотрела на нее, немного сбитая с толку.

— Я — дочь императорской семьи, — сказала Кан И. — С детства мне приходилось воспитывать младшего брата. Каждый день мы жили на грани. Не говоря уже об убийствах, были также открытые бои — обычное явление, на самом деле. Эта ничтожная семья Чэнь — не более чем нецивилизованная группа. Разве они достойны моего, Кан И, внимания? Это маленькое неудобство нельзя даже считать опасностью.

— Правильно, — кивнул Фэн Цзинь Юань. — Старшая принцесса приехала в Да Шунь, так что наверняка нет недостатка в скрытых охранниках. Более того, я, Фэн Цзинь Юань, должен бояться людей из семьи Чэнь в своем собственном доме? Что за шутки! — он сказал это, глядя на основательницу. — Мать, люди, которых этот сын хочет защитить, — это те, с кем семья Чэнь стремится разрушить отношения, они не способны никому навредить.

Основательница глубоко вздохнула. Она понимала, что Фэн Цзинь Юань делает заявление. На этот раз ей придется поддержать сына, поэтому женщина кивнула и сказала:

— Хорошо, я верю, что ты сможешь защитить обеих принцесс!

В результате было решено, что Кан И и Жу Цзя останутся жить в поместье Фэн. Попытка Цзинь Чжэнь посеять раздор потерпела неудачу, и она могла только молча опустить голову. Она потихоньку начала чувствовать легкое сожаление. В последние месяцы она держалась на расстоянии от Фэн Юй Хэн, так как чувствовала, что заслужить покровительство Фэн Цзинь Юаня и сохранить его было важнее всего. На самом деле она даже считала, что совершенно не может позволить Фэн Юй Хэн оказывать чрезмерное давление на Фэн Цзинь Юаня. Если тот падет, сможет ли она считаться наложницей?

Но теперь казалось, что Фэн Цзинь Юань холоден и отчужден. Все крутилось вокруг личных интересов. Из-за них все остальное должно было быть отброшено в сторону. Что может принести ей пользу? Новый человек пришел, чтобы заменить старого. Она пользовалась благосклонностью чуть более полугода. Кажется, пришло время уступить место новой женщине.

Слуги, которые пошли забирать вещи с постоялого двора, пока они заканчивали с этой душераздирающей трапезой, начали возвращаться. Основательница лично позаботилась о том, чтобы слуги подготовили для Кан И двор. Фэн Юй Хэн была не в настроении, чтобы продолжать сопровождать их. Сказав несколько слов, она ушла вместе с Хуан Цюань обратно в свой павильон Единого Благоденствия.

На всем пути домой Хуан Цюань не могла не волноваться и не задавать вопросы:

— Премьер-министр Фэн явно влюблен в эту старшую принцессу. Старейшая госпожа, кажется, очень счастлива. Молодая госпожа, если такой человек станет главной женой семьи Фэн, то она будет гораздо более жестокой, чем Чэнь Ши.

Фэн Юй Хэн засмеялась и сказала:

— Где ты видишь свирепость? Она достойна, добра, красива и умна. Как ни посмотри, она идеальная жена. Оцени ее отношение к Фэнь Дай и Чэнь Юй. Бесспорно, она хорошая мать. Как ты додумалась до такой оценки?

— Молодая госпожа, перестаньте дразнить эту слугу, — Хуан Цюань закатила глаза, подумав при этом: — "Девочка, я следила за вами так долго. Как я могу не знать о хитрости молодой госпожи?" - Вы совершенно не выглядели радостной, когда слушали разговоры обеих принцесс.

— Ну и что, если это не было радостью? Есть вещи, которые нельзя остановить, неважно, дождь ли это или то, что они собираются пожениться. Если этот отец хочет жениться, то, как его дочь, могу я сказать нет? Я боюсь, старшая принцесса Цянь Чжоу приехала в Да Шунь на этот раз ради Фэн Цзинь Юаня. Это тоже хорошо. Вместо того чтобы прятаться от врага, лучше держать их поближе, пристально следя за ними. Стоит закрыть двери и спустить собак. Сможет ли она избежать их, зависит от ее способностей. Будет ли она укушена, зависит от моих способностей, — ее взгляд стал более тяжелым, когда она приказала Хуан Цюань: — Найди кого-нибудь, чтобы выяснить, сколько раз Фэн Цзинь Юань встречался с принцессой Кан И, находясь на севере. Я помню, как Сюань Тянь Мин говорил, что человеком, с которым он виделся там, была женщина. Если я угадала верно, то это должен быть кто-то со стороны Кан И.

— Эта слуга запомнила это, — кивнула Хуан Цюань.

Фэн Чэнь Юй со своей стороны тоже начала остерегаться Кан И, появившейся столь внезапно. Даже если эта женщина так хорошо к ней относилась и, казалось, защищала ее, она все равно чувствовала себя неловко.

Синь'эр сопровождала ее. Пока они шли обратно, она постоянно хмурилась, и выражение ее лица было очень горьким. Эту парочку мастера и служанки наказали во дворце накануне, поэтому их тела все были изранены. Не говоря уже о Синь'эр, даже Чэнь Юй пришлось изо всех сил терпеть, чтобы выдержать праздник. Но в этот день произошло так много вещей. Все они давили на ее разум, она была настолько рассеянной, что не успела заметить боль от своих ран.

— Молодая госпожа, — видя, что Чэнь Юй печальна, Синь'эр ничего не могла поделать. Только взять на себя смелость, чтобы утешить ее. — Молодая госпожа, вы обязательно должны тщательно все обдумать. Теперь, когда семья Чэнь в ее нынешнем состоянии, вы абсолютно не должны высказываться от их имени. Нехорошо подстрекать гнев мастера и старейшей госпожи.

Чэнь Юй поглядела в ее сторону и почувствовала, что эта девушка действительно слишком неумела по сравнению с И Линь. Она действительно была бесполезна.

— Разве я когда-либо беспокоилась о семье Чэнь? — тихо отругала ее Чэнь Юй. — Ты даже не можешь справиться с каким-нибудь простым делом, и ты позволила кому-то другому получить контроль. Кто-то, кто тянет меня вниз, заслуживает смерти, — она сказала это, ощутив боль на лбу, заставившую ее резко вдохнуть: — То, что семья Чэнь будет уничтожена — тоже хорошо. Они не смогли ничего сделать, только все испортили. На этот раз они даже впутали меня. Какая польза от них?

— Тогда о чем беспокоится молодая госпожа? — смущенно спросила Синь'эр.

Чэнь Юй еще раз посетовала про себя, что эта девушка действительно слишком глупа, и сказала:

— Я думала об этой Кан И. Я наблюдала за бабушкой — она практически лучилась энтузиазмом; эта красивая женщина, которая покорила сердце моего отца. Что именно она хочет сделать?

Синь'эр сморгнула и сказала что-то, что врезалось в мозг каленым железом:

— В поместье нет главной жены. Она, скорее всего, станет ею, — видя, что выражение лица Чэнь Юй стало не слишком хорошим, Синь'эр продолжила: — По правде говоря, эта слуга видела, что старшая принцесса очень хорошо относилась к молодой госпоже. Если она действительно выйдет замуж за мастера, молодая госпожа обязательно должна сблизиться с ней.

— Почему я должна быть рядом с ней? — от гнева у Чэнь Юй заболели зубы. — Она — не кто иной, как вторая жена, принятая вдовцом!

Синь'эр, однако, так не думала:

— Рано или поздно в поместье понадобилась бы главная жена. Если не эта старшая принцесса, то кто-то еще. Было бы лучше, если бы главной женой стала бы эта старшая принцесса Цянь Чжоу вместо какой-нибудь очередной дуры. Благодаря стране, поддерживающей ее, мы сможем избежать издевательств второй молодой госпожи.

Когда служанка упомянула Фэн Юй Хэн, глаза Чэнь Юй на мгновение вспыхнули. Затем она посмотрела на Синь'эр, больше не чувствуя, что та глупа.

После того как Синь'эр вправила ей мозги, она начала буквально фонтанировать идеями, практически захлебываясь словами:

— Иностранная принцесса в качестве главной жены семьи Фэн — большое преимущество для молодой госпожи. Молодая госпожа, подумайте об этом. Как только новая главная жена войдет в усадьбу, ей нужно будет родить ребенка. Если бы она была дочерью какой-нибудь благородной семьи нашей Да Шунь, то ребенок, естественно, стал бы дочерью или сыном семьи Фэн от первой жены. Как бы это было бы почетно! Но если иностранная принцесса родит ребенка, то у него будет гораздо меньше вариантов. Мастер в лучшем случае относился бы к ним как к сокровищам и обеспечивал их. Он не сможет их признать. Ребенок, родившийся от иностранки, не сможет войти во дворец и не сможет заключить брак с принцем или принцессой. Это одно из правил Да Шунь.

"Абсолютно верно!" — глаза Чэнь Юй снова загорелись!

Если эта Кан И приехала в Да Шунь, и теперь она помогала Фэн Цзинь Юаню, то Чэнь Юй совершенно не верила, что у той нет своих собственных планов. Но как только Кан И выйдет замуж в поместье Фэн, она больше не сможет надеяться на своего ребенка. Необходимо будет обеспечить других детей Фэн Цзинь Юаня. Если она сможет получить поддержку Кан И, то это намного лучше, чем та тайная поддержка, которую она получала от семьи Чэнь.

Настроение Чэнь Юй сразу улучшилось после всех этих раздумий. Синь'эр стала казаться ей все более привлекательной, так что она сказала:

— Начиная с сегодняшнего дня, эта молодая госпожа повысит тебе месячную зарплату. Хмм, в три раза!

Синь'эр рассмеялась, ей хотелось прыгать от радости. Но, к сожалению, ее тело все еще было изранено, ей было очень больно. Но она чувствовала, что эта боль стоила того. В конце концов, она уже получила доверие своей молодой госпожи и заработала повышение заработной платы. Казалось, ей повезет в этом году!

Фэн Чэнь Юй посмотрела на счастливую Синь'эр и не могла не подумать о том, что Чэнь Ван Лян говорил ей в прошлом: слуг не обучают избиениями и оскорблениями. Они воспитываются через похвалу и вознаграждение. Чем больше ты их бьешь, тем больше они будут бояться вас. Если слуга когда-нибудь встретит мастера, который не будет бить его, он немедленно покинет тебя. Поскольку денег нет, надо дать такое вознаграждение, с которым не смогут сравниться другие, тогда слуга всегда будет работать на тебя.

Цзы Жуй прибыл в усадьбу окружной принцессы после обеда. Император оставил его на обед, и маленький ребенок казался очень счастливым. Вернувшись, он принес новость для Фэн Юй Хэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 303.1. Я отказываюсь давать вам шанс обсудить любовь**

В этой жизни император признавал двух человек. Одним из них был его учитель Е Жун, а другим — божественный доктор Яо Сянь. Е Жун был императорским наставником. Несмотря на то что он основал академию Юнь Лу, сам он никогда не принимал учеников. Помимо императора, учившегося у него несколько десятилетий назад, Фэн Цзы Жуй был его первым учеником. Из-за отношений Фэн Юй Хэн с императором было неизбежно, что правитель сблизится с Цзы Жуем еще сильнее. Так что, встретившись, они немного поболтали.

Цзы Жуй был ребенком, который рано созрел. Будучи сосланным, чтобы прожить свою жизнь с матерью и старшей сестрой в горах, он стал гораздо разумнее, чем другие дети его возраста. Мысли и язык тела императора во время этой встречи были небрежно выставлены напоказ, но, скорее всего, он никогда не думал, что этот ребенок их подхватит.

— Если бы император проявил сочувствие к старшей принцессе Цянь Чжоу из-за своей старшей сестры, это действительно было бы хлопотно, — мальчик держал в руке десерт и с удовольствием ел его, да так, что вся мордашка была в крошках. Сказанные им слова походили на слова молодого лорда.

Фэн Юй Хэн действительно не хотела, чтобы Цзы Жуй в столь юном возрасте был знаком с делами поместья, но он — ребенок семьи Фэн. На него с детства влияло то, что он видел и слышал. Даже если этого можно было избежать, в будущем он не сможет расти беззаботно. Вместо того чтобы противиться этому, было бы лучше плыть по течению. Она действительно хотела увидеть, насколько этот ребенок похож на нее.

— Сестренка, — видя, что Фен Юй Хэн только смотрела на него, но ничего не говорила, Цзы Жуй немного встревожился: — ты слышала то, что я только что сказал?

— Я слушаю тебя. Именно потому, что я внимательно слушаю, мне нужно это проанализировать! — улыбнулась она в ответ.

Только тогда этот ребенок с удовлетворением кивнул и спросил:

— Тогда скажи мне, был ли правильным анализ Цзы Жуя?

— Он весьма точен, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Император, думая о своей старшей сестре, увидев другую старшую принцессу в подобной ситуации, естественно, повел себя слегка беззаботно; однако правителю хорошо иногда проявлять мягкость, но из-за подобного он не должен терять способность трезво мыслить. Вот почему, Цзы Жуй, сделай предположение. Если бы у этой старшей принцессы были другие намерения, согласился бы наш император?

Цзы Жуй закатил глаза:

— Сестра, просто перестань притворяться невежественной. Какие еще намерения? Разве она не полюбила отца и не хочет выйти за него замуж? Когда Цзы Жуй вернулся, я уже видел, как слуги из Цянь Чжоу перетаскивают вещи в поместье Фэн!

Фэн Юй Хэн обреченно прикрыла лицо ладонью. Так ты хочешь четко это узнать...

— Думаю, нет, — серьезно сказал Цзы Жуй. — Разве не говорят, что в императорской семье не бывает любви? Отец уже премьер-министр. Если иностранная принцесса, обладающая определенной властью, войдет в семью... Сестренка, если это произойдет, наш дом станет еще менее мирным. Внутренние дворы будут не просто ссориться. Увеличится и количество наблюдателей со стороны. Император тоже не будет спокоен. Все эти вещи не будут полезны для нас.

Она потянулась, чтобы погладить Цзы Жуя по голове. Ей хотелось сказать, что этот мальчишка уже может считаться взрослым, но как только она подняла руку, Цзы Жуй быстро увернулся и сказал:

— Я уже не маленький. Старшая сестра, прекрати гладить меня по голове.

Упомянутая старшая сестра сморгнула:

— Сколько бы ты ни рос, я все равно твоя старшая сестра. Быстро иди сюда и позволь мне погладить тебя.

Фэн Цзы Жуй не пошел на компромисс и продолжил увертываться; однако не смог избежать поглаживаний Фэн Юй Хэн. Они некоторое время дурачились, прежде чем она отпустила его. Прямо перед уходом Цзы Жуй сказал:

— Подожди, пока я изучу боевые искусства. Ты не сможешь меня поймать!

Вскоре после того, как Цзы Жуй ушел, в комнату с целым блюдом десертов вошла Ван Чуань. На ее теле все еще были раны, поэтому она не могла выполнять никаких упражнений и заниматься тяжелой работой. Фэн Юй Хэн всегда выходила на улицу с Хуан Цюань, поэтому ее оставили во дворе, чтобы заниматься какими-нибудь повседневными делами.

Десерты на принесенном блюде были очень изысканными и выглядели очень необычными. Хуан Цюань никогда такие раньше не видела, так что с удивлением спросила:

— У нас новый шеф-повар? Эти десерты выглядят действительно изысканно.

Ван Чуань не ответила, поставив блюдо перед Фэн Юй Хэн. Которая взяла их и некоторое время внимательно рассматривала. В сладостях оказалась ледяная крошка, с которой были смешаны кусочки фруктов, поэтому их аромат был очень силен.

— Они сумели приготовить что-то столь деликатное, как десерт со льдом, при этом они сделали его таким вкусным, думаю, только кто-то из северной страны обладал бы такими способностями. Это прислала старшая принцесса Кан И, верно? — сказала Фэн Юй Хэн, взяв одно из лакомств и положив его в рот. Конечно же, вкус оказался мягким и нежным. Это было очень вкусно.

— Молодая госпожа угадала, — кивнула Ван Чуань. — Старшая принцесса Кан И переехала во двор Цзинь Фу (1). Слуги там сразу же ушли на кухню и начали работать. Эти десерты разослали во все дворы. Говорят, что это десерты, готовящиеся только в Цянь Чжоу, и все обязательно должны попробовать их.

Хуан Цюань топнула ногой:

— Молодая госпожа уже знает, что это из Цянь Чжоу, но почему вы до сих пор так спокойно их едите? Вы не боитесь, что они что-то с ними сделали?

Фэн Юй Хэн засмеялась и ответила:

— Она же не дурочка, как она могла войти в поместье и немедленно начать создавать проблемы? Не беспокойся. Было бы неплохо, если бы этот брак не удался, но если он действительно будет заключен, у нас вполне может быть несколько месяцев простоя. Как новобрачная жена, она должна будет сначала убедиться, что у нее прочная основа. Она должна обеспечить себе полную поддержку бабушки, прежде чем начать действовать.

Той ночью Фэн Юй Хэн поздно легла спать. Мысленно она еще раз прошлась по процессу получения стали. Затем лично разработала несколько чертежей для нового оружия. Она решила, что начнет работу над сталью через месяц. Что касается этого оружия, оно будет использоваться в первую очередь ее армией Божественного намерения.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Прим. пер.: Цзинь Фу — не смогла толком подобрать переводной вариант, так что оставила так.

Но иероглиф "Цзинь" означает:

— парча; затканный парчою, парчовый; узорный, расшитый;

— роскошь, изысканность; красивый, роскошный, изысканный.

Иероглиф "Фу" означает:

— счастье, благополучие; удача;

— счастливый, удачливый.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 303.2. Я отказываюсь давать вам шанс обсудить любовь**

Той ночью Фэн Юй Хэн поздно легла спать. Мысленно она еще раз прошлась по процессу получения стали. Затем лично разработала несколько чертежей для нового оружия. Она решила, что начнет работу над сталью через месяц. Что касается этого оружия, оно будет использоваться в первую очередь ее армией Божественного намерения.

Тем не менее, она хорошо выспалась. Во время празднования Нового года существовало не так много дел. Семья Яо жила не в столице, поэтому родственников, которых можно было бы посетить, у нее не имелось. Она думала о том, чтобы поехать к детям в загородную резиденцию, когда в дверь постучала Ван Чуань, после чего вошла. Она выглядела немного несчастной, когда сказала:

— Сначала я думала, что молодая госпожа сможет несколько дней провести в усадьбе, а госпожа даже приготовила еду для молодой госпожи.

Фэн Юй Хэн была ошеломлена:

— Исходя из того, что ты только что сказала, я не смогу нормально поесть дома?

Ван Чуань немного подумала, потом сказала:

— Действительно, кое-что произошло, но молодая госпожа может решить не ходить.

— Что такое?

— Только что поместье Фэн отправило слугу, чтобы передать, что старшая принцесса Кан И и ваш отец решили отправиться на улицы, чтобы лучше понять обычаи Да Шунь. Ваш отец хочет, чтобы молодая госпожа сопровождала их.

Фэн Юй Хэн сморгнула. Фэн Цзинь Юань хотел, чтобы она сопровождала их? Он что, белены объелся? Разве этот премьер-министр не ненавидел то, что не может сбежать так далеко от нее, насколько это возможно? Почему он хотел взять с собой кого-то столь раздражающего, чтобы погулять по улицам с красивой женщиной?

— Разве молодая госпожа не находит это странным? — Ван Чуань помогла разгладить простыни и продолжила: — На самом деле, у этого приглашения есть причина. Кто знает, откуда она это услышала, но эта старшая принцесса узнала, что в столице работает Зал Сотни Трав, принадлежащий молодой госпоже, и что он довольно знаменит. Она предложила съездить туда, и только тогда премьер-министр Фэн был вынужден послать кого-то, чтобы пригласить молодую госпожу.

Так эта женщина хотела увидеть Зал Сотни Трав... Фен Юй Хэн изогнула губы в улыбке и сказала:

— Что можно увидеть в аптеке? Скорее всего, она слышала, что в Зале Сотни Трав продаются таинственные товары, что и заставило ее захотеть пойти и посмотреть.

— Тогда молодая госпожа пойдет? — спросила Ван Чуань: — Если молодая госпожа не хочет, чтобы они их увидели, эта слуга отправит кого-нибудь рассказать Ван Линю и попросит его убрать все медицинские пилюли.

— Не нужно, — Фэн Юй Хэн встала и начала умываться. — Я просто буду сопровождать их. Наши двери открыты для бизнеса. Мы можем помешать им один раз, но не сумеем прятать их всегда. Более того, даже если мы позволим им увидеть их, что с того? — с медицинскими пилюлями все в порядке, даже в Цзян Ху они были; однако она не верила, что в эту эпоху появятся люди, которые смогут производить медицинские таблетки.

С такими мыслями Фэн Юй Хэн вышла с Хуан Цюань через парадные ворота усадьбы окружной принцессы. Они пошли прямо к усадьбе Фэн, даже не взяв с собой карету.

Фэн Цзинь Юань увидел ее и не мог не глянуть ей за спину, после чего в замешательстве спросил:

— Где твоя имперская карета?

Фэн Юй Хэн недоуменно моргнула и ответила:

— В усадьбе!

— Мы собираемся поехать гулять, почему ты не взяла ее?

Фэн Юй Хэн не понимала:

— Дочь собирается прогуляться с отцом, это не что иное, как обычная прогулка по улицам. Почему мы должны сидеть в отдельных экипажах?

Фэн Цзинь Юань беспомощно ответил:

— Старшая принцесса Кан И тоже пойдет с нами.

— Какое это имеет отношение к имперской карете А-Хэн? — Фэн Юй Хэн все еще не понимала, но потом ее озарило: — О! Может ли быть так, что старшая принцесса хотела увидеть имперскую карету А-Хэн? Отец, почему ты не сказал так раньше? А-Хэн попросит кого-нибудь править ей, и мы сядем в нее вместе, — после того, как девушка проговорила это, она обернулась, как будто собиралась отдать приказ слуге, но как бы про себя пробормотала: — В любом случае это принцесса Цянь Чжоу. Разве в Цянь Чжоу нет хороших имперских карет?

— Не нужды! — сердито махнул рукой Фэн Цзинь Юань. — Она — принцесса. Кому понравится смотреть на твои вещи?

— Ох, — Фэн Юй Хэн тут же обернулась и сказала с улыбкой: — Тогда отец сядет с А-Хэн. Старшая принцесса — драгоценный человек, поэтому у нее должна быть собственная карета.

Лицо Фэн Цзинь Юаня потемнело. Изначальная идея была довольно хорошей. Столь любопытная личность, как Жу Цзя, определенно захотела бы сидеть вместе с Фэн Юй Хэн в ее имперской каретой. Тогда он мог бы сказать Кан И, что все они должны сидеть вместе, и необходимость в таком количестве экипажей отпала бы сама собой. Кто же знал, что его прекрасный замысел будет разрушен Фэн Юй Хэн? Она не взяла свою имперскую карету, и он не мог просто разделить Кан И и Жу Цзя, верно?

Сердце Фэн Цзинь Юаня дрожало от гнева. Ему придется сесть с этой девушкой. Он действительно начал задаваться вопросом, не умрет ли он от гнева до прибытия в пункт назначения.

Отец и дочь смотрели друг на друга. Один был мрачным и подавленным, а другая — улыбалась. Вышедшая из усадьбы Кан И увидела на лице у Фэн Юй Хэн безобидную улыбку. Несколько секунд она думала, что глаза ее подводят, а потом ощутила, что на сердце у нее стало пасмурно. Это молодая девушка была даже моложе Жу Цзя. Где девушка, которая, по слухам, полна интриг?

Она широкими шагами подошла к ним, и Жу Цзя радостно помахала Фэн Цзинь Юаню рукой:

— Привет, дядя Фэн! — затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн и открыла было рот, чтобы обратиться к ней, но не знала, как ее назвать.

С Фэн Юй Хэн сегодня было гораздо проще общаться, она сказала ей:

— Принцесса может называть меня А-Хэн.

Жу Цзя кивнула:

— Хорошо. А-Хэн нет необходимости называть меня принцессой. Будет здорово, если ты будешь просто называть меня Жу Цзя.

Фэн Ю Хэн, однако, не согласилась:

— Я все еще должна называть тебя принцессой. Самое большее, я могу назвать тебя старшей сестрой-принцессой, а ты можешь звать меня второй сестрой.

Как только это было сказано, Кан И немедленно покраснела и несколько застенчиво опустила голову. Это выглядело чрезвычайно очаровательным.

Настроение Фэн Цзинь Юаня сразу улучшилось. Его больше не заботило дело с имперской каретой Фэн Юй Хэн, и он быстро заставил всех сесть в карету.

Всего было две кареты. Фэн Юй Хэн и Фэн Цзинь Юань сидели в одной, а Кан И и Жу Цзя — в другой. Они направились прямо к Залу Сотни Трав.

Фэн Юй Хэн подняла занавес и выглянула наружу. В эти зимние дни дули холодные ветра. Однако, когда ветер обрушился на ее лицо, она не почувствовала холода. Она только слегка закрыла глаза. Этот ее сосредоточенный вид заставил сердце Фэн Цзинь Юаня похолодеть.

— Отец, — внезапно Фэн Юй Хэн заговорила.

Фэн Цзинь Юань по какой-то причине даже вздрогнул, перестав дышать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 304.1. Некоторые вещи нельзя купить за деньги**

Фэн Юй Хэн неожиданно захихикала:

— Отец, я ваша дочь. Почему, как только я сказала несколько слов, отец начал смотреть на меня, как на врага? — она сделала вид, что внимательно рассматривает его: — Ох, на вашем лбу пот. Отцу жарко? — она сказала это, затем подумала и раздвинула все шторы в карете, включая переднюю. Сегодня дул северный ветер, поэтому холодный поток воздуха, ворвавшийся в карету, заморозил Фэн Цзинь Юаня и заставил его губы покраснеть.

— Что ты делаешь? Быстро зашторь окна!

По ней не сказать было, что она чувствует какие-либо неудобства от ледяного ветра, дующего ей в лицо. Однако выражение ее лица стало холодным, как ветер, дующий снаружи.

— У А-Хэн есть вопрос, который я действительно хочу задать отцу, — ее текучий, как вода, голос сливался с ветром: — Если бы старшая принцесса Кан И упомянула, что хочет получить способ производства стали, отец все равно с такой же готовностью и с радостью согласился бы сегодня сопровождать ее?

У Фэн Цзинь Юаня застучали зубы. Услышав этот вопрос, он сразу сказал:

— Конечно, нет! Способ производства стали связан с национальной безопасностью Да Шунь. Как может отец быть таким глупым?

— Ох, — она облегченно кивнула: — действительно, сейчас это было бы глупо. Хорошо, что отец это понимает.

— Что сейчас было бы глупо? — Фэн Цзинь Юань был почти сбит с толку ее не такими уж и ясными словами: — Зал Сотни Трав — это просто магазин, открытый ради ведения бизнеса. Что плохого в том, чтобы пойти и посмотреть? Люди заходят туда с улиц и также уходят. Кто бы не заглянул внутрь?

— Да, — она немного задумалась, — это тоже правда. Так как отец сказал, что вы только посмотрите, то пусть так и будет, — произнеся это, она откинула голову и закрыла глаза, чтобы отдохнуть.

Фэн Цзинь Юань был зол и растерян. Он мог только встать и закрыть шторы самостоятельно. Только тогда ему удалось восстановить хоть какое-то тепло внутри кареты.

Через час экипаж остановился. Фэн Юй Хэн открыла глаза в тот момент, когда карета замерла, и Фэн Цзинь Юань немного испугался.

— Ты явно проснулась, так зачем притворялась, что спишь? — он не мог удержаться от того, чтобы отругать ее.

Но Фэн Юй Хэн серьезно сказала ему:

— Отец не прав. Дочь действительно спала. Это просто навык, выработанный за то время, пока мы жили в горах на северо-западе. Неважно, насколько глубок мой сон, когда в окружающей среде хоть что-то изменяется, я сразу же просыпаюсь. В противном случае, я боюсь, что эту дочь и Цзы Жуя давно бы съел в горах жестокий медведь, и даже костей не осталось бы. Это опыт, который отец подарил нам. А-Хэн благодарна отцу, — закончив говорить, она подняла занавес и вышла из кареты. Хуан Цюань последовала за ней.

Фэн Цзинь Юань поклялся, что при возвращении в усадьбу он не будет сидеть в той же карете, что и Фэн Юй Хэн. Покинув экипаж, он тихо сказал своему личному слуге:

— Быстро вернись в усадьбу и привези другую карету.

Этот слуга все это время сидел рядом с возницей. Хотя он не понимал, зачем нужно было привозить другую карету, он увидел уродливое выражение лица Фэн Цзинь Юаня и сразу все понял. Возможно, эта вторая молодая госпожа доставила мастеру неприятности. Он не мог не восхититься про себя Фэн Юй Хэн. Это был первый раз, когда он увидел такую властную молодую госпожу.

Фэн Цзинь Юань вышел наружу и направился прямо к карете Кан И и Жу Цзя, остановившейся позади них. Жу Цзя уже вышла. Он подошел как раз вовремя, чтобы лично помочь Кан И покинуть карету.

Кан И любезно сказала ему:

— Большое спасибо, лорд Фэн, — ее лицо было ласковым, таким оно выглядело только для Фэн Цзинь Юаня.

Мужское сердце снова наполнилось уверенностью. Он больше не думал о насмешках Фэн Юй Хэн и начал радостно представлять Кан И:

— Это Зал Сотни Трав. Соседний ресторан Сотни Трав был также открыт залом. Посмотрите на людей, выстраивающихся в очередь. Это происходит каждый день. Я никогда не думал, что люди будут приходить сюда во время празднования Нового года.

Кан И посмотрела в указанном направлении и, конечно же, увидела перед рестораном выстроившееся в очередь большое количество людей, которым готовили блюда с применением лекарств. Стоя в очереди эти люди болтали и улыбались. Атмосфера происходящего была довольно счастливой.

Потом женщина глянула на Зал Сотни Трав, в него постоянно входили и выходили люди. Новый год, похоже, никак не повлиял на работу магазина.

Кан И увидела, что Фэн Юй Хэн стоит у входа в Зал Сотни Трав, и кто-то немедленно вышел ей навстречу. Работники назвали ее боссом, и Фэн Юй Хэн в качестве награды дала несколько кусков ломаного серебра.

Она подошла к Фэн Юй Хэн и с изящной улыбкой сказала:

— Я давно слышала, что у окружной принцессы Цзи Ан во владении процветающий Зал Сотни Трав. Теперь, когда я пришла и увидела это сама, то поняла, что все действительно так и есть. Надо сказать, что когда мы празднуем Новый год в Цянь Чжоу, все аптеки закрыты, потому что никто не придет за лекарствами в такое время.

Фен Юй Хэн повернула голову, чтобы взглянуть на нее, и увидела, что Кан И, похоже, не собиралась навязывать свою, иную точку зрения, она действительно хвалила ее Зал Сотни Трав. Так что девушка улыбнулась и ответила:

— Болезнь не зависит от времени года. Люди Да Шунь не уделяют слишком много внимания этим вещам. Всякий раз, когда они заболевают, они просто приходят на прием к врачу и забирают лекарства. Нехорошо было бы оставаться дома и терпеть.

— Так и есть, — кивнула Кан И и продолжила: — принцесса округа права. В этом отношении граждане Цянь Чжоу слишком упрямы.

Фэн Цзинь Юань стоял рядом с ними, слушал, как две женщины мирно разговаривали друг с другом, и не мог не вздохнуть. Он действительно хотел, чтобы Фэн Юй Хэн пригласила старшую принцессу посидеть некоторое время в зале, но как только эти слова готовы были сорваться с его губ, он не смог их произнести. Если эта дочь откажется, то ему действительно будет трудно сохранить лицо.

К счастью Фэн Юй Хэн не стала создавать ему проблемы. Прежде чем он успел что-то сказать, она взяла на себя инициативу пригласить их:

— Старшая принцесса в такой спешке приехала ко мне в Зал Сотни Трав. Поскольку мы уже около входа, давайте не будем здесь стоять. А-Хэн проведет вас внутрь, чтобы осмотреться.

Кан И поспешно сказала:

— Хорошо! Большое спасибо, окружная принцесса.

— Не стоит благодарности, — сказав это, она первой вошла в магазин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 304.2. Некоторые вещи нельзя купить за деньги**

Жу Цзя посмотрела на Зал Сотни Трав, она не особо задумывалась над всем этим. Войдя, она сказала:

— В нашей Цянь Чжоу тоже есть очень известный аптечный магазин. Он называется зал Пребывающих в добром здравии. Хотя он и не такой большой, в Да Шунь изначально больше людей, чем в Цянь Чжоу. Наш зал Пребывающих в добром здравии известен тем, что в нем продается уникальное лекарство.

— О? — Фэн Цзинь Юань заинтересовался. — Уникальное лекарство?

— Правильно, — увидев, что кто-то задал вопрос, Жу Цзя стала еще более взволнованной, — лекарства из заснеженных земель гораздо более мистические, чем из центрального региона. Когда люди Да Шунь заболевают, им нужно пить горькие медицинские супы, но у нашей Цянь Чжоу есть лекарственные пилюли.

Услышав о лекарственных пилюлях, немного заинтригованная Фэн Юй Хэн не могла не оглянуться.

Жу Цзя, похоже, воодушевилась и продолжила:

— Сначала нужно приготовить лекарство и сделать его очень густым. Затем его нужно скатать в маленькие шарики и заморозить. Употребление весьма простое — нужно запить водой. Оно совсем не горькое.

Фэн Юй Хэн чувствовала себя тронутой. Это было очень хорошее изобретение. Казалось, что в Цянь Чжоу действительно жил кто-то с похожими мыслями. Размышляя так, она обдумывала, не является ли это примитивной формой пилюль, покрытых сладкой оболочкой. Хотя метод был совсем другим, идея — та же самая. Это такая редкость в эту эпоху.

— Фармацевты Цянь Чжоу действительно выдающиеся, — искренне похвалила она.

Жу Цзя была очень счастлива; однако Кан И беспомощно покачала головой:

— Я давно слышала, что в Зале Сотни Трав окружной принцессы медицинские инструменты гораздо лучше, чем у нашей Цянь Чжоу. Принцесса округа, пожалуйста, не дразните нас.

— Я не дразню, — с редкой для себя искренностью сказала Фэн Юй Хэн. — Я действительно восхищаюсь теми фармацевтами, что смогли придумать такую блестящую идею. Если в будущем представится возможность, я бы хотела встретиться с ними и немного пообщаться.

Разговаривая, они вошли в Зал Сотни Трав. Ван Линь быстро подошел к ним и увел из главного зала в место, где можно было бы отдохнуть. Затем он велел другим служащим приготовить чай, после чего послушно встал за Фэн Юй Хэн.

Как только все уселись, один из посетителей купил лекарство на стойке регистрации. Жу Цзя наблюдала, как этот человек достал банкноту и вручил ее клерку. Затем он получил от служащего что-то маленькое и странное. Ошеломленная, она спросила:

— Жители Да Шунь привыкли использовать банкноты, покупая что-то? Лекарство стоит так дорого или просто банкноты меньшего достоинства?

Ван Линь взял на себя инициативу, чтобы разрешить ее сомнения:

— Отвечаю принцессе, Да Шунь не имеет банкнот мелкого достоинства. Банкнота, которую только что использовал молодой господин, должна стоить сто таэлей.

— Сто таэлей? — не только Жу Цзя, но и Кан И была шокирована. Она спросила Ван Линя: — Какое лекарство стоит целую сотню таэлей?

— Это жаропонижающая таблетка для маленьких детей. Она очень эффективно снижает температуру и не обладает побочными эффектами. Она не расстраивает желудок, поэтому подходит для детей младше трех лет. Наш босс назвала это "Эстазолам", — Ван Линь очень хорошо объяснял свойства этих странных лекарств. Он был очень хорош, так что стал немного похож на аптекаря из современной Фэн Юй Хэн эпохи.

В это время мимо проходил человек, который только что купил это лекарство. Услышав Ван Линя, он добавил, прежде чем уйти:

— Это верно. Моего ребенка лихорадит, и температура не спадает, поэтому я ничего не мог поделать. Это лекарство, может, и дорогое, но ребенок выздоравливает почти сразу. В прошлый раз мой второй ребенок принял это лекарство и поправился.

Жу Цзя не была убеждена:

— Я тоже пойду куплю немного, чтобы посмотреть, действительно ли оно так удивительно. Сотня таэлей! Да это просто грабеж.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Принцесса, пожалуйста, не смешите. Что такое сотня таэлей для старшей принцессы? Кто-нибудь когда-либо слышал об императорской семье, заботящейся о сотне таэлей?

Кан И, однако, улыбнулась и сказала:

— Сотня таэлей — это немного, но я никогда не видела такого дорогостоящего лекарства и немного удивлена, — затем она обратилась к Жу Цзя: — Просто возьми пятьсот таэлей и купи немного. Давай наберемся опыта.

— Ох! На самом деле это не то, с чем можно справиться, — быстро сказал Ван Линь: — Наш Зал Сотни Трав получает ограниченное количество таблеток каждый месяц. Их не так много, поэтому покупка этих пилюль требует осмотра у врача Зала Сотни Трав. Если доктор скажет, что в медицинских пилюлях нет необходимости, то их нельзя будет купить даже за золото.

— Что? — разозлилась Жу Цзя. — Я никогда не слышала, чтобы кто-то не продавал что-то, когда ему давали деньги.

Ван Линь увидел ее гнев, поэтому замолчал. Вместо него заговорила Фэн Юй Хэн:

— Принцессы сказали, что собираются взглянуть на мой Зал Сотни Трав, поэтому вам стоит обратить больше внимания на здешние правила. Мой лавочник рассказал их принцессе, так что вам стоит прислушаться. Если вы хотите их изменить, это значит, что вы переходите границы дозволенного, — сказанные вслух слова буквально кричали: "Вам нечего делать, кроме как вмешиваться в вопросы, которые вас не касаются?"

Кан И, естественно, поняла Фэн Юй Хэн, так что притянула Жу Цзя к себе и сказала ей:

— Мы здесь гости, поэтому, естественно, должны уважать правила принимающей стороны. Быстро прекрати устраивать беспорядки.

Жу Цзя посмотрела на Фэн Юй Хэн, а затем неохотно села рядом с Кан И.

Фэн Цзинь Юань тоже немного смутился. Он уже давно знал о правилах Зала Сотни Трав; однако не думал, что Фэн Юй Хэн на самом деле никак не поддержит их репутацию. Она не хотела продавать им ни одной медицинской пилюли. Он хотел высказаться за Жу Цзя и вынудить Зал Сотни Трав разрешить ей посмотреть несколько пилюль. К сожалению, увидев, как выглядела его дочь, он не посмел сказать ничего лишнего. Он только опустил голову и отпил глоток чая, надеясь, что Кан И скажет несколько слов, чтобы улучшить атмосферу.

Но прежде чем Кан И успела что-то сказать, раздраженная Жу Цзя, встала и пошла к входу. Стоя там, она уставилась прямо через улицу и вдруг произнесла:

— Почему он здесь?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 305.1. Давно не виделись**

Слова Жу Цзя привлекли к себе всеобщее внимание. Остальные тоже встали со своих мест и пошли к выходу. Когда они вышли, Жу Цзя уже перешла улицу.

Через улицу в палатке готовили вонтоны, и Жу Цзя подошла к мужчине, который как раз их и поедал. Шлепнув его по плечу, она громко сказала:

— Разве ты не чувствуешь, что это позорно? Ты никогда не ел вонтонов или что? Выбежал, чтобы поесть вонтонов на обочине дороги во время новогодних праздников! Ты действительно деревенщина.

Фэн Юй Хэн пригляделась и поняла, что этот мужчина — принц Цзун Суй, Ли Кунь. Он держал в руках тарелку вонтонов в бульоне и ел их. Жу Цзя, хлопнув его по плечу, испугала его, чуть не заставив выронить миску.

— Жу Цзя, ты не должна быть такой невежливой, — проговорила Кан И, которая беспомощно вздохнула и подошла к ним. Затем она лично извинилась перед Ли Кунем: — Этот ребенок неразумен. Ваше высочество, пожалуйста, не опускайтесь до ее уровня.

Ли Кунь не особо задумывался об этом, просто поставил чашу и встал, чтобы поприветствовать Кан И:

— Ничего страшного, — затем он посмотрел на Жу Цзя и в замешательстве спросил: — Этот принц ел вонтоны, как это может быть позорно?

Жу Цзя закатила глаза:

— Разве в Цзун Суй нет вонтонов? В любом случае ты принц. Даже если это вассальное государство, у тебя должно же быть хоть какое-то достоинство. Не принижай репутацию Цзун Суй просто так.

Лицо Ли Куня немного исказилось, и Кан И беспомощно сказала еще раз:

— Ваше высочество, вы не должны спорить с маленьким ребенком, — из-за этих слов мужчина стал еще более злым. Жу Цзя уже была в брачном возрасте, так разве она все еще может считаться ребенком?

Но ее мать стояла рядом с ней, настойчиво настаивая на том, что та еще маленький ребенок, который ничего не понимал. Может быть, так и было, он действительно не мог с ней спорить. Ли Кунь просто молча злился, и решил просто игнорировать эту парочку матери и дочери. Он только обратился Фэн Юй Хэн:

— Я никогда не думал, что этот скромный принц столкнется с окружной принцессой, пока будет есть вонтоны. Думаю, это действительно судьба. Этот скромный принц приветствует вас.

— Эта палатка перед Залом Сотни Трав в самом деле готовит вкусную еду. Его высочество августейший принц и я довольно часто приходим сюда, чтобы поесть. Императорская дочь Тянь Гэ тоже приходила несколько раз, — всего несколько сказанных слов прояснили, что принц и императорская дочь Да Шунь не находили зазорным поесть здесь, так как эти вонтоны не могут быть достойными употребления?

Жу Цзя поняла, что та намерена помочь Ли Куню, поэтому не могла не почувствовать себя немного подавленной. Яростно глядя на Фэн Юй Хэн, она тихо пробормотала:

— ...тайно помогая другим (1).

Это услышал Ли Кунь, который не мог не остановиться и спросить:

— Какая тайная помощь? Мы оба специальные посланники из вассальных государств. Как может принцесса округа быть ближе к вам, чем к этому принцу?

Фэн Юй Хэн взяла на себя инициативу, чтобы развеять его сомнения:

— Поскольку обе принцессы начали жить в поместье Фэн, возможно, принцесса считает себя членом семьи Фэн.

— О! — кивнул Ли Кунь и продолжил: — Вот оно что.

Кан И и Жу Цзя потеряли дар речи. Если бы они начали отрицать, что являются членами семьи Фэн, то это станет предметом насмешек и шуток. Но если бы они признали это, то кем бы стали считать их?

В любом случае Кан И была немного смущена и могла только еще раз отругать Жу Цзя, говоря, что она ничего не понимает.

В это время, однако, Ли Кунь сказал Фэн Юй Хэн:

— Этот скромный принц вчера поехал в храм Всеобщей Терпимости и попросил нефритовую черепаху из этого почитаемого храма. Благодаря тому, что главный монах лично благословил ее, она сохранит единство семьи и будет ее защищать. Изначально я думал о том, чтобы лично посетить усадьбу окружной принцессы в другой день, однако, поскольку мы встретились сегодня, я отправлю этот новогодний подарок сегодня, — проговорив это, он сообщил своему помощнику: — Быстро вернись на постоялый двор и отправь со слугой нефритовую черепаху в усадьбу окружной принцессы.

Слуга подчинился и ушел, а Фэн Юй Хэн быстро поблагодарила:

— Ваше высочество приложили немало усилий. Поскольку это так, А-Хэн не будет никак оправдываться. В последнее время дома происходит много вещей, которые вызывают волнение. Мне действительно нужно что-то, что обеспечило бы мир дома, — сказав это, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и продолжила: — Дочь хочет поместить нефритовую черепаху, подаренную его высочеством, в передний зал, чтобы пожелать мира и покоя семье. Отец не будет возражать, верно?

Фэн Цзинь Юань подсознательно посмотрел на Кан И, и девушка в замешательстве спросила:

— Отец, дочь спрашивает о делах, касающихся нашей семьи, так почему ты смотришь на старшую принцессу? Старшая принцесса — просто гостья дома. Рано или поздно ей нужно будет вернуться в Цянь Чжоу.

Фэн Цзинь Юань пару раз неловко откашлялся и сказал:

— Поскольку это подарок для тебя, было бы лучше, если бы ты разместила его в усадьбе окружной принцессы.

— Отец! — Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула. — Разве вы не слышали, что его высочество сказал, что эта черепаха принесет мир в дом? Дочь еще не замужем, поэтому единственная семейная резиденция, к которой я имею отношение, это усадьба Фэн. Конечно, она должна быть помещена в передней прихожей поместья Фэн, — но после того, как она сказала это, выражение ее лица внезапно изменилось. — Может быть, отец думает, что это дочь больше не принадлежит семье Фэн? Все в порядке. Когда мы вернемся, дочь прикажет слугам заложить ворота в Ивовом дворе. В будущем люди семьи Фэн, идущие в павильон Единого Благоденствия, должны будут пройти через парадные ворота поместья окружной принцессы. Если отец захочет войти, пришлите кого-нибудь с вашей печатью.

— Ты... — Фэн Цзинь Юань полностью потерял лицо. Запнувшись, он не знал, что сказать, но вдруг вспомнил, что говорила Кан И, поэтому быстро взял ее слова на вооружение. — маленькие дети неразумны, они не знают, что говорят. Старшая принцесса, пожалуйста, не принимайте близко к сердцу то, что она сказала.

Кан И подхватила его рассуждения:

— Все дети такие. Жу Цзя тоже была такой же непослушной.

Фен Юй Хэн посмотрела на эту гармоничную пару и почувствовала, что это действительно очень интересно, и еще раз спросила:

— Тогда отец хочет, чтобы нефритовая черепаха была размещена, чтобы благословить дом, или отец хочет, чтобы дочь заложила ту стену?

Фэн Цзинь Юань сказал:

— Ты — дочь семьи Фэн. Если ты хочешь дать благословения, они будут переданы усадьбе Фэн. После того как подарок доставят, размести его в переднем зале.

— Большое спасибо, отец, — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Дочь не забудет приходить и зажигать благовония около нефритовой черепахи пятнадцатого числа каждого месяца. Я буду молиться о сохранении мира в семье.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Означает работать на конкурентов, сотрудничать с противником; как идиома: жить на средства одной стороны и одновременно скрытно помогать другой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 305.2. Давно не виделись**

Ли Кунь наблюдал за этой сценой и мысленно хвалил Фэн Юй Хэн, думая, что эта окружная принцесса Цзи Ан не просто смелая, но и очень умная. Затем он взглянул на Кан И и спокойно начал размышлять над сказанным ранее. Почему старшая принцесса Цянь Чжоу не жила на постоялом дворе, а переехала в поместье одного из чиновников Да Шунь? Возможно, здесь была какая-то схема.

Ли Кунь был прямолинейным, но отнюдь не глупым. Ни один принц этого мира не мог выжить, если он глуп. Более того, император Цзун Суй даже послал его в Да Шунь, чтобы предложить дань. Одно это показывало, что его положение в Цзун Суй не было нормальным.

Он немного подумал, а затем в мгновение ока он обхватил руки Фэн Цзинь Юаня и сказал:

— Поскольку старшая принцесса Цянь Чжоу уже побывала в поместье Фэн, этот скромный принц, разумеется, не может отставать. Интересно, есть ли у лорда Фэн время завтра, чтобы этот скромный принц пришел и посетил его?

Ли Кунь не произвел такого уж благоприятного впечатления на Фэн Цзинь Юаня. Во-первых, из-за железной сущности, которую Да Шунь надеялась получить в течение сотни лет. Во-вторых, он потерял лицо из-за Фэн Юй Хэн, но главным на данный момент было то, что Ли Кунь внезапно сказал, что подарит той, что разбила репутацию его страны, нефритовую черепаху, чтобы принести мир в дом. Фэн Цзинь Юань все еще был довольно изобретателен. Услышав, что Кан И и Жу Цзя живут в поместье Фэн, Ли Кунь сразу же сказал, что подарит благословенный предмет, чтобы принести мир в дом. Что это значило? Для кого это было сказано?

Он подавил свой гнев и посмотрел на Кан И. Хотя у той все еще было вежливое выражение лица, он мог видеть на этом непроницаемом лице отпечаток горя.

Фэн Цзинь Юань расстроился, и не мог не рассердиться на Ли Куня еще больше, поэтому он откровенно сказал:

— Сегодня поместье занято. Боюсь, что я не смогу выступить в качестве гостеприимного и дружелюбного хозяина. Если тот, кто приедет из Цзун Суй, чтобы предложить дань в следующем году, по-прежнему будет вашим высочеством, этот премьер-министр пригласит ваше высочество в нашу усадьбу.

Фэн Цзинь Юань отказался от Ли Куня, никак не поддержав его репутацию. Фэн Юй Хэн внутренне рассмеялась. Раньше она слышала, что премьер-министр сможет даже удержать лодку; однако, не говоря уже о лодке, ее отец не смог бы удержать и весла (1).

Видя, что Ли Кунь немного переменился в лице, и что он не мог найти выход, она быстро взяла разговор на себя:

— Ваше высочество, не возражайте. Теперь, когда в поместье живут две принцессы из Цянь Чжоу, семья действительно очень занята. Как насчет того, чтобы А-Хэн пригласила ваше высочество от имени его высочества августейшего принца посидеть и пообщаться некоторое время в августейшем дворце. Как вам мое предложение?

Услышав это, Ли Кунь стал походить на воздушный шарик, который внезапно наполнили воздухом, он, совершенно счастливый, сказал:

— Серьезна ли окружная принцесса? Его высочество августейший принц... он согласится?

Приглашение Фэн Юй Хэн было очень странным для Ли Куня. Он думал, что должен был попасть в поместье Фэн просто потому, что принцессы из Цянь Чжоу уже побывали в нем. Чувствовал, что, будучи специальным посланником, не может быть на шаг позади кого-либо еще, но Фэн Цзинь Юань, не колеблясь, отказался, заставив его почувствовать себя неловко. Но он никогда не думал, что, даже если он не сумеет посетить семью Фэн, принцесса округа Цзи Ан пригласит его от имени августейшего дворца.

Он знал об отношениях между Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мином и немного понимал, кем в действительности был девятый принц. Прямо перед тем, как приехать, он думал о налаживании отношений с принцами Да Шунь; однако, поскольку у всех принцев Да Шунь имелись свои фракции, независимо от того, с кем бы он ни установил отношения, он не смог бы избежать битв между фракциями. Но девятый принц был другим. Хотя ходили слухи, что ноги девятого принца бесполезны, а тело искалечено, он чувствовал, что все не так просто.

Кроме того, была еще и Фэн Юй Хэн! Эта окружная принцесса Цзи Ан контролировала таинственный способ производства стали. И столь храбро разбив оружие из железной сущности, она уже глубоко повлияла на Ли Куня.

Фэн Юй Хэн наблюдала за изменениями во взгляде Ли Куня и сумела примерно угадать, о чем он думал. Она кивнула:

— Эта окружная принцесса лично пригласила вас, поэтому его высочество августейший принц, естественно, согласится.

— Хорошо! — глаза Ли Куня загорелись, и он громко рассмеялся. — Тогда я попрошу окружную принцессу назначить дату. Этот скромный принц принесет подарок.

— Я не люблю откладывать дела. Раз мы пришли к соглашению по этому вопросу, то давайте сделаем это завтра! — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— Этот скромный принц благодарит окружную принцессу за поддержку! — Ли Кунь церемонно сложил руки, его слова были искренними.

Что касается Фэн Цзинь Юаня, то теперь она начал испытывать некоторое сожаление. Ли Кунь все еще был принцем другой страны. Поскольку он смог приехать в Да Шунь, это означало, что он представлял Цзун Суй. Ранее он проявил инициативу, чтобы нанести ему визит, но получил отказ. И в мгновение ока он уже оказался гостем августейшего дворца. Шанс улучшить дипломатические отношения был предоставлен кому-то еще. Что его мозг курил раньше?

Не только Фэн Цзинь Юань, но и Кан И была очень обеспокоена встречей Ли Куня с августейшим принцем и Фэн Юй Хэн. Железная сущность Цзун Суй, возможно, проиграла стали Да Шунь; однако для небольших стран, которые все еще использовали обычное железо, это стало бы существенным преимуществом. Разве он сможет чувствовать себя спокойно только благодаря стали, недавно выведенной в свет?

Думая каждый о своем, они быстро посмотрели друг на друга.

Фэн Цзинь Юань смог увидеть ее намерения и быстро сказал Ли Куню:

— Только что этот премьер-министр действовал опрометчиво. Даже если дома происходит много вещей, мы должны пригласить ваше высочество. Ваше высочество, пожалуйста, не вините нас. Можем ли мы рассчитывать на ваш визит?

На этот раз Ли Кунь покачал головой:

— Этот скромный принц — ни кто иной, как принц вассального государства. Как я мог осмелиться побеспокоить премьер-министра Да Шунь? Если этот скромный принц и в следующий раз приедет в Да Шунь, чтобы предложить дань от имени Цзун Суй, я приду и навещу вас! — сказав это, он больше не обращал никакого внимания на Фэн Цзинь Юаня, и обратился к Фэн Юй Хэн: — Этот скромный принц закончил есть вонтоны и вернется, чтобы подготовиться. Окружная принцесса, до встречи!

Кто знал, что как только он закончит говорить и прежде чем он сможет уйти, послышится стук лошадиных копыт? Звук все нарастал, становился громче и громче. Казалось, что всадники направлялись прямо к этому киоску с вонтонами, и не похоже было, что они собирались замедлиться.

Кан И ахнула, напуганная несущейся на них лошадью. Фэн Цзинь Юань не проявил слабости, подхватил Жу Цзя и Кан И под руки и буквально впечатал женщин в свое тело. Отступив как можно дальше, он попытался избежать дикого коня.

Ли Кунь подсознательно хотел протянуть руку и оттащить Фэн Юй Хэн, но когда повернул голову, чтобы посмотреть в ее сторону, то увидел, что девушка смотрит прямо на нападающую лошадь. Она стояла на месте, слегка приподняв подбородок, и не собиралась убегать. Что касается бешеной лошади, то всадник заставил ее остановиться в полушаге перед ней.

Человек на лошади посмотрел на Фэн Юй Хэн, а затем холодно сказал:

— Окружная принцесса Цзи Ан, давно не виделись.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Прим. пер.: проведя некое исследование идиом с лодками, я нашла две. Первая говорит о том, что трудно исправлять ситуацию, когда дело зашло далеко — "Когда лодка на середине реки, трудно заделывать дыры". Вторая же больше подходит к описываемой ситуации: "Так великодушен, что можно в душе запустить лодку". Как говорится, "широкая душа". Так можно сказать о человеке, отличающемся большим размахом в деятельности, щедростью в проявлении чувств и т. п..

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 306. Хорошие глаза**

На третий день Нового года в Да Шунь снова пошел снег. Он уже несколько раз начинался и заканчивался, но за это время успел белым покровом укрыть землю. Из-за ветра Фэн Юй Хэн была вынуждена прищуриться.

Человек на лошади посмотрел на девушку в светло-фиолетовом зимнем пальто, поднявшую к нему свое маленькое и холодное лицо. Хотя она была невысокой, решимость в ее глазах не стоило игнорировать.

Очень быстро он услышал, как эта, выглядевшая как настоящая северная фея, повелевавшая снегопадом, девушка ответила; тон ее голоса был чистым и еще более холодным, чем его:

— Давно не виделись, Бу Цун.

Фэн Цзинь Юань смотрел на Бу Цуна, и чувствовал только клокотавший внутри гнев, вылившийся в слова:

— Мчитесь на лошади по всей столице, генерал Бу действительно силен! Но мне интересно, вернулся ли генерал, так долго пропадавший неизвестно где, в этот раз в столицу, чтобы просить прощения или создавать проблемы?

Его слова были очень суровы, но Бу Цун даже не взглянул на премьер-министра, так что за своего генерала вынужден был отвечать заместитель:

— Отвечаю лорду премьер-министру, генерал Бу покинул столицу с секретной миссией от его величества. Цель состояла в том, чтобы подавить восстание мятежников в Бянь Нань. Генерал вернулся в столицу победителем, и будет отчитываться перед его величеством.

Фэн Цзинь Юань внезапно нахмурился. Секретная миссия от его величества? Бу Цун не пропадал?

Он заколебался, почувствовав в очередной раз, что возвращение Бу Цуна в столицу не сулит ничего хорошего семье Фэн. Когда это император выдал секретную миссию, о которой даже он не знал? Для него, как для премьер-министра, это было не очень хорошо.

Он уже сделал несколько предположений, но взгляд Бу Цуна не отрывался от Фэн Юй Хэн. Эти двое просто продолжали смотреть друг на друга. Их взгляды были жесткими, ни один из них не хотел уступать.

Наконец Бу Цун заговорил:

— Я знал, что ты так легко не умрешь, но даже так, почему я чувствую, что ты уже не та же Фэн Юй Хэн, что и раньше? Фэн Юй Хэн из моих воспоминаний не стала бы так злобно подталкивать мою семью Бу к пропасти.

Холодный взгляд Фэн Юй Хэн стал еще острее:

— И ты больше не тот Бу Цун. Бу Цун из моих воспоминаний не использовал бы мои похороны в качестве оправдания для посещения границы. Похоже, что генерал пожинал плоды этой поездки.

Бянь Нань был клочком земли на юге Да Шунь, на котором из-за жары никто не жил. Там ничего не росло, а на раскаленных камнях можно было готовить яйца. И Да Шунь, и южная страна Гу Шу обе были готовы отказаться от этого места. Никто не хотел расширяться в том направлении. Шли годы, и небольшая группа людей решила использовать это клочок земли в качестве своей базы. Вынося сильную жару, они делали вещи, которые вредили обеим странам.

Бу Цун взял эту секретную миссию и направился к Бянь Нань. Возможно, это было тем, что он просил у императора. Если бы он сказал, что действительно делал это на благо страны, Фэн Юй Хэн скорее умерла бы, чем поверила в это. Если бы в окрестностях не существовало какого-то выгодного дела, то как он мог совершить это бессмысленное путешествие?

Бу Цун внезапно расхохотался. Затем он указал на Фэн Юй Хэн и сказал:

— Конечно, ты не она!

Фэн Юй Хэн, однако, внезапно начала смеяться. И предыдущее холодное выражение ее изящного личика стало казаться просто иллюзией, исчезнув в мгновение ока. Вместо этого на нем отобразилось легкое смущение пополам с щепоткой ожидания. Это было лицо юной тринадцатилетней девочки.

В этот момент Бу Цун почувствовал, что его глаза его подвели. Но прямо сейчас он не чувствовал, что глаза обманывают его. Вместо этого мужчина ощущал, что те подводили его раньше. Когда-то Фэн Юй Хэн так и выглядела. Только такой вид соответствовал тому давнишнему воспоминанию о молодой девушке, которая следовала за Яо Сянем.

Он немного сожалел о своей прежней опрометчивости и быстро слез с лошади. Быстро подойдя к Фэн Юй Хэн, мужчина хотел извиниться перед ней и сказать, что его попутали смерти его дедушки и тети.

Но в тот момент, когда он приблизился, улыбка на лице Фэн Юй Хэн пропала. Хотя выражение ее лица не было столь же холодным, как раньше, она явно держалась настороже с тем, кого она не знала.

Бу Цун услышал, как Фен Юй Хэн своим четким и ясным голосом сказала ему:

— У генерала Бу хорошие глаза.

Он был поражен, внезапно его пробрал мороз. Мужчине показалось, что все волоски на теле встали дымом. Его охватили бесконтрольные страх и ужас.

Бу Цун вспомнил, что до того, как Фэн Юй Хэн заговорила, он сказал: "Конечно, ты не она". Поэтому реплика: "У генерала Бу хорошие глаза" на самом деле была именно ответом. Но... если она не Фэн Юй Хэн, то кто?

Бу Цуну казалось, что его опутала паутина тайн и загадок. Мужчина чувствовал себя так, словно его вморозили в глыбы тысячелетнего льда, он совершенно не был способен двигаться. Ему хотелось запрыгнуть на лошадь и уехать; однако его ноги будто приклеились к земле. Он вообще не мог сойти с места.

Но девушка перед ним вновь изменила выражение лица. На этот раз оно было озадаченным:

— Генерал Бу, что-то не так? Сегодня весьма холодно, так почему у вас на лбу пот? — спросив это, она обратилась к заместителю генерала, который тоже ранее спешился с лошади: — Возможно, вашему генералу жарко. Быстро помогите ему снять пальто. Если он продолжит так потеть, то простудится.

Сложившаяся ситуация была неясна заместителю генерала. Увидев, что Бу Цун действительно вспотел, он подошел снять пальто.

Бу Цун вообще не отреагировал на его действия, позволив своему заместителю снять его. Только после того, как пальто было снято, он начал дрожать от холода.

Он с удивлением посмотрел на Фэн Юй Хэн и хотел спросить, кто она самом деле; однако, прежде чем он смог задать этот вопрос, Фэн Цзинь Юань, стоявший позади них внезапно сказал:

— Снегопад становится все сильнее и сильнее. Вернемся в усадьбу.

Фэн Цзинь Юаню не хотелось уходить. Он мог сказать, что Фэн Юй Хэн в этой ситуации одержала верх. Он был безумно рад тому, что Бу Цун потерпел неудачу, но, увидев, что Кан И побледнела от холода, он не мог не расстроиться.

— Давайте вернемся в усадьбу, — вновь повторил мужчина, решив проявить свою внимательность. Потом он передал свое пальто Жу Цзя перед тем, как помочь Фэн Юй Хэн: — А-Хэн, поедем домой.

— Конечно! — девушка согласилась своим веселым и ясным голосом, а затем сказала Бу Цуну: — Если у генерала жар, то вам не стоит входить во дворец, чтобы увидеться с его величеством. Зал Сотни Трав через дорогу. Вы можете пройти обследование и получить лекарства. Так как мы знакомы... Ван Линь! — крикнула она. Когда тот послушно подошел к ней, она произнесла: — Сделай генералу Бу двадцатипроцентную скидку, — договорив, она не стала ждать ответа, повернулась и ушла.

После того как группа людей вернулась в свои экипажи и уехала, Ли Кунь, который тоже присутствовал на месте действия, расплатился за съеденные вонтоны. Затем он оглядел Бу Цуна и ушел со своими помощниками.

Но Фэн Юй Хэн не знала об этом. Забравшись в карету, она взяла вонтоны, которые Хуан Цюань купила на вынос, и начала есть. Аромат еды проник в нос Фэн Цзинь Юаня, заставив его ощутить зверский голод. Он не мог не сглотнуть слюну. Посмотрев на Фэн Юй Хэн, он понял, что она слишком увлечена едой, поэтому слегка отругал ее:

— Как девочка, ты должна помнить о семье и манерах. Почему ты не обращаешь чуть больше внимания на эти вещи?

Фэн Юй Хэн глотнула супа и спросила Хуан Цюань:

— Нужно ли мне возвращать посуду?

Хуан Цюань сказала ей:

— Молодая госпожа, не беспокойтесь и ешьте. Эта слуга дала немного больше денег и заплатила за нее.

Фэн Цзинь Юаня проигнорировали, и он не мог не разозлиться:

— Я с тобой разговариваю!

После того как Фен Юй Хэн закончила есть последний вонтон и выпила последний глоток супа, она передала посуду Хуан Цюань. Затем девушка заставила ее утереть платком уголки своего рта и только тогда заговорила; однако, неожиданно для него, это был вопрос:

— Внезапно начался снег, и сильно похолодало. Дочь, которая еще не вышла замуж, съела тарелку супа с вонтонами перед своим отцом, чтобы согреться. На что я должна обратить внимание?

Фэн Цзинь Юань потерял дар речи. Если подумать немного, это это разумно. Ребенку стало холодно, поэтому она выпила немного супа, чтобы согреться. Это было действительно нормально. Почему он так взволнован?

— Но... — снова начала Фэн Юй Хэн, — что беспокоит меня больше, так это отец, который даже не защищает свою собственную дочь. Что это за отец такой?

— Ты... — Фэн Цзинь Юань действительно хотел дать ей пощечину и спросить, откуда у нее смелость так говорить с отцом? Но, несмотря ни на что, он не мог заставить себя ударить ее, потому что чувствовал себя виноватым. Когда лошадь Бу Цуна кинулась на них, он только думал, что не может допустить травм Кан И и Жу Цзя. В глубине души он действительно оставил Фэн Юй Хэн. Просто до тех пор, пока та не упомянула об этом, он не понимал, что сделал.

Само понятие "дочь" для него всегда было размытым. Даже если это касалось Чэнь Юй, то он просто надеялся, что та сможет подняться на небеса из-за своей красоты. Но теперь эта вторая дочь вытащила этот вопрос на всеобщее обозрение, заставив его потерять дар речи.

Два экипажа выстроились перед воротами поместья Фэн в одну линию. Фэн Цзинь Юань практически сбежал, первым покинув тесное пространство. Когда Фэн Юй Хэн последовала за ним, то увидела, как ее отец бросился к другой карете. Потирая руки, он ждал, что помочь Кан И выйти.

Она приподняла бровь и громко сказала:

— Отец! Идет сильный снег, и дочь боится. Может ли отец подойти и помочь дочери выбраться?

Как мог Фэн Цзинь Юань быть готовым помочь ей? Он просто небрежно сказал:

— Разве у тебя нет слуги? Пусть она поможет тебе!

Она тяжело вздохнула и произнесла:

— В тот день во дворце А-Хэн поскользнулась, и именно отец-император лично помог А-Хэн. Он даже сказал этой дочери: "Мы не можем позволить Хэн Хэн упасть во дворце, в противном случае уважаемый Фэн будет расстроен". Ха, как мог отец-император знать, что отцу все равно, упадет А-Хэн или нет? Хуан Цюань, иди и помоги мне.

Хуан Цюань выпрыгнула из кареты и со всей серьезностью помогла Фэн Юй Хэн выйти. В то же время она сказала:

— Если его величество узнает, что молодая госпожа живет в таких условиях в этой усадьбе, то он, безусловно, расстроится. Юная госпожа, вы должны быть очень осторожны. Если вы упадете, у вас не будет энергии, чтобы производить сталь для Да Шунь.

У Фэн Цзинь Юаня от услышанного онемел затылок. Каждое слово, сказанное этими двумя, пронзило его сердце. Он беспомощно махнул Кан И и вернулся, чтобы лично помочь Фэн Юй Хэн.

Но та положила свои маленькие ручки на его запястье и сказала с улыбкой:

— Отец действительно смешной. А-Хэн — ваша собственная дочь, и я не старшая принцесса Кан И, так почему вы дрожите?

Фэн Цзинь Юаню хотелось сказать, что она напугала его; однако тем, что он на самом деле произнес, было:

— Не стоит сосредоточиваться на разговорах. Ты должна быть немного осторожнее. Дорога слишком скользкая из-за выпавшего снега, — в любом случае, если бы она действительно упала, не говоря уже о производстве стали, он вообще не смог бы дать императору объяснения.

Фэн Юй Хэн приподняла бровь и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, затем улыбнулась ему:

— Спасибо, отец, — наконец обе девичьи ножки коснулись земли, и она тихо добавила: — Так вы действительно похожи на отца.

Но в это время она вдруг услышала чей-то вскрик из кареты, стоявшей сзади. Сразу же после раздался глухой стук, когда кто-то упал на землю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 307.1. Увести ее и убить!**

У Фэн Цзинь Юаня от испуга чуть душа не покинула тело. Он быстро оглянулся и увидел старшую принцессу Кан И, сидящую на земле с болезненным выражением лица. Жу Цзя же кричала:

— Мама! Мама, что с тобой случилось? Как ты в итоге упала? Ты поранилась? Мама, не пугай Жу Цзя! Это Да Шунь. Если с тобой что-то случится, как Жу Цзя объяснит это дяде императору?

— Ах! — Фэн Цзинь Юань топнул ногой, быстро отпустил Фэн Юй Хэн и подбежал к женщине.

Кан И, похоже, поранилась, она сидела на земле и долго не могла встать. В конце концов, Фэн Цзинь Юань просто поднял ее на руки и вошел в усадьбу.

Когда Фэн Юй Хэн тоже захотела войти в поместье, она оказалась рядом с Жу Цзя. И тут стоявшая около Жу Цзя служанка вдруг сказала:

— Это она! Эта слуга лично видела, как лорд Фэн уже подошел к нашей карете и собирался помочь старшей принцессе, но она позвала его к себе. Она настаивала на том, чтобы лорд Фэн вывел ее из кареты первой. Она спровоцировала падение старшей принцессы!

Жу Цзя уставилась на Фэн Юй Хэн, она была в бешенстве.

Фэн Юй Хэн, однако, приподняла уголки губ. Ничего не говоря, она подняла руку и дважды ударила эту служанку. И только потом яростно сказала:

— Увести ее и убить!

Следуя ее приказу, Хуан Цюань немедленно приняла меры. Схватив эту служанку за воротник, она потащила ее к усадьбе окружной принцессы. В то же время она сказала императорской гвардии:

— Пусть двое из вас отвезут эту девушку в такое место, где нет людей, а затем забьют ее до смерти.

Императорские стражи охраняли усадьбу окружной принцессы, поэтому Фэн Юй Хэн была их боссом. Для них ее приказы были приказами самих небес. Не говоря уже о том, чтобы забить какую-то служанку до смерти, даже если им скажут напасть на усадьбу Фэн и уничтожить эту семью, они сделают это, даже глазом не моргнув.

Жу Цзя ошеломленно проследила за тем, как ее собственную служанку, плачущую и кричащую, куда-то уволокли. Она в ужасе посмотрела на Фэн Юй Хэн, а затем громко сказала:

— Как ты смеешь? Как ты смеешь забивать мою служанку до смерти?

Фэн Юй Хэн в замешательстве ответила:

— Почему бы мне не посметь? Служанка из вассального государства осмеливается указывать и ругаться на окружную принцессу Да Шунь. То, что я просто отправила ее на смерть, можно посчитать легким наказанием. Принцесса Жу Цзя, если вы собираетесь защитить свою служанку, эта окружная принцесса поспорит с вами. Как на вас повлияло то, что мой отец помог мне?

— Но мы же гости! — вскрикнула Жу Цзя.

— Гости должны выглядеть и вести себя как гости! — ответила Фэн Юй Хэн как ни чем не бывало. — Я никогда раньше не слышала о гостях, кричащих на хозяина дома, в котором они гостят! Хуан Цюань, возьми печать этой окружной принцессы, чтобы пригласить императорского врача. Это будет жестом доброй воли этой окружной принцессы по отношению к старшей принцессе, — произнеся это, она вошла в поместье и продолжила: — У вас был прекрасный постоялый двор, но вы не захотели в нем жить. Теперь, когда вы поранились при падении, кого можно обвинить кроме вас самих? Ах, да, получили ли мы подарок от принца Цзун Суй?

Хэ Чжун, который следовал за ней, быстро сказал:

— Этот слуга как раз собирался сказать второй молодой госпоже, что кто-то только что пришел, чтобы доставить нефритовую черепаху. Он сказал, что это был новогодний подарок от четвертого принца Цзун Суй второй молодой госпоже.

— Замечательно, — она кивнула. — Отнеси его в передний зал двора Пионов и оставь там. Черепаха предназначена для защиты мира и спокойствия в доме. Она должна быть правильно размещена.

— Вторая молодая госпожа, не волнуйтесь. Этот слуга пойдет и сделает это прямо сейчас, — Хэ Чжун принял поручение и ушел.

Фэн Цзинь Юань понес Кан И прямо во двор, в котором она жила, из-за чего вся усадьба Фэн начала обсуждать это. Во-первых, они не понимали, как эта женщина получила травму после того, как покинула поместье абсолютно здоровой. Во-вторых, им было интересно, почему их мастер так заботится о принцессе Кан И, что фактически сам принес ее обратно.

Сердитая Жу Цзя бросилась вдогонку. Услышав разговоры слуг, она не могла не разозлиться:

— Разговариваете о своем мастере за его спиной. Это одно из правил семьи Фэн?

Слуги испугались и замолчали. Фэн Юй Хэн, услышавшая это, остановилась и сказала.

— Это действительно одно из правил нашего поместья Фэн. Если принцесса Жу Цзя не может привыкнуть к этому, есть только один выход. Вы можете покинуть усадьбу.

— Ты пытаешься выгнать меня? — поняла Жу Цзя. — Мы были приглашены в поместье дядей Фэн и старейшей госпожой!

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Кто сказал, что я хочу выгнать вас? Так или иначе, нефритовая черепаха принесена ради мира в поместье. Кроме того, пострадавшая здесь не я.

— Как велика окружная принцесса Цзи Ан! — Жу Цзя стиснула зубы и продолжила: — Ты ведешь себя совсем по-другому, когда общаешься с кем-то напрямую, по сравнению с работой за его спиной. Ты действительно злодейка.

— Вы ошибаетесь, — поправила ее Фэн Юй Хэн. — Независимо от того, имею ли я дело с кем-то напрямую или действую скрытно, эта окружная принцесса всегда ведет себя одинаково, — произнеся это, она развернулась и ушла с Хуан Цюань. Она не собиралась посещать Кан И.

Жу Цзя посмотрела ей вслед и тайком вздохнула с облегчением. Неудивительно, что ее мать сказала, что вторая молодая госпожа семьи Фэн не их тех, кого легко обидеть. Теперь, после произошедшего, в этом не было никакой ошибки. В мгновение ока она потеряла служанку. Это заставило ее чувствовать себя довольно раздраженной.

По дороге в павильон Единого Благоденствия, Фэн Юй Хэн сказала Хуан Цюань:

— Через некоторое время отправляйся в августейший дворец и расскажи его высочеству о том, что произошло сегодня. Также проинформируй его о завтрашнем визите принца Цзун Суй. Пусть госпожа Чжоу приготовится.

Хуан Цюань кивнула:

— Эта слуга скоро отправится. Но молодая госпожа, старшая принцесса Кан И действительно получила травму прямо перед усадьбой Фэн. Ничего же не случится, верно?

— Что может случиться? Ее служанка даже не смогла справиться с таким простым делом, как помочь своей хозяйке выйти из кареты. Ну и какой прок с таких слуг? Через некоторое время отправь десять слуг из павильона Единого Благоденствия, чтобы позаботиться о них. Скажешь, что эта окружная принцесса не доверяет слугам Цянь Чжоу. Поскольку они приехали жить в поместье Фэн, эта окружная принцесса обязана обеспечить безопасность старшей принцессы.

Хуан Цюань начала улыбаться:

— После того как мы заменим всех ее личных слуг, было бы странно, если бы она не чувствовала себя крайне удрученной.

Фэн Ю Хэн, однако, покачала головой:

— Если бы мне сказали, что Жу Цзя будет удручена, я бы поверила в это, но Кан И смогла пережить борьбу за трон. Разве с ней можно так легко справиться?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 307.2. Увести ее и убить!**

Девушки, разговаривая, очень быстро добрались до собственного двора. А войдя, обнаружили, что в нем довольно оживленно. Оказалось, что пришли Яо Ши вместе с Цзы Жуем. Мальчик шутил с Ван Чуань, заставляя смеяться всех окружающих слуг.

Увидев возвращение Фэн Юй Хэн, Ван Чуань взмолилась:

— Молодая госпожа, вы наконец-то вернулись. Быстро помогите этой слуге. Молодой мастер поднимает вопросы, на которые я не могу дать ответы. Я уже проиграла ему шесть чашек чая. Если бы молодая госпожа не вернулась, живот этой слуги просто-напросто лопнул бы.

Цзы Жуй громко сказал:

— Именно сестра Ван Чуань сказала, что хочет посоревноваться с Цзы Жуем в учебе. Цзы Жуй и так выбирал простые темы.

— Твоя сестра Ван Чуань просто позволяет тебе победить. Не становись высокомерным, — ответила подошедшая к нему Яо Ши.

Ван Чуань была явно без ума от Цзы Жуя:

— Я не позволяла ему победить. Эта слуга действительно проиграла молодому мастеру.

— Ты лучше всех знаешь, как позаботиться о нем, — улыбнулась Яо Ши, затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн и сказала: — Я пришла, чтобы спросить тебя кое о чем. Я планировала завтра посетить дворец Вэнь Сюань. У тебя есть время, чтобы пойти вместе?

Услышав, что она хочет посетить дворец Вэнь Сюань, Фэн Юй Хэн действительно захотела поехать. В конце концов, она и Сюань Тянь Гэ хорошо ладили, а принцесса Вэнь Сюань была дочерью императорского наставника Е Жуна. С этой точки зрения именно она должна поехать к ним. К сожалению, сложившиеся обстоятельства не позволяли ей этого:

— Я договорилась о встрече с принцем Цзун Суй и его высочеством, девятым принцем. Кажется, это дочь не сможет пойти.

Яо Ши охнула, а затем быстро сказала:

— Твой вопрос — официальное дело, оно имеет первостепенное значение. Эту встречу нельзя пропускать. Завтра я возьму Цзы Жуя. Просто позаботься о своих делах.

Фэн Юй Хэн немного подумала и сказала:

— Мама, подождите минутку, — произнеся это, она быстро удалилась в свою комнату для хранения лекарств. Покопавшись в своем пространстве, она вытащила два самонагревающихся мешка с песком и вышла. — Они используются для того, чтобы прикрыть колени. Лорд Вэнь Сюань стареет, и его ноги не слишком хорошо себя чувствуют. Мама, возьмите их с собой и передайте им. Это будет моим извинением.

Сказав это, она дала один мешок Яо Ши, держа другой в руке. Затем она сжала его и сказала:

— Мать тоже должна попробовать. Просто сожмите его вот так. После сдавливания вы почувствуете тепло. Они очень удобны в использовании.

Яо Ши скопировала ее действия. Конечно же, мешок с песком в ее руке начал нагреваться, и она не могла не удивиться:

— Они действительно хороши. Лорд Вэнь Сюань, безусловно, будет очень рад это получить.

— Это замечательно, — Фен Юй Хэн никогда не сомневалась, что ее вещи поразят людей этой эпохи. Она только сказала: — Вы должны быть осторожны. Завтра я отправлю Хуан Цюань и Ван Чуань сопровождать вас.

— А как же ты? — Яо Ши немного заволновалась. — Если ты отдашь нам всех своих слуг, то что ты будешь делать?

— У меня все еще есть скрытый охранник. Мать не должна волноваться, — она похлопала Яо Ши по руке, а затем лично отправила ее со двора. Когда Яо Ши была уже далеко, она посоветовала Хуан Цюань: — Быстро отправляйся в августейший дворец. Я заставлю Цин Юй позаботиться об отправке слуг в усадьбу Фэн.

Хуан Цюань подчинилась и ушла. Затем Фэн Юй Хэн, не вдаваясь в подробности, рассказала Ван Чуань и Цин Юй то, что случилось с Кан И. Это разозлило обеих, так что они решили выбрать слуг с такими же взглядами.

Цин Юй и Ван Чуань вернулись через час. Они рассказали следующее:

— Десять слуг уже отправлены. Принцесса Кан И почти ничего не сказала, но лицо премьер-министра Фэн позеленело, а принцесса Жу Цзя вышла из себя. Но мы сказали, что, поскольку слуги Цянь Чжоу даже не смогли должным образом позаботиться о чем-то столь простом, как, например, помочь своей хозяйке выбраться из кареты, то это действительно не позволяет нам расслабиться. Вторая молодая госпожа не хочет, чтобы люди сказали, что поместье Фэн не заботится о старшей принцессе, поэтому она из добрых побуждений прислала слуг. После этого принцесса Кан И любезно согласилась.

Фэн Юй Хэн поняла, что та по-настоящему не приняла это. Она никогда раньше не сталкивалась с таким терпением, как у Кан И. Да и Жу Цзя, возможно, не была так проста, как казалось на поверхности.

На следующий день Фэн Юй Хэн рано встала, чтобы почтить основательницу. Она собиралась после выражения почтения поехать в августейший дворец.

Чего она не ожидала, так это того, что, прибыв в зал во дворе Изящного Спокойствия, кроме женщин из семьи Фэн, она обнаружит там Кан И с Жу Цзя.

Девушка пошла вперед и поклонилась основательнице. А потом, присев, с беспокойством спросила:

— Старшей принцессе немного лучше? А-Хэн вчера до смерти испугалась.

— Я доставила окружной принцессе много беспокойства, — улыбнулась Кан И. — С этой все в порядке. Вчера шел снег, поэтому дороги были скользкими. Я оступилась и упала. Я позволила окружной принцессе увидеть что-то очень глупое.

— Хорошо, что старшая принцесса в порядке. Как может А-Хэн смеяться над вами? Если бы не отец, обожающий А-Хэн и помогший мне выйти из экипажа, возможно, упавшей была бы именно А-Хэн. Старшая принцесса где-нибудь поранилась?

— Я потянула лодыжку, — сказала Кан И. — Хотя мне немного больно, это не влияет на мою способность ходить. Врач выписал лекарство. Мне станет лучше после приема.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Тогда я могу быть спокойна. Но есть кое-что, что все это время интересовало меня. Цянь Чжоу — страна льда и снега. Старшая принцесса за свою жизнь должна была привыкнуть к ледяным дорогам. Как вы могли упасть, приехав в Да Шунь?

— Эта повела себя слишком небрежно, — немедленно сказала немного смущенная Кан И, а затем добавила, подумав еще немного: — Возможно, это слуги ослабили внимание. Вчера окружная принцесса специально прислала некоторых слуг, и эта действительно благодарна за такой жест.

При упоминании слуг, присланных Фэн Юй Хэн, Жу Цзя снова преисполнилась гневом, но сейчас было не самое подходящее время, чтобы выразить это. Она могла лишь горько сказать:

— Правильно, у окружной принцессы действительно хорошие методы.

Проговорив это, она посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела, что ее глаза покраснели, а лицо сильно побледнело. Она поглядела на основательницу сияющим и сочувственным взглядом.

Пожилая женщина была ошеломлена...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 308.1. Эта великая будет искать мести сразу**

Изначально она была недовольна тем, что Фэн Юй Хэн послала десять слуг во двор Цзинь Фу, но прежде чем она смогла пожаловаться, сочувствующие глаза Фэн Юй Хэн заставили ее сердце задрожать.

— Бабушка, — наконец, Фэн Юй Хэн начала говорить, но она произнесла только одно слово, и то с глубоким вздохом.

Основательница не могла продолжать ждать:

— В чем проблема? А-Хэн, я вижу, что ты немного бледна. Может быть, ты плохо спала?

— Это не так, — покачала головой Фэн Юй Хэн. — А-Хэн очень хорошо спала, но вчера я испытала сильное потрясение. На сердце по-прежнему неспокойно.

— Сильное потрясение? — основательница немного подумала, а потом вспомнила о падении Кан И и быстро сказала: — Правильно, то, что старшая принцесса внезапно упала, потрясло даже меня. Более того, ты видела это лично.

— А? — Фэн Юй Хэн была поражена. — Падение старшей принцессы действительно стало неожиданностью, но то, что потрясло эту внучку, — совсем другое.

— Что еще случилось? — озадаченно спросила основательница.

Фэн Юй Хэн ответила:

— Вчера перед Залом Сотни Трав на нас бросилось несколько обезумевших лошадей. Ситуация была очень опасной, и отец мгновенно принял решение защитить обеих принцесс, оставив эту внучку одну прямо перед этими дикими животными. Одна из лошадей уже встала на дыбы, но, к счастью, всаднику удалось восстановить контроль. Только поэтому внучка спаслась. Если бы этот человек остановился на полшага дальше, то внучку… растоптала бы лошадь.

— Что? — шокировано выдохнула основательница. — Такое действительно случилось?

Кан И немного смутилась, слушая Фэн Юй Хэн. В то время Фэн Цзинь Юань действительно защищал только ее и Жу Цзя. Он не обращал никакого внимания на Фэн Юй Хэн.

— Бабушке не нужно беспокоиться. Внучка здесь, и это прекрасно. Просто я очень боюсь, когда думаю об этом. Лошадиные копыта почти почесали нос этой внучки. Смерть внучки несущественна, но если это вызовет проблемы для производства стали Да Шунь, все станет намного серьезнее. Бабушка, что вы думаете об этом?

Когда она так поставила вопрос, основательница почувствовала, что Фэн Цзинь Юань перешел границы. Даже если он не спас свою дочь, то почему не задумался о нынешней ценности этой дочери для Да Шунь?

— Хм-пф! — основательница посмотрела на Кан И, и выражение ее лица уродливо исказилось. Затем она сказала Фэн Юй Хэн: — Твой отец действительно слишком глуп. Бабушка обязательно поддержит тебя в этом вопросе.

Фэн Юй Хэн быстро встала, чтобы поклониться:

— А-Хэн благодарит бабушку за заботу и беспокойство. К счастью, вчера это была именно я. А-Хэн более проворна и способна избежать чего-то такого. Если бы на моем месте была бы бабушка... — она сказала это, глядя на нее сочувствующими глазами: — Бабушка вырастила и воспитала отца. Если бы отец не спас вас, как бы вам было больно!

Только тогда основательница поняла, почему Фэн Юй Хэн ей сочувствовала. Так и есть! Если бы это была она, спас бы ее Фэн Цзинь Юань?

Увидев отсутствующее выражение лица основательницы, Кан И была слегка потрясена. Она быстро сказала:

— Вчера это случилось слишком внезапно. Эта и Жу Цзя просто оказались рядом с лордом Фэн. Только благодаря этому мы были защищены. Лорд Фэн из тех людей, которые ценят семью. Вот вчера, когда он вышел из кареты, он все же помог сойти окружной принцессе первой.

— Правильно, — вздохнула Фэн Юй Хэн. — Дорога оказалась слишком скользкой. Отец изначально уже стоял перед каретой принцессы, но я боялась. Только когда я сказала отцу о том, что беспокоюсь о методе производства стали, он вернулся, чтобы помочь мне, — она сказала это и взглянула на основательницу: — Бабушке не нужно слишком беспокоиться. Думаю, отец относится иначе к дочери и матери. Если бы это была бабушка, отец определенно не позволил бы вам испытать это потрясение, — сказав это, она поклонилась основательнице: — У А-Хэн сегодня встреча с его высочеством августейшим принцем и четвертым принцем Цзун Суй, так что я уйду первой.

Поклонившись, она развернулась и ушла, не оглядываясь.

Оставшиеся в комнате думали о том, что только что сказала Фэн Юй Хэн. Чэнь Юй и Сян Жун, сидевшие в стороне, не могли не посмотреть на Кан И. На сердце у них было неспокойно, во рту стоял неприятный вкус желчи.

После того как Фэн Юй Хэн отправилась в августейший дворец, она осталась там на легкий перекус. Только тогда она вышла; но затем уехала в императорский дворец вместе с Сюань Тянь Мином. Что касается четвертого принца Цзун Суй, то он вернулся на постоялый двор в очень хорошем настроении.

Когда шпионы Цянь Чжоу донесли эту новость до Кан И, та снова почувствовала сожаление. Вчера она потеряла возможность пригласить Ли Куня в поместье Фэн. По сравнению с Цзун Суй ее Цянь Чжоу даже не обладала железной сущностью!

Фэн Юй Хэн практически весь оставшийся день провела в императорском дворце. Никто не знал, что она и Сюань Тянь Мин обсуждали с императором. Семья Фэн видела только, как дворцовые служанки и евнухи внесли в усадьбу множество вещей. Затем женщина-чиновница сказала основательнице:

— Его величество услышал, что вчера принцесса округа испытала сильные потрясение и раздражение. Эти вещи были принесены, чтобы помочь окружной принцессе прийти в себя. Его величество также сказал, чтобы лорд Фэн не забыл дать объяснение при дворе седьмого числа, почему он решил не защищать окружную принцессу в такой сложной ситуации?

После того как чиновница закончила передавать это сообщение, она проследила, чтобы все вещи были доставлены, и ушла, оставив членов семьи Фэн в замешательстве смотреть друг на друга. Основательница кинула взгляд на Фэн Цзинь Юаня, а затем яростно стукнула тростью о землю. Не говоря ни слова, она вместе с бабушкой Чжао вернулась в свой двор.

Кан И стояла на месте, лихорадочно обдумывая ситуацию. Затем она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня краешком глаза и увидела тень сожаления на его лице. У Кан И что-то шевельнулось в сердце, и она не удержалась и со стыдливым видом сказала:

— Это все вина Кан И. Я доставила неприятности премьер-министру Фэн. Мы вернемся на постоялый двор!

Услышав это, Фэн Цзинь Юань немедленно покачал головой:

— Это не имеет к вам отношения. Это премьер-министр был слишком поспешен в своих решениях. В то время я думал только, что не должен допустить, чтобы принцессы пострадали, но я забыл о методе производства стали.

— Но, в конце концов, во всем виновата Кан И. Теперь, когда император ясно выразил свое отношение, как лорд Фэн планирует отвечать?

Фэн Цзинь Юань махнул рукой:

— Неважно. Старшая принцесса, пожалуйста, не волнуйтесь. У этого премьер-министра, естественно, есть план на этот счет. По правде говоря... — он сделал паузу и понизил голос, со всей своей искренностью сказав: — если случится еще что-нибудь такое же опасное, Цзинь Юань все равно спасет тебя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 308.2. Эта великая будет искать мести сразу**

Сердце Кан И затрепетало, а щеки покраснели. Даже Жу Цзя счастливо улыбнулась, услышав это, поэтому она просто решила обнять Фэн Цзинь Юаня за руку, тихо сказав:

— Если бы отец был еще жив, он бы тоже любил, как дядя Фэн, верно?

Кан И мрачно нахмурилась. Кто знает, о чем думал Фэн Цзинь Юань, когда он поднял руку и осторожно прикоснулся к ее надпереносью. Слегка помассировав кожу, он заставил эту женщину перестать хмуриться.

Фэн Юй Хэн вернулась в усадьбу Фэн незадолго до обеда. Войдя в поместье, она направилась прямо в парадный зал двора Пионов. Хэ Чжун поспешно последовал за ней, говоря:

— Люди из дворца пришли днем и принесли множество вещей для второй молодой госпожи. Мастер уже приказал слугам отнести их в павильон Единого Благоденствия.

— Я понимаю, — ответила она, продолжая идти и продолжила: — Я собираюсь посмотреть на нефритовую черепаху.

Услышав, что она хочет увидеть нефритовую черепаху, Хэ Чжун поспешно сказал:

— Она находится в передней части двора Пионов. Вторая молодая госпожа сможет увидеть ее сразу, как войдет.

— Замечательно, — она махнула рукой: — Ты можешь идти, делать свою работу. Нет необходимости следовать за мной.

Хэ Чжун покинул ее, и Фэн Юй Хэн вошла в переднюю вместе с Цин Юй. Пройдя через дверной проем, она увидела Жу Цзя, стоявшую там и указывающую на нефритовую черепаху. Она говорила слугам:

— Эта такая уродливая штука. Быстро уберите ее.

Один из слуг смутился и сказал:

— Отвечаю принцессе: это было желанием второй молодой госпожи — разместить ее здесь. Мастер также согласился.

— Какой второй молодой госпожи? Сейчас эта принцесса говорит, что эта штука уродлива, так что уберите ее! Вы меня слышали? Что вы там стоите?

Слуги семьи Фэн были единодушны в своем мнении по этому вопросу. Независимо от того, сколько Жу Цзя кричала и угрожала, ни один человек не послушался ее. Как только Жу Цзя собиралась снова начать ругаться, какой-то слуга внезапно посмотрел на дверь и поклонился, сказав:

— Этот слуга приветствует вторую молодую госпожу.

Жу Цзя ошеломленно обернулась и увидела, как в переднюю вошла Фэн Юй Хэн вместе со своей служанкой. Она остановилась, только когда была в трех шагах.

Выражение лица Фэн Юй Хэн было настолько холодным, что заставило Жу Цзя задрожать, но слова, которые она сказала потом, оказались даже холоднее:

— Принцесса Жу Цзя, это ваш дом или мой?

Жу Цзя сердито посмотрела на нее; однако она не могла произнести и слова.

Затем Фэн Юй Хэн сказала:

— Завтра эта окружная принцесса лично напишет письмо, и пусть люди отвезут его за восемьсот ли в Цянь Чжоу. Я скажу в нем, что расположение императорского трона Цянь Чжоу мне не нравится. И попрошу переместить его.

— Фэн Юй Хэн, ты сумасшедшая? — Жу Цзя практически была на грани нервного срыва: — Не берешь ли ты на себя слишком много? Какое отношение имеет к тебе расположение императорского трона нашей Цянь Чжоу?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Это действительно не связано с этой окружной принцессой. Вот почему, принцесса, как расположение вещей в нашей семье Фэн связано с вами? Вам не ясно кто вы такая?

— Ты… — Жу Цзя указывала на нее пальцем и на некоторое время полностью лишилась дара речи.

Но тут высказалась Цин Юй:

— Принцесса, указывать пальцем на другого человека очень невежливо. Может ли быть, что императорский наставник Цянь Чжоу не научил вас даже этим манерам?

— Да кто ты такая? — она не смела проклинать Фэн Юй Хэн, но ее совсем не волновала Цин Юй. — Низшая служанка, я разговариваю с твоей хозяйкой. Какое право ты имеешь высказывать свое мнение? — сказав это, она решила скопировать то, что сделала вчера Фэн Юй Хэн, и дважды ударить ее; однако, когда она подняла руку, ее кто-то схватил.

Затем она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Если вы осмелитесь ударить ее, то эта окружная принцесса немедленно войдет во дворец и сообщит об этом отцу-императору. Я скажу, что специальный посланник Цянь Чжоу напал на дом одного из чиновников Да Шунь, пытаясь спровоцировать две страны на начало войны.

Жу Цзя в испуге попыталась выдрать свою руку из хватки Фэн Юй Хэн. Она не могла понять:

— Как ссора между девушками на заднем дворе превратилась с войну между двумя странами? Фэн Юй Хэн, перестань говорить такие вещи, просто чтобы напугать людей!

Фэн Юй Хэн, однако, очень серьезно сказала ей:

— Если бы мы были сестрами, спорящими и сражающимися, это, естественно, было бы незначительной ссорой на заднем дворе, но вы принцесса Цянь Чжоу. Подумайте о своем происхождении, затем вспомните об отношениях между Цянь Чжоу и Да Шунь. Если вы хотите просто приехать сюда и вести себя как мастер семьи Фэн со всем своим происхождением, тогда эта окружная принцесса не будет против того, чтобы стать хозяйкой Цянь Чжоу.

Жу Цзя была взбешена и недовольно произнесла:

— Я твой гость. Как ты можешь так разговаривать со мной?

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Я всегда ненавидела ходить вокруг да около. У меня нет времени с тобой возиться. Если я с кем-то враждую, то мщу сразу. Если я задержусь с этим всего на один день, то не смогу спать по ночам, — сказав это, она сразу же приказала слугам, так и стоявшим в комнате: — Внимательно следите за нефритовой черепахой. Это сокровище, присланное принцем Цзун Суй, чтобы принести мир в дом. Если кто-то осмелится сдвинуть его с места, пусть и случайно, это будет проявлением неуважения к Цзун Суй. Хорошенько подумайте о железной сущности Цзун Суй! Я действительно не понимаю, почему некоторые больше не боятся железной сущности Цзун Суй только потому, что у Да Шуна есть сталь. Сталь принадлежит Да Шунь. Как это связано с кем-то еще?

Она буквально выплюнула эти слова, затем повернулась и ушла. Жу Цзя чувствовала себя так, как будто на нее вылили ушат с холодной водой. Она дрожала всем телом, абсолютно замерзшая.

Один из слуг спросил ее:

— Принцесса, есть ли другие приказы?

Она больше ничего не сказала и убежала во двор Цзинь Фу. Ей придется спросить у матери, чего им еще ждать от этого поместья Фэн.

Но вернувшись во двор Цзинь Фу, она обнаружила, что у лунных врат стоят четверо слуг-мужчин, по два с каждой стороны. Они полностью перекрыли доступ во двор через эти лунные ворота...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 309.1. Обнял ее...**

— Что вы делаете? — Жу Цзя была полна сомнений. — Почему вы стоите здесь на страже? Что случилось?

Один из слуг вышел вперед и сказал:

— Отвечаю принцессе, ничего не произошло. Мастер говорит со старшей принцессой, и приказал нам, слугам, остаться здесь. Слугам, неприемлемо оставаться во дворе, поэтому нам остается только ждать здесь.

Услышав, что Фэн Цзинь Юань внутри, Жу Цзя сдвинула свои изящные брови. Быстро шагнув вперед, она оттолкнула мужчин-слуг в сторону и сердито сказала, прежде чем броситься во двор:

— С дороги!

Возможно, это было сделано для того, чтобы избежать подозрений, поскольку дверь в комнату Кан И оставалась открытой, но слуги держались от нее так далеко, как только могли. Они даже не смотрели в этом направлении.

Жу Цзя с тревогой ворвалась в комнату. Когда она ступила внутрь, то случайно услышала, как Фэн Цзинь Юань сказал Кан И:

— Если у вас тоже есть это желание, тогда этот премьер-министр найдет возможность рассказать о нем его величеству.

Кан И стыдливо ответила:

— Все будет сделано, как говорит премьер-министр Фэн.

— Нет! — громко крикнула Жу Цзя, напугав обоих. Рука Кан И задрожала, и жаровня упала на пол.

Фэн Цзинь Юань находился довольно далеко от женщины, и не было никаких признаков того, что границы между ними нарушены. Но они сидели во внутренней комнате спальни только вдвоем, без слуг. Независимо от того, как Жу Цзя смотрела на это, она чувствовала себя неловко.

Она быстро вышла вперед и встала прямо между ними, прежде чем громко сказать:

— Я не согласна!

Первоначально Кан И была напугана до смерти, но, увидев, что это Жу Цзя, она с облегчением вздохнула:

— Почему ты снова шумишь?

— Мама! — дыхание у Жу Цзя прерывалось, а цвет лица был не слишком хорош. Посмотрев на Кан И, она сказала: — Жу Цзя знает, что дядя Фэн хороший человек, и понимает, что дядя Фэн очень хорошо относится к матери. Я прекрасно осознаю, что дядя хочет улучшить отношения с Да Шунь. Изначально Жу Цзя согласилась с этим, потому что мне тоже нравится дядя Фэн. Он относится к Жу Цзя даже лучше, чем к собственным дочерям, но... но...

— Что с тобой происходит? — Кан И поняла, что с Жу Цзя что-то не так и быстро посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, сказав: — Может быть, что-то случилось?

Фэн Цзинь Юань тоже высказался:

— Жу Цзя, если с тобой что-то случилось, просто скажи дяде Фэн. Я поддержу тебя.

— Можете ли вы поддержать меня? — Жу Цзя покачала головой и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. — Эта окружная принцесса Цзи Ан очень страшная. Если мы с матерью останемся в семье Фэн, то рано или поздно умрем от ее рук. Вот почему Жу Цзя не согласна с этим. Что бы вы ни говорили, я не соглашусь! Дядя Фэн, пожалуйста, вернитесь. Завтра мы вернемся на постоялый двор.

Услышав о Фэн Юй Хэн, сердце Фэн Цзинь Юаня тоже задрожало. Он действительно боялся этой второй дочери. Если бы Фэн Юй Хэн настаивала на чем-то, возможно, это действительно стало бы практически неосуществимым. В последнее время Фэн Юй Хэн была самым привилегированным человеком в Да Шунь. Кто посмел бы что-нибудь с ней сделать? Более того, учитывая жестокость этой девушки, кто посмел бы прикоснуться к ней?

Но ему все же нужно было стабилизировать ситуацию с Кан И, поэтому он самым серьезным тоном сказал:

— Не беспокойся. С этим премьер-министром никто не посмеет запугивать вас двоих. Даже если это окружная принцесса Цзи Ан, это не поможет!

Кан И чуть вздохнула и с горечью проговорила:

— Я не хочу, чтобы твоя усадьба погрузилась в хаос из-за этого. Если окружная принцесса действительно возражает, я думаю... мы должны просто забыть об этом.

— Нет! — крикнул Фэн Цзинь Юань, чтобы обрубить эту идею на корню. — Я никогда не слышал о том, чтобы мать и дочь беспокоились о личных делах отца. Даже если этот вопрос дойдет до императора, этот премьер-министр будет твердо стоять на своем. Тебе просто нужно дождаться хороших новостей! — сказав это, он щелкнул рукавом и ушел.

В комнате остались только Кан И и Жу Цзя, тогда же Жу Цзя восстановила свое дыхание и рассказала Кан И о том, что услышала.

Выслушав дочь, Кан И нахмурила брови и долго молчала.

После обеда Фэн Юй Хэн играла во дворе с Цзы Жуем, когда увидела, как Цин Юй ведет откуда-то слугу-мужчину и нескольких служанок из тех, что были отправлены во двор Цзинь Фу из павильона Единого Благоденствия. Фен Юй Хэн узнала большинство из них, но она была знакома и с пришедшим мужчиной. Это был личный слуга Фэн Цзинь Юаня.

— Старшая принцесса Кан И и мастер послали людей с дарами, которые помогут уменьшить потрясение молодой госпожи, — сказала Цинь Юу.

Фэн Юй Хэн кивнула и сказала про себя: они действительно быстры, как ветер. Император вручил подарки, поэтому семье Фэн было бы неправильно не выразить свое отношение.

— Просто прими их, — сказала она, а потом произнесла чуть громче: — Вместо того, чтобы благодарить отца и старшую принцессу, передайте сообщение отцу, раз уж вы здесь. Просто скажите, что вместо того, чтобы уменьшать потрясение от случившегося, было бы лучше не позволять мне испытать что-то подобное, — договорив, она махнула рукой: — Вы можете уйти.

Слуги разложили принесенные вещи и последовали за Цин Юй к выходу.

Цзы Жуй подбежал посмотреть на так называемые подарки, которые должны были уменьшить ее потрясение. Он увидел только какие-то добавки и атлас, который девушки использовали обычно на аксессуары. Там не было ничего действительно интересного, поэтому он не мог не ухмыльнуться:

— Старшая сестра права. Вместо того, чтобы уменьшать потрясение от случившегося, с самого начала было бы лучше не позволять испытывать тебе его. Сестренка, Цзы Жуй все больше и больше не любит отца.

Фэн Юй Хэн услышала его слова, но не ответила. Она чувствовала противоречивость ситуации. Для нее Фэн Цзинь Юань не был отцом. Для первоначальной владелицы тела он стал тем, кто непосредственно пытался убить ее. Но Фэн Цзы Жуй — его прямой потомок. Если она несмотря ни на что разрушит их отношения, будет ли этот ребенок винить ее, когда вырастет?

Цзы Жуй мог видеть, о чем думала его старшая сестра, поэтому он схватил ее за руку и серьезно сказал:

— Сестренка, просто поступай так, как хочешь. Отношения строятся не только на крови. Цзы Жуй признает только отношения с матерью и старшей сестрой. Я помню только то, как жил в горах на северо-западе. Помню старшую сестру, несшую Цзы Жуя и идущую за дровами. Пережитое в поместье Фэн уже начало стираться из моей памяти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 309.2. Обнял ее...**

Она с печалью в сердце обняла своего младшего брата. Такого рода холодная и нелюбящая семья, если бы она каким-то образом не оказалась в этой эпохе, то, возможно, не поверила бы, что подобное вообще может существовать.

— Старшая сестра отвезет тебя завтра посмотреть на фонари, ладно? — пятого числа каждого Нового года в Да Шунь проводится фестиваль фонарей. Все действие происходит на самой оживленной улице столицы. Фэн Юй Хэн вспомнила улыбку и радость этого ребенка, когда предыдущая владелица тела брала его с собой в раннем детстве.

Но на этот раз Фэн Цзы Жуй покачал головой:

— Я уже пообещал его высочеству принцу Тянь Юю пойти с ним. Мать тоже пойдет. Его высочество принц Тянь Юй сказал, что его девятый дядя обязательно придет к старшей сестре и все организует, поэтому мы не будем мешать, — Цзы Жуй сказал это, улыбаясь. — Я никогда не думал, что этот чрезвычайно могущественный принц будет относиться к старшей сестре так хорошо. По этому поводу я могу чувствовать себя спокойно.

Последние его слова заставили Фэн Юй Хэн снова почувствовать, что ее младший брат повзрослел. Возможно, через несколько лет этот малыш превратится в высокого и сильного мужчину, который сможет встать рядом с ней, чтобы защитить ее.

Поиграв с Цзы Жуем еще немного, она приказала слугам отправить его обратно отдыхать. Затем Фэн Юй Хэн сказала Хуан Цюань:

— Возьми немного денег и отдай слугам, которых отправили во двор Цзинь Фу. Скажи им, чтобы продолжали спокойно работать. Поскольку их нельзя прогнать, было бы неплохо дать им немного денег.

Ван Чуань улыбнулась и сказала:

— После празднования Нового года эта слуга отправится в Сяо Чжоу. Тамошний Зал Сотни Трав уже сейчас должен быть в состоянии получить прибыль.

— С прибыльностью не стоит спешить, — произнесла Фэн Юй Хэн. — Важно, чтобы каждый Зал Сотни Трав уделял внимание развитию талантов. Все мастера должны принимать учеников. При подготовке к открытию следующего Зала Сотни Трав, люди должны быть готовы к тому, что их могут отправить на новое место в любое время.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга уже сообщила лавочнику, чтобы он привел новых людей. Кроме того, у молодых девушек, которые учились у Лэ Ин Тянь, дела идут очень хорошо. Молодая госпожа, не пора ли их перевезти сюда?

— Мы можем это сделать, — сказала ей Фэн Юй Хэн. — Если в Сяо Чжоу есть что-нибудь вроде детского дома, стоит начать его финансировать. Если вы найдете каких-нибудь перспективных детей, то можете привезти их в Зал Сотни Трав, чтобы они стали учениками. После завершения праздников я боюсь, что будет много дел, которые нужно сделать.

Она хорошенько выспалась к вечеру и во всеоружии встретила императорскую карету Сюань Тянь Мина, прибывшую к воротам усадьбы окружной принцессы. Фэн Юй Хэн была в красном зимнем пальто, а волосы придерживали две заколки. Она выглядела очень мило.

Сюань Тянь Мин хотел выйти, чтобы встретить ее, но она махнула рукой:

— Я не такая щепетильная. Твои ноги еще не зажили. Я могу сесть в карету самостоятельно, — сказав это, она начала забираться в карету.

В это время открылись ворота и поместья Фэн, откуда вышли Фэн Цзинь Юань вместе с Кан И и Жу Цзя. Снаружи их ждала большая карета. Увидев, что мастер вышел, возница немедленно приподнял занавеску и отступил в сторону.

Фэн Цзинь Юань лично помог Кан И и Жу Цзя залезть в экипаж, прежде чем забраться самому. От начала и до конца он ни разу не взглянул на усадьбу окружной принцессы.

Фэн Юй Хэн пожала плечами и забралась в карету, сказав:

— Вот, что я скажу тебе. Если бы твой отец тоже был таким, я не поделилась бы с ним методом производства стали.

Сюань Тянь Мин засмеялся:

— В императорской семье есть только отношения между правителем и его подданными. Где там найти место отношениям между отцом и ребенком? У старика дела обстоят намного лучше, чем у предыдущего императора. В противном случае у меня было бы больше дядей, а не только оставшийся лорд Вэнь Сюань.

Фэн Юй Хэн немного подумала и согласилась. Если бы Император действительно был похож на Фэн Цзинь Юаня, пятый принц уже умер бы тысячи раз.

— Я до сих пор не видела фонари Да Шунь, — она была немного радостна, так что проговорила это, не задумываясь.

Сюань Тянь Мин в замешательстве посмотрел на нее:

— Что ты сказала?

Она молча прокляла себя за глупость и добавила:

— Я сказала, что с тех пор, как вернулась с северо-запада, я не видела фонарей Да Шунь.

— Да, — мужчина кивнул и продолжил: — Это звучит более разумно. По правде говоря, там особо не на что смотреть. Просто мешанина из людей, карет и огней.

Фэн Юй Хэн хотелось сойти с ума:

— Мы даже не добрались туда, но ты уже сказал такую несентиментальную вещь. Разве это не утомительно!

Он хорошо понимал себя, так что просто ухмыльнулся и больше не сказал ни слова о фонарях. Вскоре императорская карета добралась до центральной площади. Поскольку снаружи было много людей, Фэн Юй Хэн отказалась от идеи покинуть карету вместе с Сюань Тянь Мином. Она встала и открыла все шторы. Затем она заставила Бай Цзэ повесить снаружи несколько фонарей, чтобы соответствовать атмосфере.

Сюань Тянь Мин наблюдал, как эта девушка подпрыгивает и справляется со своей работой. Он чувствовал, что действительно подвел ее. Когда они впервые встретились, она была еще меньше, но смогла вытащить его из горной расселины. Теперь, когда прошло полгода, он все еще застрял в инвалидной коляске и даже не мог сопровождать ее на прогулке среди огней. Разве он не слишком бесполезен?

Когда Фэн Юй Хэн обернулась, то увидела чуть грустное выражение его лица под золотой маской. Она удивилась и потянулась, чтобы помахать рукой перед его носом, произнеся при этом:

— О чем ты думаешь?

В ответ Сюань Тянь Мин спросил ее:

— Ты не винишь меня?

Она склонила голову набок и некоторое время размышляла. И очень быстро поняла, что означал его вопрос. Так что она улыбнулась и сказала:

— А если я скажу, что да? Ты бы смог что-нибудь изменить?

Сюань Тянь Мин покачал головой:

— Состояние моих ног действительно зависит от тебя.

— Тогда этого недостаточно! — она села рядом с ним, затем повернула голову, чтобы сказать: — Вещи, которые меня не устраивают, я сделаю все возможное, чтобы попытаться их изменить. Твоим ногам потребуется максимум месяц, прежде чем они смогут справиться с ходьбой. Еще через два они вернутся в норму. Ты должен доверять мне.

Когда она говорила, ее глаза подрагивали. Как будто она стала кроликом, чей внешний вид обычно заставлял людей жалеть и любить их.

Внезапно снаружи раздался громкий хлопок, испугавший ее. От ужаса она легко подпрыгнула, но тут ее втянули в крепкие объятия.

Через мгновение ее ноздри наполнил запах канифоли...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 310.1. Как бы мне покончить с таким отцом?**

Личико Фэн Юй Хэн мгновенно покраснело. Запах канифоли, исходящий от Сюань Тянь Мина, был ароматом, который ей нравился больше всего. Честно говоря, она не очень хотела выбираться из его объятий.

Но, черт возьми, она услышала, как Бай Цзэ фыркнул и начал смеяться. Этот смех заставил ее покраснеть до самого основания ушей.

Пытаясь вырваться из объятий Сюань Тянь Мина, она повернула голову, чтобы взглянуть в ту сторону, откуда раздался хлопок, и обнаружила, что кто-то запускает фейерверки. Небо было великолепно, как в ту новогоднюю ночь в павильоне Единого Благоденствия. Настолько прекрасное оно заставило ее забыть, что она хотела проучить Бай Цзэ. Подпрыгнув, девушка выскочила из кареты, чтобы посмотреть на это зрелище.

Сюань Тянь Мин приказал присутствующим слугам:

— Идите, купите разноцветных фонарей и принесите их.

Слуги ушли и через некоторое время вернулись, держа в руках множество фонарей. Некоторые были в форме кролика, а некоторые — в форме цветов лотоса. Кроме того они принесли два танхулу (1). Ярко улыбаясь, Фэн Юй Хэн наклонилась и посмотрела, как Сюань Тянь Мин протягивает ей танхулу:

— Съешь их все.

Она не хотела, так что сказала:

— Здесь два. Идеально для нас: один — тебе, один — мне.

— Этот принц не хочет есть такие вещи.

— Ты не смеешь, верно?

— Танхулу — это то, чего стоит бояться?

— Тогда съешь один так, чтобы я видела!

Сюань Тянь Мин потерял дар речи.

Они счастливо болтали, катаясь туда-сюда по площади. Поскольку шторы кареты были открыты, люди снаружи из любопытства заглядывали в императорскую карету. Когда они видели в ней сидящего в инвалидном кресле Сюань Тянь Мина в золотой маске, то вздыхали по девушке рядом с ним. Но кто-то заметил фиолетовый цветок лотоса между мужскими бровями, так что эту пару быстро узнали:

— Это его высочество девятый принц и окружная принцесса Цзи Ан!

После этого количество зрителей увеличилось.

Бай Цзэ ничего не мог сделать, поэтому решил отправить людей, чтобы купить фонари и для этих добрых граждан. Затем он поспешно повел карету вперед, пока они не остановились перед рестораном.

— Принцесса, — позвал ее обернувшийся Бай Цзэ. — Я вижу премьер-министра Фэн.

Фэн Юй Хэн слегка нахмурилась и посмотрела в указанном им направлении. Конечно же, она увидела Фэн Цзинь Юаня, шедшего рядом с Кан И. С ними была и Жу Цзя. Со стороны они оказались семьей, прогуливающейся по улицам. Они выглядели такими счастливыми, какими только могли быть.

Она горько улыбнулась:

— Быть посторонней все же лучше, чем связанной с ним.

Сюань Тянь Мин напомнил ей:

— Потому что посторонние думают так же, как и он.

— И правда, — подумав так, она не была уже такой удрученной, — наши пути уже разошлись. Я не могу слишком многого ожидать от него. Я думаю только о том дне, когда смогу сорвать с него маску. Лучше бы ему не заставлять меня действовать слишком жестко. В конце концов, он все еще отец Цзы Жуя. Я не хочу, чтобы у моего младшего брата остались о нем только плохие воспоминания.

Сюань Тянь Мин, однако, сказал:

— На мой взгляд, твой младший брат кажется более зрелым, чем ты. Как мог ребенок, которого учил лично императорский наставник Е Жун, стать чувствительным? Посмотри на моего старика и сама все поймешь.

Фэн Юй Хэн смутилась.

В это время Фэн Цзинь Юань со своими дамами уже ушли далеко. Фэн Юй Хэн чуть изогнула губы. Девушка подумала о том, что это не имеет для нее значения, раз она все равно не его настоящая дочь. Но если бы эту сцену увидели Чэнь Юй или Фэнь Дай, она не знала, какую бы сцену они устроили.

Поразмышляв над этим, она сказала Хуан Цюань:

— Иди и купи несколько маленьких фонариков или еще чего-нибудь подобного. Я отправлю их своим сестрам, когда вернусь.

— Молодая госпожа, почему вы собираетесь послать им подарки? — Хуан Цюань была озадачена. — Кроме третьей молодой госпожи, другие две, вероятно, не будут благодарны.

— А я и не питаю надежд на их благодарность, — ответила Фэн Юй Хэн. — Я просто думала, что Фэн Цзинь Юань определенно не купит ничего для своих дочерей, поэтому мне, как дочери первой жены, нужно сыграть свою роль.

Хуан Цюань сразу поняла, что она имела в виду. Улыбаясь, она вышла из кареты и вскоре вернулась с целой кучей вещей.

Она села в карету и начала сортировать подарки; однако в это время Хуан Цюань потянула ее за рукав и тихо сказала:

— Молодая госпожа, посмотрите на второй этаж ресторана.

Фэн Юй Хэн удивленно подняла голову. И просто случайно увидела, что кто-то смотрит на нее из окна второго этажа.

Двое людей смотрели друг другу в глаза. Один взгляд был пытливым, а другой — ледяным.

Это был Бу Цун.

Их взгляды пересеклись лишь на мгновение, затем девушка моргнула и внезапно улыбнулась. И кивнула, посмотрев чуть выше. Переместив взгляд, она увидела Бу Бай Ци и основательницу семьи Бу, сидевших за столом. Чтобы полюбоваться световым представлением, они широко открыли окно, что и позволило ей ясно разглядеть всех троих.

Бу Бай Ци вернулся в столицу в тот же день, что и Бу Цун. По-видимому, они — какое совпадение! — встретились по пути. Сейчас Бу Бай Ци выглядел намного более худым, чем тогда, когда он покинул столицу. Он загорел и сильно похудел. Кто знал, сколько страданий он перенес за все то время, которое провел вне столицы? На самом деле он выглядел даже старше, чем основательница семьи Бу.

Фен Юй Хэн отвела взгляд и, немного подумав, приказала Хуан Цюань:

— Зайди в ресторан и закажи еду на вынос. Дай продавцу немного денег и спроси, что заказала семья Бу. Выбери три или четыре самых дорогих блюда и попроси кого-нибудь сначала вернуться в усадьбу и передать еду бабушке. Просто скажи, что я делаю это из почтения к старейшине.

Хуан Цюань подчинилась и вышла из экипажа. Фэн Юй Хэн же повернулась к Сюань Тянь Мину и тихо сказала:

— После праздников мне будет тринадцать лет. Еще два года до брачного возраста. Иногда такие вещи действительно утомляют.

Сюань Тянь Мин не мог больше видеть ее такой:

— После праздников просто вернись со мной в военный лагерь. Метод производства стали важен и ждет тебя. Почему ты беспокоишься о поместье Фэн?

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Сталь должна быть произведена, но люди, которые не хотят, чтобы я жила мирно, не стоят помилования. Если они хотят создавать проблемы снаружи, тогда на это можно не обращать внимания; однако если они начнут это делать у меня на глазах... Они, что, держат народ Да Шунь за травоядных?

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Правильно, наша Хэн Хэн — хищница. Бай Цзэ, иди, купи принцессе паровую булочку с мясом!

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Танхулу — засахаренные фрукты на палочке — традиционное зимнее лакомство в Китае и неотъемлемый атрибут китайского Нового года по лунному календарю.

Согласно некоторым историческим летописям, танхулу стали распространяться в Китае во времена династии Южная Сун (1127-1279 гг.). О происхождении этого лакомства существует целая легенда: у императора династии Южная Сун Гуанцзуна была любимая наложница по фамилии Хуан, которая однажды сильно заболела: у нее пропал аппетит, и она сильно похудела и ослабла. Придворные медики никак не могли вылечить ее. Тогда императору пришлось обратиться за помощью к врачевателям-кудесникам из народа. Один из них осмелился явиться в императорский дворец и велел сварить красные ягоды (боярышник) с сахаром и ежедневно употреблять в пищу 5-10 таких засахаренных ягод. Средство действительно помогло, и заболевшая вскоре выздоровела. После этого рецепт десерта вышел за пределы дворца и стал распространяться в народе. Для удобства предприимчивые торговцы придумали надевать засахаренные ягоды на палочки. Так и получился сладкий шашлычок танхулу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 310.2. Как бы мне покончить с таким отцом?**

Ух... Конечно, она действительно была немного голодна. Она все еще не поужинала! Но разве он мог отделаться от нее только этим? Так что она сказала:

— Просто паровой булочки недостаточно, чтобы умилостивить меня. Я должна пойти и наесться в Изысканном Божественном Здании сегодня.

— Естественно, — губы Сюань Тянь Мина изогнулись в улыбке. Только небеса знали, как сильно он хотел, чтобы эта девушка росла быстрее. Чуть быстрее, и он сможет забрать ее в свой дворец, чтобы показать ей свою безумную любовь. Его, Сюань Тянь Мина, жена была той, которую даже сам царь небесный не сможет запугать.

Той ночью они смотрели на фонари почти до полуночи, а затем расстались. Когда Фэн Юй Хэн вернулась в усадьбу, то услышала, что Фэн Цзинь Юань с остальными все еще не вернулся. В ее сердце были кое-какие порочные мыслишки, но она все же чувствовала, что это не слишком вероятно. В любом случае они все равно взяли с собой Жу Цзя. Как старшие, они все же должны уметь сдерживаться.

К счастью, Цзы Жуй и Яо Ши вернулись раньше, чем она. Слуги сказали, что они уже пошли спать, поэтому она не стала беспокоить их. Только пораспрашивала о диете Яо Ши, но из того, что она слышала, ничто не смогло насторожить ее.

Той ночью она хорошо спала и рано проснулась на следующее утро. После завтрака она позаботилась о подарках, которые еще вчера приготовила и разделила, а затем передала их служанке. Затем она направилась во двор Изящного Спокойствия, чтобы почтить основательницу.

Когда она прибыла, Чэнь Юй, Сян Жун и Ань Ши уже находились внутри. Увидев служанку Фэн Юй Хэн, держащую большое количество красивых фонарей, они не поняли, в чем дело.

Основательница с улыбкой посмотрела на Фэн Юй Хэн и тепло сказала:

— Еда, которую А-Хэн отправила мне вчера вечером, была очень вкусной. Спасибо, что вспомнила бабушку.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и поклонилась основательнице, прежде чем сесть и заговорить:

— Стыдно сказать, но внучка увидела, как старейшая госпожа семьи Бу обедала в ресторане. Только тогда внучка подумала о том, чтобы заказать бабушке какие-нибудь блюда. Видя лорда Бу, Бу Бай Ци, сопровождающего старейшую госпожу Бу на любовании фонарями, внучка почувствовала себя очень подавленной. Я должна была привести бабушку, чтобы посмотреть на это зрелище.

— Лорд Бу вернулся в столицу? — вмешалась в разговор Ань Ши.

— Он вернулся, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Он вернулся вместе с Бу Цуном позавчера.

— Он вывел свою старую мать из поместья, чтобы полюбоваться фонарями, лорд Бу действительно почтительный сын, — слегка вздохнула Ань Ши.

— Правильно! — сказала Фэн Юй Хэн, — Лорд Бу привел старейшую госпожу Бу и Бу Цуна. Три поколения, вместе любующиеся огнями, это действительно было очень теплым зрелищем, я почти позавидовала их отношениям.

Как только это было сказано, основательница почувствовала себя немного смущенной. Ее сын не позаботился о своей матери и не вывел погулять своих детей. Вместо этого он пригласил погулять чужую женщину с ребенком. Это заставило ее ощутить себя еще более неуверенно.

Затем Фэн Юй Хэн добавила:

— Блюда были из ресторана, в котором ела семья Бу, я заказала их на вынос. Я выбрала для бабушки лучшие из тех, что они заказали. Это можно считать одним из извинений А-Хэн, — сказав это, она приказала служанке вынести фонари вперед и передала их Чэнь Юй и Сян Жун, а затем поставила еще один подарок перед основательницей. — А-Хен вышла, чтобы поиграть, и подумала о том, что раз мои сестры не могут выйти, то я куплю им несколько фонарей, чтобы они смогли насладиться ими. Бабушка, тот, что перед вами, для четвертой сестры. Бабушка, пожалуйста, позаботьтесь о нем. Когда настроение четвертой сестры немного улучшится, и она может выйти из своего двора, чтобы выразить почтение бабушке, отдайте его ей.

Сян Жун глядела на красивые фонари и была очень счастлива. Даже Чэнь Юй они немного понравились. Затем Фэн Юй Хэн снова заговорила:

— Хотя это не дорогие вещи, разве это не празднование Нового года? Важнее всего — атмосфера. Старшая сестра и третья сестра, насладитесь ими. Но, думаю, должно быть что-то еще лучше. Вчера А-Хэн видела прогуливающегося отца. Он сопровождал по целому морю огней старшую принцессу Кан И и принцессу Жу Цзя. Как мог отец не подумать о чем-то, о чем подумала А-Хэн? Он обязательно купит что-нибудь получше для моих сестер. Мы должны не забыть спросить отца позже!

Девушка сказала это, счастливо улыбаясь. Эта улыбка была способна управлять атмосферой, она была очень подходящей для праздничного характера Нового года. Из-за нее зал во внутреннем дворе Изящного Спокойствия сильно оживился.

Ань Ши кивнула и согласилась, сказав:

— Это верно. Выходя на улицу пятого числа, чтобы полюбоваться фонарями, старшие, если они не берут с собой молодое поколение, обязательно купят для них что-нибудь, предназначенное для того, чтобы осветить год юным душам, чтобы они могли следовать по правильному пути. Старейшая госпожа, что вы думаете?

Основательница еще не оправилась от предыдущего "удара", и бабушка Чжао напомнила ей:

— Мастер будет покупать вещи для молодых госпож и молодого мастера поместья каждый день.

Только тогда старушка отреагировала:

— Верно. Фонари для освещения грядущего пути — это большое дело. Цзинь Юань может забыть о других вещах, но не забудет об этом.

Хотя ее слова были сказаны с немного угрюмым видом, она не хотела ссориться из-за сына или внуков. На ее лице появилась улыбка:

— В прошлые годы А-Хэн не было дома, поэтому ты можешь не знать. Твой отец выводил твоих сестер на прогулку пятого числа. Когда они возвращались, то держали в руках фонарики. Даже если он был очень занят, он обязательно покупал их, чтобы послать кого-нибудь с ними домой. Он определенно не нарушит этот обычай.

Сян Жун тоже кивнула:

— Правильно, все так и было. В прошлом году отец подарил Сян Жун маленький фонарь в форме кошки. Это было очень красиво.

Люди в зале очень оживленно болтали. В это же время вместе с Мань Си пришла Цзинь Чжэнь. Позади нее шел Фэн Цзинь Юань, сопровождающий Кан И и Жу Цзя.

Эта троица разговаривала и смеялась. Цзинь Чжэнь и Мань Си на их фоне казались весьма подавленными. Цзинь Чжэнь была бледна, так что она быстро оказала почтение основательнице и села рядом с Ань Ши. В это время они услышали, как Жу Цзя громко сказала:

— Дядя Фэн, фонарь, который вы подарили Жу Цзя, был слишком красивым. Вы сказали, что это обычай Да Шунь, что он осветит грядущий путь для человека. Это правда?

— Естественно, это правда, — Фэн Цзинь Юань кивнул. — Как мог дядя обмануть тебя?

Они шутили, входя в зал. Прежде чем они смогли поприветствовать основательницу, Сян Жун перехватила взгляд Фэн Юй Хэн и встала, ее улыбающееся лицо наполнилось волнением, когда она сказала Фэн Цзинь Юаню:

— Отец, вы, наконец, пришли! Мы ждали, что вы дадите нам фонари!

Однако девочка увидела, как Фэн Цзинь Юань застыл и небрежно спросил:

— Фонари? Какие фонари?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 311.1. Кто именно твоя дочь?**

Когда Фэн Цзинь Юань сказал это, не говоря уже о детях, но даже сердце основательницы замерло. Она только что ясно услышала, как принцесса Жу Цзя говорила о том, как дядя Фэн купил ей фонарь прошлой ночью. Почему он совершенно забыл об этом, когда речь зашла о его собственных детях?

Сян Жун застыла на месте и почувствовала, что не может ни сесть, ни продолжать стоять. Ее глаза начали краснеть, так что она опустила голову и начала крутить в руках носовой платок.

С горестным выражением лица Фэн Юй Хэн сказала:

— Только сейчас отец и принцесса Жу Цзя говорили об обычае дарить фонарь. Вы так быстро забыли? А-Хэн вернулась только в предыдущем году, так что отец мог забыть обо мне, но разве каждый год вы не покупали фонари для третьей и старшей сестер?

Первоначально Чэнь Юй планировала выслуживаться перед Кан И. Плюсы и минусы таких отношений уже были тщательно проанализированы ею и Синь'эр, но даже так, увидев, что Фэн Цзинь Юань обращал внимание только на дочь Кан И, полностью игнорируя ее с сестрами, она почувствовала себя не в своей тарелке.

— Фонари, купленные пятого числа Нового года, могут осветить детям путь в будущее. Разве отец не хочет, чтобы у нас, сестер, было хорошее будущее? — Фэн Юй Хэн, сидевшая в кресле, заговорила несколько невнятно. — Прошедшее полугодие было не очень хорошим. У старшей сестры поранен лоб. Вполне нормально, что отец не вывел бабушку. Дочь позаботилась о том, чтобы уважить отца, послав бабушке немного еды, похожей на то, что ела старейшая госпожа семьи Бу. Но вы на самом деле купили принцессе Жу Цзя фонарь, так почему вы не купили еще несколько для нас, сестер?

Услышав о старейшей госпоже семьи Бу, основательница стала еще более недовольной. С мрачным выражением лица она спросила Фэна Цзинь Юаня:

— В конце концов, ты отец или нет?

Фэн Цзинь Юань также начал испытывать сожаление, услышав, что сказали дети. Прошлой ночью он беспокоился только о том, чтобы Жу Цзя и Кан И были счастливы. Он совершенно забыл о своих собственных детях. Он также не думал, что Фэн Юй Хэн увидит старейшую госпожу Бу, вышедшую посмотреть на огни. Это действительно заставило его выглядеть очень плохо.

Он быстро сделал несколько шагов вперед и сказал основательнице:

— Именно Цзинь Юань совершил ошибку. Мама, пожалуйста, назначьте наказание.

— Наказание? — основательница холодно фыркнула, а затем посмотрела на Кан И и Жу Цзя, и выражение ее лица стало еще более безобразным. — Я спрошу тебя, кто на самом деле твоя дочь?

Для Жу Цзя этот вопрос выглядел очень серьезным. Она почувствовала себя немного не в своей тарелке. Кан И быстро отвела ее в сторону и, посмотрев на нее, сказала ей молчать. Затем она пошла вперед и поклонилась основательнице, начиная говорить:

— Это — вина Кан И. Я впервые приехала в Да Шунь, и, не говоря уже о Жу Цзя, даже я была очень заинтригована. Только тогда я попросила лорда Фэн вывести нас осмотреться. Лорд Фэн внимателен к Жу Цзя, потому что у нее нет отца, поэтому он любит ее чуть больше. Я прошу старейшую госпожу не винить лорда Фэн. Если здесь и есть какая-либо вина, то наказание должна понести Кан И.

Фэн Цзинь Юань быстро кинулся защищать ее:

— Это не имеет отношения к старшей принцессе. Мать, старшая принцесса — специальный посланник от Цянь Чжоу. Сын ухаживал за ней ради страны. Это позволит мне разделить бремя с его величеством!

Он успешно сослался на императора, таким образом прервав основательницу.

Фэн Юй Хэн слабо вздохнула и повернулась, чтобы посмотреть на Чэнь Юй:

— У старшей сестры тоже нет матери.

Фэн Цзинь Юань холодно фыркнул:

— Дочери наложниц называют матерью только первую жену. В будущем найдется кто-то, кто будет любить ее. Тебе не нужно беспокоиться.

— Да, — Фен Юй Хэн кивнула, затем улыбнулась и посмотрела на своего отца, — забота о специальных посланниках, естественно, ради страны, тогда почему отец без колебаний отказался от просьбы принца Цзун Суй?

— Как может Цзун Суй быть похожей на Цянь Чжоу? — сказал Фэн Цзинь Юань, стиснув рукава. — Не пытайся посеять здесь раздор.

— Посеять раздор? — она сразу засмеялась. — Дочь просто не понимает, что имеет в виду отец. Поскольку отец не может должным образом развеять сомнения дочери, в следующий раз, когда эта дочь пойдет во дворец, я спрошу у моего другого отца.

Фэн Цзинь Юань вздрогнул и начал сожалеть, что так разговаривал с Фэн Юй Хэн. Эта девушка была способна на все. Возможно, завтра эти слова станут известны во дворце. К сожалению, уже сказанное нельзя было вернуть.

Он был и раздражен, и рассержен, чувствовал себя неловко, стоя в зале. Он не знал, как обойти то, что только что сказал.

Кан И заметила его ужасное настроение, увидела, как на его лице появилась какая-то вина. Взяв на себя инициативу, она сказала:

— Окружная принцесса неправильно поняла лорда Фэн. Если говорить об этом вопросе, то обвинять нужно эту. Из-за того, что Жу Цзя и тот принц из Цзун Суй никогда не встречались с глазу на глаз, я боялась, что если бы он пришел, они только и делали бы, что спорили. Только из-за этого лорд Фэн не посмел пригласить этого принца в поместье.

— Вот оно что! — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Но то, что отец не позволил ему прийти, тоже хорошо. В противном случае, я боюсь, что не смогла бы помочь принцу из Цзун Суй и его высочеству августейшему принцу сблизиться и стать друг другу почти братьями.

Это дало понять, что у принца Цзун Суй и Сюань Тянь Мина теперь были какие-то отношения. Это заставило Фэн Цзинь Юаня почувствовать крайнее сожаление.

Кан И быстро сменила тему, подошла к Чэнь Юй и, взяв ее за руку, сказала:

— Эта знает, что твоя родная мать скончалась, поэтому рядом с тобой нет никого, кто бы позаботился о тебе; однако не знаю почему, но я продолжаю чувствовать, что судьба между нами что-то предопределила. Вчера мы ошиблись с фонарями. Пожалуйста, прости нас. В будущем, если эта сможет помочь, юная госпожа Фэн, пожалуйста, скажи об этом. Тогда эта сделает все возможное.

Чэнь Юй была ошеломлена. Можно ли считать это обещанием, что она сможет что-то сделать, используя ее статус принцессы?

Фэн Юй Хэн прищурилась и посмотрела на Кан И. Перед тем, как Чэнь Юй заговорила, она сказала:

— Старшая принцесса, способная думать так — это замечательно. Что ж, оставим вопрос, касающийся фонарей, в прошлом. Третья сестра, быстро встань и подойди со второй сестрой, чтобы поблагодарить старшую принцессу за эту милость. Возможность получить благословение иностранной старшей принцессы — наша удача.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 311.2. Кто именно твоя дочь?**

Видя, что Фэн Юй Хэн и Сян Жун встают, основательница тоже сказала:

— Это верно. В усадьбе Фэн много детей. Старшая принцесса, не отдавай предпочтение одному ребенку и не относись иначе к другим, — после этой серии событий отношение основательницы к Кан И уже было не таким хорошим, как раньше. Она все еще размышляла над этими вопросами, но не задумывалась о них слишком уж усердно. Ее собственный сын только обращал на внимание только на эту женщину, игнорируя ее. Он только проводил время, балуя ее дочь, игнорируя при этом своих собственных дочерей. Что это была за ситуация?

Кан И первоначально показала хорошее отношение к Чэнь Юй; однако не думала, что Фэн Юй Хэн и другие дети семьи Фэн также будут втянуты. Кроме того, вмешалась и основательница, сказав такую вещь. Она сразу поняла. После событий предыдущего дня у основательницы уже сложилось о ней какое-то мнение. Если бы она не согласилась с ней, то, возможно, они не смогли бы преодолеть это препятствие.

Кан И быстро взвесила все за и против, а затем улыбнулась, чтобы сказать основательнице:

— Семья Фэн относилась к Кан И и Жу Цзя как к семье. Кан И благосклонно относится к каждому в поместье. Старейшая госпожа, пожалуйста, не беспокойтесь. Для Кан И молодые госпожи значат столько же, сколько и Жу Цзя.

Услышав ее обещание, основательница, наконец, удовлетворенно кивнула. Фэн Цзинь Юань тоже облегченно вздохнул, бросая на Кан И благодарный взгляд.

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Первоначально она намеревалась просто напомнить и дать основательнице понять, что Кан И не Яо Ши и не Чэнь Ши. Отношение Фэн Цзинь Юаня к ней было еще более ненормальным. Что касается того, чтобы исключить возможность вступления Кан И в поместье Фэн, ей было совершенно ясно, что подобного абсолютно недостаточно.

Видя, как Кан И разрешает этот небольшой кризис, а затем садится рядом, Цзинь Чжэнь, сидевшая рядом с Ань Ши, стала еще более обеспокоенной. С тех пор, как Кан И начала жить в поместье Фэн, Фэн Цзинь Юань не сделал ни одного шага во двор Исполнения Желаний. Даже ежедневное беспокойство, которое он проявлял раньше, полностью исчезло. Теперь, ради удовольствия Кан И, он даже забыл о покупке фонарей для своих собственных дочерей. Казалось, что сердце Фэн Цзинь Юаня было полностью во власти Кан И, и никто не сможет украсть его обратно.

Цзинь Чжэнь, мучаясь угрызениями совести, посмотрела на Фэн Юй Хэн, ей придется еще раз подумать, к какой команде присоединиться. К сожалению, Фэн Юй Хэн даже не взглянула на нее.

Атмосфера в зале стала немного неловкой. Фэн Цзинь Юань и основательница некоторое время болтали о всяких мелочах. Видя, что мать не очень довольна им, он приготовился встать и попрощаться; однако в это время в зал вбежал слуга, быстро поклонился основательнице и сказал:

— Старейшая госпожа, кто-то пришел к воротам, говорят, что это специальный посланник из другой страны. Он попросит аудиенции!

— Специальный посланник из другой страны? — основательница была поражена, а затем посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: — Разве ты не отказал принцу Цзун Суй в визите? Зачем он пришел? — в настоящее время, кроме специального посланника, который жил в их поместье, Кан И, другим был, естественно, принц из Цзун Суй. Основательница вспомнила, что только что сказала Фэн Юй Хэн о принце Цзун Суй и его августейшем высочестве. Фэн Цзинь Юань выглядел раскаивающимся, поэтому она быстро сказала: — Независимо от причины, из-за которой они пришли, просто позаботься о них. Быстрее, давайте все пойдем во двор, чтобы посмотреть.

Фэн Цзинь Юань не понимал, зачем пришел Ли Кунь. Он хотел спросить Фэн Юй Хэн, чтобы удостовериться; однако, увидев, что Фэн Юй Хэн даже не смотрела на него и выглядела так, как будто никак не связана с происходящим, он мог только отвести взгляд.

Основательница встала и с помощью бабушки Чжао пошла к двери. Фэн Цзинь Юань последовал за ней. Кан И шла, советуя Жу Цзя:

— Ты совершенно не должна говорить слишком много. Они пришли к дяде Фэн, так что это не имеет к нам отношения.

Жу Цзя кивнула:

— Я знаю. Мама, ты можешь расслабиться.

У каждого были свои идеи насчет прибывших, особенно у основательницы и Фэн Цзинь Юаня. Независимо от сказанного, принц из Цзун Суй лично приехал в гости. Для них это была возможность.

Семья Фэн подошла ко внешнему двору и увидела нескольких людей, которые стояли там и окружали мужчину в золотом зимнем пальто. Это был крупный мужчина, явно благородный, он стоял, заложив руки за спину, излучая легкую повелительную ауру. Но надпереносье казалось немного женственным. Независимо от его внешнего вида, в его глазах было что-то зловещее.

Рядом с ним стояла девушка, худая и невысокая. Вуаль закрывала ей лицо, но на глазах у нее выступили слезы, она казалась очень жалкой. Ногти девушки были выкрашены в чисто черный цвет, а на запястье при каждом движении позвякивали многочисленные золотые браслеты.

Остальные были сопровождающими: мужчина и женщина, оба в одежде иностранного покроя. Первый был немного женственным, а вторая — изящной и очаровательной.

Основательница шла впереди. Когда мужчина и женщина увидели, что кто-то пришел, они сначала глубоко поклонились подошедшей, а потом мужчина заговорил:

— Эта старейшая, должно быть, старейшая госпожа поместья премьер-министра. Этот скромный принц приветствует старейшую госпожу и отдает дань. Мой визит сегодня внезапен, я не предупреждал о нем. Надеюсь, что старейшая госпожа простит меня.

Фэн Юй Хэн, следовавшая за всеми остальными, нахмурилась. Кто этот человек?

Пока она пребывала в замешательстве, она услышала как основательница засмеялась, а потом ответила:

— Нет проблем! Все в порядке! То, что принц Цзун Суй посетил усадьбу в качестве гостя, также честь для семьи Фэн.

Мужчина был явно ошеломлен, но стоявшая рядом с ним девушка чарующим тоном сказала:

— Старейшая госпожа ошибается. Мы не из Цзун Суй.

Основательница ошеломленно ахнула. Они не из Цзун Суй? Она не встречала Ли Куня, поэтому, естественно, приняла этих людей, но если он не принц Цзун Суй, то кто он?

Основательница не могла узнать его, в отличие от Фэн Цзинь Юаня. Который шагнул вперед и церемонно сложил руки, спросив:

— Этот уважаемый из Гу Шу?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 312.1. Появление вора**

Гу Шу?

Люди семьи Фэн задумались. Даже Фэн Юй Хэн взглянула на прибывших более внимательно.

Гу Шу на южной границе была отделена от Да Шунь необитаемым районом. Она напоминала Цянь Чжоу: обе страны обладали весьма экстремальными условиями проживания. Одну весь год покрывал лед, а другая — подвергалась воздействию высоких температур. Это привело к тому, что кожа людей Цянь Чжоу стала белее, люди же Гу Шу были более смуглыми.

Правила для четырех соседних стран были таковы: двое представителей пребывают первыми, двое других — к пятнадцатому. Сегодня шестой день нового года, поэтому не было ничего удивительного в том, что специальный посланник из Гу Шу уже приехал. Но у нее имелись некоторые сомнения. Почему специальный посланник из Гу Шу пришел в поместье Фэн?

На свой вопрос Фэн Цзинь Юань сразу же получил ответ:

— У премьер-министра Фэн хорошие глаза. Этот скромный принц — второй принц Гу Шу, Фань Тянь Хэ. Приветствую премьер-министра Фэн, — приподняв уголки губ, сказал мужчина и поклонился Фэн Цзинь Юаню. Когда он встал, его лицо стало еще более женственным.

Несмотря на то что она чувствовала себя очень виноватой и немного смущенной, услышав, что они из Гу Шу, основательница побоялась, что доставит Фэн Цзинь Юаню проблем, поэтому быстро сказала Фань Тянь Хэ:

— Значит, ваше высочество из Гу Шу. Пожалуйста, не вините эту старую в том, что я ошиблась. Это действительно серьезная ошибка.

Девушка, стоявшая рядом с Фань Тянь Хэ, вставила:

— Старейшая госпожа слишком жестока к себе. Мы, брат и сестра, пришли слишком внезапно и должны извиниться перед вами.

— Вы принцесса Гу Шу? — быстро спросил Фэн Цзинь Юань.

— Мою младшую сестру зовут Фань Тянь Мань, и она седьмая принцесса Гу Шу, — кивнул Фань Тянь Хэ, представив спутницу.

— Мое почтение, премьер-министр Фэн, — Фань Тянь Мань хихикнула и поклонилась Фэн Цзинь Юаню.

— Я не смею. Мое уважение, принцесса, — Фэн Цзинь Юань быстро поклонился в ответ.

Когда они обменялись приветствиями, основательница быстро напомнила Фэн Цзинь Юаню:

— Быстро пригласи его высочество и принцессу посидеть в зале.

Кто знал, что Фан Тянь Хэ махнет рукой и скажет:

— Нет необходимости. Этот скромный принц пришел сегодня, чтобы доставить кое-что, и после этого уйдет, — произнеся это, он хлопнул в ладоши, и из-за пределов усадьбы появилась группа слуг с большими коробками в руках.

Фэн Цзинь Юань был озадачен:

— Ваше Высочество, это...

Фан Тянь Хэ не ответил на его вопрос. Вместо этого он повернулся к Кан И:

— По приезде в столицу этот скромный принц услышал, что старшая принцесса живет в поместье премьер-министра, поэтому я кинулся сюда. Это подарки, привезенные из Гу Шу, они выступают в качестве обручальных, мы просим о браке со старшей принцессой Цянь Чжоу.

— Что? — сразу же рассердился Фэн Цзинь Юань. — Что намерено сделать его высочество из Гу Шу?

Фан Тянь Хэ продолжал смотреть на Кан И, полностью игнорируя Фэн Цзинь Юаня. За него выступила младшая сестра, Фань Тянь Мэн, которая заявила:

— Смысл слов императорского брата в том, что он просит старшую принцессу Цянь Чжоу о браке. Если говорить прямо, то это действительно не связано с лордом Фэн. Просто здесь живет старшая принцесса, поэтому мы пришли и побеспокоили вас. Позже мы обязательно принесем подарок для лорда Фэн!

После ее объяснения Фань Тянь Хэ тоже заговорил с Кан И:

— Гу Шу и Цянь Чжоу — противоположности — лето и зима. Если бы мы не приехали в Да Шунь, чтобы отдать дань уважения, было бы слишком сложно встретиться. Этому скромному принцу повезло, что он встретил старшую принцессу восемь лет назад на границе Цянь Чжоу, я не забыл вас после всех этих лет. Я попросил разрешения у моего отца-императора, и мне предоставили эту возможность приехать в Да Шунь, чтобы предложить подарки старшей принцессе. Я надеюсь, что старшая принцесса с благосклонностью отнесется ко мне.

— Нет! — Кан И не смогла ничего сказать — первым вмешался разозлившийся Фэн Цзинь Юань. — Принц Гу Шу, это — Да Шунь. Если вы хотите узнать о браке, обратитесь в Цянь Чжоу. Вы делаете это в моей Да Шунь, вы собираетесь соблюдать какие-нибудь правила?

Слова, которые сказал взволнованный Фэн Цзинь Юань, заставили принцессу Гу Шу, Фань Тянь Мань, захихикать, согнувшись пополам. Она как будто услышала самую смешную шутку в своей жизни.

Фан Тянь Хэ беспомощно посмотрел на свою младшую сестру и сказал:

— Ты можешь не быть такой неразумной?

— Но разве императорский брат не находит это смешным? — она подняла лицо, чтобы взглянуть на своего старшего брата. — Принц Гу Шу просит о браке старшую принцессу Цянь Чжоу, но правительственный чиновник да Шунь желает предотвратить это. Что это означает?

Никто не знал, в чем смысл всего этого. Даже люди семьи Фэн смотрели на Фэн Цзинь Юаня. Помимо основательницы, другие действительно хотели знать, какой ответ он даст на этот вопрос.

Но Фэн Цзинь Юань действительно был премьер-министром. Пусть иногда он действовал импульсивно, но чаще он вел себя разумно. Как только он произнес те слова, он уже нашел себе оправдание:

— Политический брак должен быть заключен между двумя странами. Принц Гу Шу должен был принести дары в императорский дворец Цянь Чжоу. В противном случае, когда правитель Цянь Чжоу придет и спросит этого премьер-министра, то я не смогу справиться с этой обязанностью.

— Премьер-министру Фэн не нужно брать на себя эту ответственность, — покачал головой Фан Тянь Хэ. — Эти вещи просто принесены для того, чтобы старшая принцесса взглянула на них. Затем они будут отправлены на постоялый двор. Когда этот скромный принц войдет во дворец, я, естественно, сообщу его величеству. Цянь Чжоу — вассальное государство Да Шунь. Думаю, если правитель Да Шунь согласится с этим, у Цянь Чжоу также не будет причин для отказа. Старшая принцесса Кан И, что вы думаете? — пока Фан Тянь Хэ говорил, присутствующие не отводили от него взглядов. Со своей женственной внешностью, с длинными и тонкими бровями он действительно был очень красив. Все вместе это заставляло людей хотеть, не отрываясь, смотреть на него.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 312.2. Появление вора**

Фэн Цзинь Юань смотрел, как Кан И довольного долго глядит на Фань Тянь Хэ, и внутри у него все горело, но он только и мог, что яростно фыркнуть в установившейся тишине. Затем он услышал, как Кан И сказала:

— Эта — старшая принцесса Цянь Чжоу и старшая сестра правителя. Этой уже было дано право устраивать собственный брак, как я захочу, моим братом императором. Пожалуйста, простите эту за то, что я не смогу согласиться с вашей просьбой о браке. Ваше высочество, пожалуйста, заберите эти вещи, и, пожалуйста, не поднимайте этот вопрос снова.

Фань Тянь Хэ негромко охнул. Он думал, что Кан И откажется; однако не предполагал, что она сделает это так явно. Всем было известно, что политический брак между двумя странами — значимое событие, как бы ни был недоволен тот, кого просили о браке, им приходилось тратить несколько дней, чтобы взвесить все за и против. Как могла Кан И отказаться так явно?

Пока он думал об этом, Фань Тянь Мань обратила свое внимание на Фэн Цзинь Юаня. Рассматривая его некоторое время, она подняла бровь и неожиданно спросила:

— Я слышала, что премьер-министр Фэн в конце прошлого года отправился на север, чтобы облегчить бедствие. Думаю, вы, должно быть, вернулись в столицу вместе со старшей принцессой Кан И, верно? Неудивительно, что старшая принцесса захотела жить в поместье Фэн. Оказывается, они уже были знакомы.

Фан Тянь Хэ понял, что его младшая сестра имела в виду:

— Мань'эр, значит, этот принц опоздал?

— Правильно! — девушка тихо вздохнула. — На этот раз императорский брат отстал от премьер-министра Фэн; однако мне интересно, к кому склоняется сердце старшей принцессы.

Лицо Кан И стало ярко-красным из-за их разговора. Даже Жу Цзя растерялась и, указывая на этих брата с сестрой, заговорила:

— Вы двое пришли, чтобы попросить о браке или украсть невесту? Если вы пришли просить, то я вам скажу: моя мама не выйдет замуж! Если вы пришли украсть ее, то попросите правителя вашей страны поговорить с правителем моей Цянь Чжоу. Нет смысла просто стоять и спорить здесь.

Фань Тянь Мань удивленно посмотрела на Жу Цзя и спросила:

— О какой матери она говорит? Она дочь старшей принцессы?

— Действительно, — Фань Тянь Хэ кивнул. — У старшей принцессы есть дочь по имени Жу Цзя. Думаю, это она и есть.

Фань Тянь Мань охнула и кивнула, а затем сказала Жу Цзя:

— Молодая принцесса, пожалуйста, успокойтесь. Проблемы старших должны ими и решаться, — скрытый смысл ее слов был предельно ясен: "Куда лезешь, ребенок?"

Кан И схватила Жу Цзя за руку и посмотрела на нее, призывая закрыть рот. Затем обратилась к пришедшим:

— Эта уже ясно выразилась. Гу Шу и Цянь Чжоу очень далеко друг от друга. Эта не хочет выходить замуж в место, настолько далекое от родины. Более того, люди Цянь Чжоу привыкли к холодной погоде. Я боюсь, что не выдержу сильной жары.

Фань Тянь Хэ вновь посмотрел на Кан И, затем взглянул на Фэн Цзинь Юаня. Он еще раз уверился, что между ними определенно что-то происходит. Он слышал, что старшая принцесса Кан И — весьма умная женщина. Она определенно не ответила бы отказом на его просьбу о браке без причины. Цянь Чжоу и Гу Шу были на противоположных сторонах Да Шунь. Если бы они смогли стать немного ближе благодаря этому политическому браку, то зажали бы Да Шунь по середине!

Он пристально смотрел на Кан И, как будто хотел прочитать ответ в ее взгляде. Но даже спустя долгое время он видел только достойное уважения решение этой ситуации Кан И и пару глаз, чистых, как вода.

— Хорошо, — он не настаивал. Подняв руку, он немедленно приказал слугам взять коробки и унести их. — Раз принцесса решительна, этот скромный принц не будет упорствовать. Я передам этот вопрос его императорскому величеству Да Шунь, когда завтра войду во дворец. Я надеюсь, что принцесса сможет все обдумать.

Сказав это, он церемонно вложил ладонь в ладонь перед Фэн Цзинь Юанем, повернулся и ушел. Фан Тянь Мань последовала за ним; однако перед уходом она взглянула на Кан И и сказала:

— Если вы выйдете за моего второго брата, то не многое потеряете. Было бы лучше, если бы старшая принцесса подумала о будущем Цянь Чжоу.

Кан И не издала ни звука, но Фэн Цзинь Юань пришел в ярость. Наблюдая за уходящими, он громко сказал:

— Не нужно обдумывать это! Старшая принцесса Цянь Чжоу определенно не выйдет замуж в Гу Шу!

— Цзинь Юань! — основательница высказалась, только когда увидела, как люди Гу Шу покинули поместье. В ярости она даже бросила свою трость на землю. — Ты должен помнить о своем положении!

— Мама! — Фэн Цзинь Юань посмотрел на основательницу. Затем оглядел убитую горем Кан И и абсолютно не владеющую собой Жу Цзя. Сжав зубы, он откровенно сказал: — Сын завтра пойдет во дворец. Я надеюсь, что мама поддержит это решение.

Хотя его слова не прояснили ничего, люди семьи Фэн поняли, что он имел в виду. Глаза Цзинь Чжэнь сразу покраснели, когда она робко спросила:

— О чем... говорит муж?

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Цзинь Чжэнь. В его глазах больше не было той обожающей любви, которую он проявлял к ней ранее, когда он холодно фыркнул и сказал:

— Когда его величество даст ответ завтра, ты, естественно, будешь проинформирована.

Ань Ши поклонилась основательнице:

— Раз муж так сказал, эта наложница не имеет права вмешиваться. Третья молодая госпожа слишком легко одета, так что эта наложница сначала уведет третью молодую госпожу.

— Иди! — кивнула основательница, затем она посмотрела на Цзинь Чжэнь и сказала: — Ты тоже можешь вернуться, — повернувшись, она оперлась о руку бабушки Чжао. — Идем. Я старею и не могу заниматься такими вопросами. Делай все, что тебе скажет мастер!

Почти все ушли один за другим, остались только Фэн Юй Хэн и Чэнь Юй. Первая выглядела так, как будто ей все равно, она всем своим видом давала понять, что просто смотрела какое-то представление. Чэнь Юй, однако, немного счастливая посмотрела на Кан И, сказав ей:

— Чэнь Юй тоже чувствует, что судьбой связана со старшей принцессой. Я надеюсь, что мы можем стать ближе. Чэнь Юй вернется первой и надеется, что отец сможет принести хорошие новости завтра, — договорив, она поклонилась Кан И и Фэн Цзинь Юаню, прежде чем быстро уйти с Синь'эр.

Жу Цзя посмотрела на Фэн Юй Хэн и сказала:

— Почему ты не ушла?

Фэн Юй Хэн ответила вопросом на вопрос:

— Это мой дом, куда мне идти? Принцесса Жу Цзя, вы вообще не способны понять такие вещи?

На этот раз Жу Цзя не разозлило то, что она сказала. Вместо этого она засмеялась:

— Окружная принцесса, просто наслаждайтесь еще несколькими счастливыми днями!

Фэн Юй Хэн тоже засмеялась:

— Что такое? Заинтересована ли принцесса Жу Цзя в смене фамилии на Фэн? Вот что я тебе скажу, даже если ты изменишь ее, это место принадлежит мне, — сказав это, она улыбнулась и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. — Отец, что вы скажете?

Фэн Цзинь Юань немедленно вздрогнул и вспомнил, что дело поместья Фэн в настоящее время находится в руках Фэн Юй Хэн. Если она настаивала на том, что эта резиденция принадлежит ей, он ничего не мог с этим поделать.

В это время принц и принцесса Гу Шу сидели в своей карете и возвращались на постоялый двор. Прямо перед ними стоял, опустив голову, скрытый страж, которому Фань Тянь Хэ тихо сказал:

— Вернись и скажи своему генералу, что этот принц уже сделал все возможное. Я надеюсь, что его обещание этому принцу будет выполнено.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 313.1. Старые огурцы избавляются от зеленого окраса (1)**

После этого скрытый страж исчез в мгновение ока. Фань Тянь Мань глубоко вздохнула и с беспокойством сказала:

— Императорский брат, был ли этот вопрос улажен?

— Оно должно увенчаться успехом, — холодно сказал Фань Тянь Хэ. — Каждый принц Да Шунь в течение многих лет смотрел на трон. Кто из них не искал поддержки, на которую можно положиться? Как мог мастер за спиной этого человека быть готовым отпустить мою Гу Шу!

— Но... — Фань Тянь Мань все еще волновалась. — Разве отец-император не сказал, что Гу Шу должна сохранять свой нынешний статус, что мы не должны участвовать в битве Да Шунь за императорский трон? Почему старший брат забыл?

Фан Тянь Хэ протянул руку и погладил ее по голове:

— Разве можно сделать столь легкий выбор — не принимать в этом участие? Подумай о новом отчете, который мы получили. Цзун Суй сблизилась с августейшим принцем, и, я полагаю, что за Цянь Чжоу стоит принц Сян. Теперь этот генерал положил взгляд на нас, все, что остается, — это Гу Мо. Рано или поздно они не смогут избежать этого.

Вернувшись в поместье Фэн, Фэн Цзинь Юань встал на колени перед основательницей в ее спальне во дворе Изящного Спокойствия и изложил ей свои соображения:

— Мама, семья Фэн больше не может оставаться без главной жены. Но, даже если просмотреть девушек всей Да Шунь, какая имеет статус, который можно сравнить со старшей принцессой Кан И? Если я сделаю десять тысяч шагов назад, может, и получится найти кого-нибудь, но разве вы не можете посочувствовать сыну на этот раз? Этот сын и Кан И счастливы вместе. Мама, можете ли вы закрыть на это глаза и согласиться с просьбой сына?

Выражение лица основательницы было серьезным. Глядя на сына, стоящего на коленях перед ней, она не могла ни проклясть, ни побить его. В конце концов, именно она решила привести Кан И в усадьбу. Она видела отношения между Кан И и Фэн Цзинь Юанем, они наполняли ее сердце радостью.

Но последовавшие за этим события действительно заставили ее испытывать сожаление. Она уже подумывала найти оправдание, чтобы отправить Кан И обратно на постоялый двор. После пятнадцатого числа они покинули бы столицу в качестве специальных посланников. Расстояние между двумя странами огромно, Фэн Цзинь Юань недолго бы тосковал по ней.

Но она никогда не думала, что внезапно придет принц Гу Шу и поднимет это вопрос. Это заставило Фэн Цзинь Юаня проявить инициативу и прояснить ситуацию.

— Цзинь Юань, ты должен понимать, что принцесса иностранного государства не такая, как Яо Ши или Чэнь Ши. Ее положение высоко, у нее есть сила. Сможешь ли ты поддержать ее в любой ситуации? — с горечью сказала основательница. — Кроме того, у нее уже есть ребенок. Они обе принцессы. Как ты хочешь, чтобы другие дети в поместье продолжали жить?

— Мама в течение нескольких дней общалась с Кан И. Может ли быть так, что вы все еще не видите, насколько она достойна, спокойна и великодушна? Сын верит, что она определенно будет относиться к другим детям поместья с такой же любовью, как и к Жу Цзя. Она не позволит никому из них понести обиду.

— Так ли это? — тихо фыркнула основательница. — Сегодняшний вопрос о фонарях уже был довольно большой обидой. Что еще ты хочешь? — упомянув это, она разозлилась. Даже Бу Бай Ци смог вывести старейшую госпожу Бу, чтобы посмотреть на огни, так почему сын, которого она воспитала, беспокоился только о своей личной жизни? Кан И даже не была замужем за ним, но ее уже так баловали. Не говоря уже о детях, даже она, как мать, в конечном итоге будет забыта.

Фэн Цзинь Юань быстро объяснил:

— Это была ошибка сына. Она не связана с Кан И. Кроме того, разве Кан И не обещала предоставить компенсацию? Старшая принцесса иностранного государства сказала, что защитит их, это ведь такое грандиозное обещание! Мать! — выражение его лица стало серьезным, когда он понизил голос, добавив: — По правде говоря, сын обдумывал не только эти вещи.

Основательница недоуменно посмотрела на него:

— Тогда говори. О чем ты думаешь?

— Если бы сегодня не пришли люди из Гу Шу, сын не стал бы так скоро заниматься этим вопросом, — начал растолковывать Фэн Цзинь Юань. — Ведь брак между двумя странами — это непростое дело. Оно всегда требовало согласия императора. Но теперь, когда Гу Шу уже высказалась, если мы допустим политический брак между Цянь Чжоу и Гу Шу, это будет равносильно тому, что Да Шунь окажется зажатой между ними как в тисках. Как только две страны объединятся, Да Шунь столкнется с двумя опасностями одновременно!

Основательница нахмурила брови и вдруг почувствовала, что слова Фэн Цзинь Юаня имеют смысл, но она все еще чувствовала себя неуверенно:

— Согласится ли император?

Фэн Цзинь Юань увидел, что основательница практически согласилась, и возрадовался:

— Мама, если император согласится с этим, Да Шунь не нужно будет беспокоиться о политическом браке между двумя другими странами. Сын не будет больше упоминать этот вопрос. Если император даст согласие, мать должна понимать, что сын, приведет в усадьбу старшую принцессу Кан И, ради того, чтобы избавить его величество от великих забот!

Основательница услышала это и действительно растрогалась. Она явно была против этого раньше; однако на этот раз кивнула:

— Да! Ты делишь бремя с императором. Ты — достойный человек, особенно когда дело доходит до таких грандиозных дел. Думаю, только наша усадьба стандартного премьер-министра первого ранга достойна старшей принцессы Цянь Чжоу. Цзинь Юань, ты хорошо поработал, — сказав это, она лично помогла Фэн Цзинь Юаню подняться. Затем она посоветовала ему: — Когда ты завтра пойдешь во дворец, то должным образом поговори об этом с императором. Ты должен четко изложить плюсы и минусы, а затем посмотреть, что думает император. В любом случае, мы сделаем так, как пожелает его величество.

Фэн Цзинь Юань горячо кивнул, его сердце вспыхнуло от радости.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Название главы означает притворяться тем, кем ты не являешься.

"Старый огурец избавляется от зеленой кожицы" значит вести себя неподобающе возрасту, прикидываться молодым, наивным и т. д.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 313.2. Старые огурцы избавляются от зеленого окраса**

В то же время во дворе Цзинь Фу Кан И сидела в центре двора, подставляя свое тело всем ветрам, и думала. Она была одета достаточно легко, на ней даже не было зимнего пальто. Служанки, присланные из павильона Единого Благоденствия, неоднократно пытались дать ей его, но она каждый раз отказывалась. По ее словам, Цянь Чжоу круглый год покрыта снегами и льдами, так что зима Да Шунь для нее достаточно теплая.

Жу Цзя сидела напротив, протянув руки через стол. Пытаясь дотянуться до Кан И, она сказала:

— Мать имеет в виду, что Гу Шу, пришедшая с брачным предложением, сделала это по чьему-то приказу?

Кан И нахмурилась, но не кивнула и не покачала головой. Вместо этого она лишь тихо сказала:

— Поскольку Цянь Чжоу и Гу Шу действительно слишком далеко друг от друга, общения практически никогда не было. Принц Гу Шу сказал, что видел эту много лет назад на границе Цянь Чжоу, но как это могло произойти? Приграничный район Цянь Чжоу всегда был важным охраняемым районом. Даже если должен был появиться кто-то из Да Шунь, то о них тайно сообщали и следили. Тем более, что у этого мужчины из Гу Шу такие отличительные черты лица.

— Тогда Фань Тянь Хэ лгал? — нахмурилась Жу Цзя. — Почему он солгал?

Кан И тоже обдумывала этот вопрос. Поразмышляв некоторое время, она вдруг спросила:

— Скажи, на этот раз, когда он пришел просить о браке, кто оказался самым спровоцированным?

Жу Цзя наклонила голову:

— Мама говорит... дядя Фэн? Я слышала, что дядя Фэн завтра пойдет во дворец, чтобы поговорить с императором Да Шунь об этом браке.

Это так, — Кан И кивнула. — Если бы принц Гу Шу внезапно не разыграл это представление, император не согласился бы на этот союз. Но теперь, когда Гу Шу сделала этот шаг, император определенно санкционирует брак между мной и твоим дядей Фэн, чтобы не позволить Цянь Чжоу и Гу Шу объединиться посредством политического брака.

— Тогда этот принц из Гу Шу пришел нам на помощь! — Жу Цзя была немного озадачена. — Знала ли его мать раньше? Почему он помог нам? Или, может быть, это означает... он один из людей принца Сян?

— Глупый ребенок, ты не понимаешь, — Кан И горько улыбнулась. — Как это можно считать помощью? Эта ясно видит в усадьбе Фэн бездну страданий, и они подталкивают меня к ней. Принц Гу Шу определенно не связан с принцем Сян. На самом деле все наоборот. Я боюсь, что они могут быть врагами, и они подготовились к бою.

— Тогда разве это не идеально? — Жу Цзя ухмыльнулась. — Так или иначе, мама уже решила выйти замуж за дядю Фэн. Жу Цзя тоже очень его любит. Кому интересно, подталкивает этот неизвестный нас или нет. Будет хорошо, если мы сможем достичь наших целей.

— Это правда, — Кан И глубоко вздохнула. — Этой нужно взглянуть, насколько способная эта убогая окружная принцесса Цзи Ан. Человек за нашими спинами хочет использовать окружную принцессу Цзи Ан, чтобы эта попала в ловушку, но эта не будет делать так, как им хочется.

На следующий день, когда Фэн Цзинь Юань вошел во дворец, чтобы встретиться с императором, он просто случайно увидел, как принц и принцесса Гу Шу приветствуют его. Император, как сторонний правитель, естественно, не мог быть предвзятым по отношению к своему человеку, и не мог позволить Цянь Чжоу объединиться с Гу Шу через политический брак. Так что он сказал:

— Давайте послушаем, что скажет старшая принцесса Кан И!

Что могла сказать Кан И? В тот день она лично вошла во дворец и встретилась с императором. Она хотела выйти замуж за Фэн Цзинь Юаня и желала дать обещание от имени Цянь Чжоу никогда не предавать Да Шунь.

Император был счастлив, так что он лично санкционировал брак. Он даже назначил день их свадьбы — двадцать восьмое число первого месяца. Для Фэн Цзинь Юаня женитьба на Кан И с ее статусом старшей принцессы считалась величайшей честью.

Император постановил, что Кан И больше не разрешается проживать в поместье Фэн. Поскольку они вернутся в семью, естественно, не нужно было и собирать вещи.

— Премьер-министр Фэн вернулся в усадьбу один. Он так сильно улыбался, что был практически неспособен взять себя в руки, — вернувшись в павильон Единого Благоденствия, Хуан Цюань пыталась объяснить ситуацию Фэн Юй Хэн. — Я слышала, что император даже назначил дату великой свадьбы. Это двадцать восьмое число. Думаю, времени не так много. Возможно, поместье Фэн сильно оживится.

Фэн Юй Хэн кормила закусками Цзы Жуя. Чипсы, которые она вытащила из своего пространства, заставили мальчика поразиться. Он никогда не ел такую странную вещь раньше. Фэн Юй Хэн сказал ему:

— После пятнадцатого ты вернешься в Сяо Чжоу!

Цзы Жуй поднял голову и спросил:

— Разве не сказано, что свадьба отца двадцать восьмого? Цзы Жуй не может остаться и посмотреть церемонию?

Фэн Юй Хэн беспомощно посмотрела на него:

— На что там смотреть? Он не уважителен к нам, своим детям, так как он может просить нас быть паиньками.

— Просто оставьте это принцессе Жу Цзя, пусть покажет свое ему послушание! — вклинилась Хуан Цюань.

Цзы Жуй немного подумал и, почувствовав, что его сестра говорит очень разумные вещи, кивнул и сказал:

— Тогда Цзы Жуй послушает старшую сестру. Такую церемонию не стоит посещать.

— Хорошо. На этот раз мы отправим тебя с Бань Цзоу. Мы не должны допустить, чтобы что-нибудь случилось снова, — произнеся это, она спросила Хуан Цюань: — Были ли новости от Сюй Цзин Юаня? Сколько людей из семьи Чэнь были схвачены?

— В столице не так много пленных. Поскольку другие провинции празднуют Новый год, отчеты еще не пришли. Мы можем только подождать еще несколько дней, чтобы узнать результаты. Юная госпожа, как насчет того, чтобы на этот раз молодого мастера обратно в Сяо Чжоу отправила эта слуга? Если Бань Цзоу не будет здесь, эта слуга действительно не будет чувствовать себя спокойно.

— Могу заверить тебя, что не покину столицу до возвращения Бань Цзоу. Этого достаточно? Все в порядке. В худшем случае я могу просто одолжить другого человека у Сюань Тянь Мина.

Только тогда Хуан Цюань расслабилась, но не забыла напомнить ей:

— Тогда молодая госпожа не должна забыть пойти позаимствовать людей у его высочества... Забудем об этом, эта слуга пойдет и поговорит с ним об этом завтра.

Фэн Юй Хэн потеряла дар речи. Она, что, настолько слаба, что заставляла свою служанку чувствовать себя неловко? Хуан Цюань явно смотрела на нее с восхищением перед праздниками, так почему же она сразу же вернулась в нормальное состояние после возвращения в усадьбу?

Поиграв с Цзы Жуем еще немного, она заставила Цин Линь забрать ребенка на отдых. Внезапно промелькнула черная тень, и перед ней предстал Бань Цзоу.

— После того как принц Гу Шу покинул дворец, он вернулся прямо на постоялый двор. Все его передвижения были исключительно внутри. Не произошло ничего особенного, но прежде чем он вошел в столицу, он связался с Бу Цуном.

— Бу Цун... — Фэн Юй Хэн сдвинула брови. У нее было некоторое понимание Бу Цуна, но она не понимала его полностью. В конце концов, воспоминания детства принадлежали первоначальной владелице тела. Она не смогла выудить из них слишком много информации. Более того, Бу Цун сильно изменился. Достаточно для того, чтобы она почти не узнала его в прошлый раз.

— В прошлый раз лошадь Бу Цуна чуть не ранила молодую госпожу. Видно, что этому человеку не хватает дисциплины, — у Хуан Цюань не было ни единого хорошего впечатления о Бу Цуне, тем более после того, как она узнала, что тот когда-то просил брака с Фэн Юй Хэн. С тех пор она стала находить этого человека еще более отвратительным. — Он просто генерал, и все же контактирует с иностранным принцем. Может быть, он собирается бунтовать?

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Он не способен взбунтоваться. Страна семьи Сюань существует уже более трехсот лет. Это уже укоренилось в сердцах всего народа. Разве это что-то, что такой скромный генерал, как он, может искоренить?

— Поскольку он сам не думает о том, чтобы возглавить восстание, позади него есть кто-то, кто предоставил ему власть, — подхватил Бань Цзоу.

— Правильно, — Фен Юй Хэн взяла чипс, который не съел Цзы Жуй, и положила его в рот, — молодая госпожа семьи Бу, Бу Ни Шан, когда-то была помолвлена с четвертым принцем. Боюсь, что четвертый принц не сможет избежать ответственности за это. Бань Цзоу, продолжай следить за ними. Они помогли Кан И вступить в брак с моей семьей Фэн, я хочу увидеть, дает ли дерево, на которое опирается принц Гу Шу, хорошую тень, в которой можно охладиться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 314.1. Осталась на маленькое собрание**

Десятого числа, Хань Ши и Фэнь Дай также пришли выразить почтение утром и вечером. Поскольку брак Фэн Цзинь Юаня и Кан И уже был буквально высечен в камне, основательница выбрала этот день, чтобы объявить об этом всем членам семьи Фэн.

Хотя все уже все поняли, догадки — это одно, но услышать это непосредственно от основательницы — совсем другое. Хань Ши и Фэнь Дай сразу же изменились в лице. Цзинь Чжэнь снова подняла платок к глазам, чтобы вытереть слезы.

Фэнь Дай была раздражена видом Цзинь Чжэнь, утирающей слезы, поэтому не могла не сказать саркастично:

— Разве ты не жестокая? Уговаривала отца каждый день посещать твой двор Исполнения Желаний, так почему же у тебя нет такой способности сейчас, против старшей принцессы? С тех пор, как эта старшая принцесса вошла в поместье, отец ни разу не ходил в твой двор, верно?

Цзинь Чжэнь стиснула зубы. Ее глаза покраснели, она чувствовала себя все хуже.

Основательнице не нравилась Фэнь Дай, так как она могла терпеть такие вещи? Она тихо фыркнула и сказала:

— Вопрос о старшей принцессе, входящей в поместье, сильно отличается от вопроса какой наложнице отдать или нет предпочтение! Она станет главной женой. Если у вас есть способности, вы можете продолжать пытаться заслужить его милость.

— Но почему она становится главной женой?

Основательница оглядела на Фэнь Дай взглядом, полным недоверия:

— Может быть, ты чувствуешь, что наложницы семьи могут быть назначены на должность главной жены?

Фэнь Дай посмотрела на Чэнь Юй, затем холодно сказала:

— Разве не так было раньше?

— Идиотка! — основательница задрожала от гнева. — Семья Чэнь была подходящей семьей. Какое происхождение у твоей наложницы? Что тебе не ясно по этому вопросу?

Это было явно личное нападение, поэтому после того, как Цзинь Чжэнь вытерла слезы, Хань Ши тоже заплакала. Ее плач был не таким, как у Цзинь Чжэнь. У той только шел дождь, но грома не было. Плач же Хань Ши выглядел очень несуразным.

Основательница испугалась и быстро отругала ее:

— Усадьба празднует радостное дело. Что ты плачешь? Если ты ранишь ребенка семьи Фэн в животе, я опозорю тебя!

Это заставило Хан Ши застыть от страха. Ей, наконец, удалось взять себя в руки и прекратить истерику. Тогда основательница сказала:

— Я знаю, что вам будет трудно принять это. Вполне нормально, что вам будет некомфортно в глубине души, но вы должны казаться счастливыми! Хорошенько запомните свои собственные статусы. Я никогда не слышала о мужчине, которому нужно беспокоиться о том, что говорит наложница о поиске жены.

Фэнь Дай не желала принять это и сказала:

— Что если старшая принцесса имеет скрытые мотивы?

— Какие у нее могут быть скрытые мотивы? — основательница посмотрела на Фэнь Дай и сказала: — Это принцесса иностранного государства. С точки зрения богатства у нее его больше, чем у нас. С точки зрения поддержки — у нее она лучшая. Какие намерения у нее могут быть? Что касается вас, то вы должны тщательно подумать. С такой первой женой ваше будущее будет намного лучше, чем с Чэнь Ши!

Как только это было сказано, Чэнь Юй тут же немного помрачнела, но ей удалось почти сразу прийти в себя. Вместо этого она помогла основательнице утешить Фэн Дай:

— Бабушка права. Наши будущие браки будут опираться на нашу семью. Четвертая сестра должна немного подумать об этом. Даже если бы наложница поднялась на эту должность, то наши будущие браки определенно не были бы такими же хорошими, как если о них позаботится старшая принцесса иностранного государства.

Она специально проанализировала эту проблему на основе собственных интересов. Фэнь Дай продолжала беспокоиться только о себе. Слова Чэнь Юй разбередили ее раны. Он подумала о том, что на пятого принца больше нет надежды, теперь ее будущее будет зависеть от того, что скажет семья. Если бы женщиной, которая займет позицию главной жены, стала Хань Ши, то исходя из ее связей, какую хорошую семью она смогла бы найти?

Думая так, она больше не была против. Она улыбнулась и спросила основательницу:

— Тогда когда же состоится свадьба?

Основательница увидела, что слова старшей внучки дали нужный эффект, поэтому одобрительно посмотрела на Чэнь Юй и кивнула. Затем она ответила Фэнь Дай:

— Двадцать восьмого числа первого месяца. В ближайшие дни усадьба подготовит для вас новый комплект одежды, вы будете носить более праздничную одежду. С приходом в поместье новой старшей жены вы не должны наносить ущерб лицу семьи Фэн.

Все кивнули, и Чэнь Юй взяла на себя инициативу, сказав:

— Бабушка, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы, внучки, обязательно будем выполнять свои обязанности. Мы определенно не будем беспокоить отца.

— С приходом в поместье новой главной жены мы должны сначала очистить двор. Это не позволит нам стать слишком занятыми в дальнейшем, — добавила Ань Ши.

Основательница была очень довольна отношением Ань Ши:

— Это очень хорошее предложение. У поместья не было главной жены в течение нескольких месяцев. Вы все привыкли друг к другу, но вам нужно будет уделить немного больше внимания этикету. В противном случае будет разрушена не просто репутация семьи Фэн. Будет растерзано лицо самой Да Шунь.

Фэнь Дай посмотрела на Хань Ши и нахмурилась, сказав:

— Кажется, что старшая принцесса добрая, но ее статус все это время был другим. После того как она станет главной женой, кто знает, примет ли она ребенка в животе наложницы-матери.

Эти слова были напоминанием основательнице. Хотя она согласилась привести в поместье Кан И из-за плюсов и минусов, расписанных Фэн Цзинь Юанем, это решение полностью было принято только из-за них. По правде говоря, она все еще относилась несколько критично к Кан И после общения и всех случившихся событий. Хотя не похоже было, что то, о чем упоминала Фэнь Дай, могло бы произойти, мысль о защите чьей-то жизни не могла быть просто так отброшена в сторону. Она не могла позволить себе стать менее осторожной.

Видя, что основательница размышляет над этим вопросом, Фен Юй Хэн тихо заговорила:

— Тогда пусть старшая принцесса Кан И лично позаботится о беременности наложницы-матери Хань. Что об этом думает бабушка?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 314.2. Осталась на маленькое собрание**

Глаза основательницы загорелись. Это хорошая идея! Было бы легче принять меры, когда за происходящим кто-то наблюдает. Если бы Кан И лично заботилась о ней, то стала бы ответственной за любую проблему. В этой ситуации ей нужно будет внимательно следить за животом Хан Ши. Ей жизненно необходимо будет вести себя осторожно и гарантировать, что этот ребенок сможет родиться безопасно.

— Хорошо! — основательница несколько раз кивнула. — Мы сделаем так, как сказала А-Хэн. Мы заставим ее лично присмотреть за ребенком семьи Фэн. Это будет самый безопасный вариант.

Все чувствовали, что это была очень хорошая идея. Фэнь Дай кивнула и больше ничего не сказала.

После того как все ушли, основательница осталась с Фэн Юй Хэн один на один (за исключением бабушки Чжао, конечно же). Она сидела рядом с Фэн Юй Хэн, искренне говоря:

— Твой отец принял это решение очень внезапно. Я хочу кое-что тебе посоветовать.

Фэн Юй Хэн налила основательнице чашку чая и улыбнулась:

— Не внезапно. Это стало заметно практически сразу.

Основательница была немного смущена, она несколько раз открывала рот, однако так и не смогла сказать те приятные слова, которые запланировала. Эта вторая внучка после возвращения все время такая. Чем больше она улыбалась, тем более подготовленной была, потому что за этой улыбкой явно скрывались ножи. Кто знал, когда они вылетят и сделают кому-нибудь больно?

Видя, что она не может говорить, Фэн Юй Хэн проявила инициативу и медленно сказала:

— Бабушке не нужно беспокоиться. Слуги из павильона Единого Благоденствия уже отозваны. Поскольку старшая принцесса станет главной женой нашей семьи, наверняка будут более надежные слуги, чтобы позаботиться о ней. И не будет необходимости в людях с моей стороны.

Основательница действительно хотела, чтобы она вернула своих служанок. Услышав, что Фэн Юй Хэн уже отозвала их, она вздохнула с облегчением:

— Хорошо, хорошо. А-Хэн действительно разумна. Кстати говоря, бабушка тоже обеспокоена. Хотя я не была согласна с самого начала, твой отец сказал, что если ситуация при дворе не ясна, то каждый дом будет постоянно стремиться к собственной выгоде. Семья Фэн практически чужая, мы проживаем в столице не более двадцати лет. Можно ли это сравнить с семьями, которые здесь уже сотню лет? Вот почему твой отец на самом деле решил пригласить старшую принцессу Кан И. В любом случае то, что она войдет в усадьбу, хорошо, у нее за спиной — вся Цянь Чжоу.

Основательница чувствовала, что очень хорошо проанализировала ситуацию, и была очень довольна собой. Фен Юй Хэн, увидев это, почувствовала, что это смешно, и напомнила ей:

— Бабушка думала, что успех зависит от Кан И? Поскольку семья Фэн будет использовать Цянь Чжоу в качестве горы, на которую можно опереться, то это будет означать, что император всегда будет держаться настороже с семьей Фэн.

Основательница озадаченно хмыкнула и спросила:

— Что ты имеешь в виду? Мы приводим Кан И в усадьбу. Это заслуга Да Шунь. В противном случае, если позволить Цянь Чжоу и Гу Шу заключить политический брак, это приведет к тому, что Да Шунь окажется между ними, — именно эту причину Фэн Цзинь Юань озвучил ей вчера. Она считала, что это очень разумно.

Но она никогда не думала, что Фэн Юй Хэн скажет ей:

— У всего есть две стороны. Император тоже будет обдумывать эту ситуацию. В самом начале есть семья Фэн, которая справилась с этой чрезвычайной ситуацией; однако трудно будет избежать улучшения отношений между отцом и старшей принцессой. Если премьер-министр Да Шунь предпочтет постороннюю, император определенно не будет счастлив.

— Невозможно! Абсолютно невозможно! — основательница замахала на нее рукой. — Твой отец всегда думает о Да Шунь. Его брак с Кан И освобождает нашу страну от бремени. Это также возвеличивает семью Фэн. Как только возникнет конфликт с Да Шунь, основываясь на характере твоего отца, Кан И будет отброшена первой!

— Было бы хорошо, если бы это так и было, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

Основательница глубоко вздохнула и сказала ей:

— А-Хэн, Бу Цун теперь вернулся в столицу. Он определенно доставит неприятности твоему отцу. Мы должны подготовиться, чтобы защитить себя. Привлечение Кан И в усадьбу этого касается напрямую. Кроме того, если человек такого положения войдет в поместье, вы, дети, тоже прославитесь.

Фэн Юй Хэн беспомощно засмеялась:

— Слава А-Хэн — вся от отца-императора. Чувствует ли бабушка, что старшая принцесса сможет принести мне больше славы, чем нынешний император?

Конечно, основательница не осмелилась сказать, что Кан И важнее императора. Она могла только согласиться с тем, что сказала внучка, но затем подчеркнула еще раз:

— В любом случае такая главная жена повысит репутацию, и ты будешь в лучшем положении, чем дочери других семей в столице. А-Хэн, в конце концов, ты все еще член семьи Фэн. Только благодаря процветающей семье Фэн ты можешь процветать.

— Так ли это? — спросила Фэн Юй Хэн. — Я всегда думала, что только с семьей Яо я могу процветать.

Основательница немедленно засуетилась, заговорив несколько гневно:

— Какое это имеет значение, если у родственников по материнской линии дела идут хорошо? Твоя фамилия Фэн!

— Это неправильно! — девушка встала и в замешательстве спросила: — Поскольку для меня не важно, хорошо ли живут родственники по материнской линии, то почему нас выслали в горы на северо-западе, когда что-то случилось с семьей Яо? Разве я не член семьи Фэн?

— Это... — основательница немедленно замолчала. Она сама принесла камень и уронила себе на ногу, так что не смела плакать от боли. Это чувство было чрезвычайно болезненным.

— Хорошо! — Фэн Юй Хэн сладко улыбнулась. — Не волнуйтесь, бабушка. А-Хэн правильно поприветствует новую главную жену в поместье Фэн, — похоже, она дала обещание. Поклонившись основательнице, она добавила: — В любом случае я не живу в этой усадьбе.

Основательница чуть не упала в обморок.

Только после того, как Фэн Юй Хэн покинула двор Изящного Спокойствия, бабушке Чжао удалось среагировать и помочь основательнице, быстро похлопав ее по спине. Помогая ей, она сказала:

— Это вина старой слуги, что старейшая госпожа так много говорила со второй молодой госпожой.

Основательница вздохнула:

— Думаешь, я хотела с ней поговорить? Но ей действительно нужно было напомнить, что она не должна сражаться с Кан И напрямую. Во-вторых, именно Цзинь Юань хотел, чтобы я увидела мысли А-Хэн по этому поводу.

— Так и было, — старая бабушка некоторое время размышляла, затем кивнула. — В настоящее время вторая молодая госпожа — не просто окружная принцесса. Она будет помогать Да Шунь с производством стали. В прошлый раз я слышала, как мастер сказал, что люди при дворе уважают вторую молодую госпожу.

— Ха! — основательница покачала головой. Она понимала эти вещи и поэтому волновалась еще больше. Фэн Юй Хэн и Кан И явно не ладили; однако она не знала, как долго Кан И сможет оставаться великодушной. Как только у нее больше не получится держать себя в руках, разве в усадьбе Фэн не начнутся серьезные беспорядки?

Пока она волновалась, в комнату быстро вбежала служанка. Со счастьем на лице она громко сказала:

— Поздравляю старейшую госпожу! Есть хорошие новости!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 315.1. О чем вообще думает эта семья?**

Основательница была шокирована внезапным появлением хороших новостей, и спешно спросила:

— Что за хорошие новости?

— Старейшая госпожа, идите в передний двор, чтобы посмотреть. Евнух, который пришел с императорским указом, уже ждет!

Услышав, что это императорский указ, основательница задрожала — это уже был условный рефлекс. За последние полгода семья Фэн получила больше императорских указов, чем за предыдущие два десятка лет, но каждый раз это не было чем-то хорошим, а если и было, то оно все оказывалось связанным с Фэн Юй Хэн. Подумав так, она, естественно, почувствовала, что этот императорский указ, скорее всего, для Фэн Юй Хэн, поэтому быстро сказала служанке:

— Возможно, вторая молодая госпожа еще не ушла слишком далеко. Быстро сбегай за ней и приведи ее во двор.

Служанка, прибежавшая с сообщением, топнула ногой и рассмеялась:

— Ох! Старейшая госпожа, этот императорский указ для вас! Это очень хорошая вещь!

Бабушка Чжао сразу почувствовала, что что-то не так, и быстро сказала:

— Говори яснее. Что за хорошие новости?

Только тогда служанка объяснила:

— Из дворца пришел императорский указ для старейшей госпожи. В нем говорится, что старейшей госпоже будет присвоено звание благородной госпожи первого ранга! Старейшая госпожа, поскорее отправляйтесь во двор, чтобы принять императорский указ!

Сначала эти две старухи ошеломленно охнули от радости. Бабушка Чжао немедленно приказала служанке:

— Быстро попроси людей созвать наложниц и молодых госпож из каждого двора, чтобы вместе принять императорский указ. Точно, ты должна привести и вторую молодую госпожу. Она ушла не так давно.

— Слушаюсь! — счастливая служанка убежала, чтобы сообщить всем радостную весть.

Бабушка Чжао помогла основательнице встать. Начиная приводить в порядок ее одежду и волосы, она сказала:

— В наше поместье скоро войдет старшая принцесса Цянь Чжоу. Думаю, его величество определенно почувствовал, что то, что старейшая госпожа не имеет благородного звания, недопустимо. Но, если вдуматься, эта старая слуга чувствует, что этот благородный титул присвоен слишком поздно. Старейшая госпожа, вы мать стандартного чиновника первого ранга. Вы уже давно должны были получить его.

Основательница уже лучилась энтузиазмом. Как ее все еще могли беспокоить такие вещи? Она настаивала на том, чтобы бабушка Чжао поторопилась, и сказала:

— Рано или поздно, так или иначе, он все был бы равно присвоен. Если его величество раньше не присвоил этот титул, мы ничего не могли с этим сделать!

Бабушка Чжао небрежно сказала:

— Ха, если подумать, то, что Яо Ши имеет звание благородной госпожи первого ранга, заставляло эту старую слугу чувствовать себя обиженной от имени старейшей госпожи.

Основательница тоже чувствовала себя обиженной:

— Хм-пф, даже А-Хэн знает, как попросить о присвоении благородного титула своей матери; однако мой сын не думает об этом! — когда основательница упомянула об этом, выражение ее лица исказилось.

Бабушка Чжао быстро попыталась оправдаться:

— Бедный словарный запас — вина этой старой слуги. Старейшая госпожа, вы не должны злиться на мастера. Мастер — премьер-министр, поэтому он, естественно, должен быть примером для других чиновников. Если он будет похож на других и станет заботиться только о пользе для своей семьи, как это может быть хорошо!

Основательница тоже подумала об этом, и ее лицо немного посветлело.

Бабушка Чжао тайком вздохнула с облегчением. Это было очень опасно. Если бы старейшая госпожа действительно начала злиться на мастера из-за того, что она сказала, ее преступление было бы слишком велико. Она начала двигать руками быстрее и снова расчесала волосы основательницы, а затем сказала:

— Все готово. Старейшая госпожа, давайте быстрее отправимся во двор!

Основательница увела своих слуг на передний двор. Людей из других дворов тоже вызвали. Фэн Юй Хэн направлялась в павильон Единого Благоденствия, но была возвращена. Что касается того, что основательнице неожиданно присвоили звание благородной госпожи первого ранга... Это не стало для нее неожиданностью.

Фэн Цзинь Юань уже давно стал премьер-министром; следовательно, присвоение звания благородной госпожи было лишь вопросом времени. Более того, звание благородной госпожи являлось обычной наградой для семей правительственных чиновников. В этом не было ничего такого.

Пока они возвращались, Хуан Цюань попыталась проанализировать происходящее:

— Это сделано для того, чтобы старейшая госпожа не ударила в грязь лицом перед принцессой Кан И, верно?

— Если дела пойдут не так, она ударит лицом в грязь передо мной, — засмеялась Фэн Юй Хэн.

Хуан Цюань озадачено хмыкнула и спросила:

— Его величество всегда думает о молодой госпоже. Как он мог позволить старейшей госпоже подавить вас?

— Откуда тебе знать, о чем думает его величество? — Фэн Юй Хэн приподняла уголки губ и злобно сказала: — Возможно, кто-то пытается заслужить благосклонность и делает все возможное, чтобы выслужиться перед бабушкой!

— Молодая госпожа говорит, что это дело рук старшей принцессы Кан И?

— Просто подожди и все сама увидишь!

Они болтали до тех пор, пока не прибыли на место действия, как и все остальные. Только после того, как люди из семьи Фэн собрались все вместе, домоправитель Хэ Чжун что-то тихо проговорил евнуху. Который затем громко сказал, повысив голос:

— Старейшая госпожа поместья Фэн, Ли Ши, получите императорский указ.

Основательница быстро пошла вперед, затем встала на колени и ответила:

— Эта скромная старуха получит указ.

После того как она преклонила колени, все остальные тоже оказались на земле. Евнух открыл свиток с указом и зачитал содержание:

— Старейшая госпожа поместья Фэн, Ли Ши, благородна и внимательна. На этот раз вам будет присвоено звание благородной госпожи первого ранга и даны придворные одежды, да будет так!

Основательница буквально расцвела улыбкой, она сразу же ответила громким голосом:

— Эта скромная старуха принимает указ и благодарит за императорскую благодать. Да здравствует его величество! — затем она подняла обе руки над головой и приняла указ. Откуда-то вышла служанка и забрала принесенное придворное платье.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 315.2. О чем вообще думает эта семья?**

Бабушка Чжао помогла основательнице встать, а затем дала евнуху небольшую сумку с деньгами. Евнух немного потеребил мешочек и с удовлетворением сказал:

— Поздравляю старейшую госпожу Фэн. Интересно, есть ли у старейшей госпожи инструкции? Если их нет, мы вернемся во дворец.

— Мы обеспокоили евнуха, — быстро сказала основательница, — но мы даже не пригласили вас в усадьбу на чашку чая.

— Ах! Нет необходимости, не стоит! Старейшая госпожа, пожалуйста, позаботьтесь об императорском указе. Мы вернемся во дворец! — евнух, не задерживаясь ни на минуту, ушел, сразу же после объявления этого указа и получения награды.

Фэн Юй Хэн смотрела на императорский указ в руках основательницы и хотела только смеяться. Она могла почти видеть, каким раздраженным был император, передавая этот императорский указ. Такой простой указ, всего несколько слов. Он даже не содержал никаких дополнительных имен. Было кристально ясно, что император не хотел присваивать этот титул.

Похоже, дело обстояло так: после стольких лет Фэн Цзинь Юань так и не попросил благородного титула для своей матери. Императору этого было достаточно, чтобы понять, что семья этого премьер-министра не стоит внимания. Он не дал его раньше, и при этом не передал его слишком поздно. Он ждал до свадьбы с Кан И, чтобы присвоить этот титул. Даже если бы она думала пальцами ног, она могла понять, как появился этот титул.

Конечно же, после ухода евнуха несколько женщин, похожих на дворцовых служанок, не ушли. Та, что стояла во главе их, подошла к основательнице и поклонилась:

— Эта слуга выражает свое почтение старейшей госпоже. Поздравляю старейшую госпожу с присвоением титула благородной госпожи.

Основательница некоторое время внимательно рассматривала ее, а потом узнала:

— Вы дворцовые служанки из Цянь Чжоу?

— Действительно, так и есть. У старейшей госпожи хорошие глаза, — ответила служанка, а потом продолжила, удивив старушку своим дружелюбием: — Интересно, удовлетворена ли старейшая госпожа этим великим подарком, который послала наша старшая принцесса?

— Каким великим подарком? — пораженно вопросила основательница.

— Императорский указ с этим титулом! — улыбнулась служанка. — Наша принцесса сказала, что старшая принцесса является главой семьи, поэтому она всегда должна стоять на вершине. Вот почему она специально пошла к императору Да Шунь и попросила его величество присвоить старейшей госпоже титул благородной госпожи первого ранга.

Основательница была совершенно потрясена. Этот титул присвоили, потому что его попросила Кан И? Если подумать, то, скорее всего, так и было. Если бы Фэн Цзинь Юань пошел просить об этом, он определенно сказал бы ей заранее. Этот императорский указ принесли внезапно. Ранее ее переполняло счастье, и только теперь она начала чувствовать, что все это было весьма странно.

Служанка увидела, что основательница долго молчит, и быстро сказала:

— Наша старшая принцесса сказала, что, поскольку вопрос о браке между ней и лордом Фэн решился так внезапно, а Цянь Чжоу слишком далеко от Да Шунь, сейчас не хватает времени, чтобы подготовить приданое. Поэтому старшая принцесса подумала о том, что она могла бы сделать для старейшей госпожи. Она просила об этом титуле не из жалости к старейшей госпоже. Кроме того, у нашей принцессы Жу Цзя есть кое-что, что она хотела бы вам отдать!

Сказав это, она махнула рукой, и, повинуясь ее жесту, вперед вышли еще две дворцовые служанки, несущие два деревянных ящика. Они явно были очень тяжелыми, и девушки еле несли их. Им пришлось опереть их о свои собственные тела.

— Это два рулона шелка Лунного Дворца, которые его величество правитель Да Шунь подарил принцессе Жу Цзя в первый день года. Принцесса сказала, что с первого же мгновения, как увидела вас, ощутила близость со старейшей госпожой. В те дни, когда она жила в поместье, она все больше и больше чувствовала себя так, словно вы были ее собственной бабушкой. Теперь, когда ее желание сбылось, принцесса сказала, что это будет приветственным подарком старейшей госпоже!

Это заставило основательницу действительно начать улыбаться. Мало того, что она получила титул благородной госпожи и придворное платье, теперь ей достались два рулона шелка Лунного Дворца. Это было действительно неожиданно.

Глаза, которые смотрели на два деревянных ящика, практически светились, пока она несколько раз повторяла:

— Принцессы слишком вежливы.

Служанка тоже великолепно умела играть со словами:

— Через некоторое время вы станете одной семьей. Принцесса хочет провести торжественную церемонию и поклониться старейшей госпоже, — сказав это, она приказала двум другим девушкам передать основательнице два рулона шелка Лунного Дворца и добавила: — Мы, слуги, должны вернуться, чтобы доложить старшей принцессе, поэтому мы не будем задерживаться. Старейшая госпожа обязательно должна позаботиться о себе. Старшая принцесса сказала, что после того, как она выйдет замуж за семью Фэн, она обязательно каждый день будет заботиться о старейшей госпоже.

Слова этой дворцовой служанки были сладкими, они заставили основательницу улыбаться от всего сердца. Враждебность, которую она ранее питала к Кан И, была полностью устранена. Ее отношение к ней из настороженности превратилось в искреннее ожидание.

Когда дворцовые служанки из Цянь Чжоу ушли, во дворе остались только люди из семьи Фэн. Увидев, что основательница все еще пребывает в эйфории, Фэн Чэнь Юй быстро обдумала ситуацию и первой вышла вперед, чтобы встать на колени и сказать:

— Внучка поздравляет бабушку с присвоением ей титула благородной госпожи! — произнеся это, она глубоко поклонилась.

Поскольку она уже сделала это, как все остальные могли продолжать просто смотреть? Ань Ши быстро подтолкнула Сян Жун, и девочка тоже встала на колени позади Чэнь Юй.

Фэн Юй Хэн и Фэн Фэнь Дай встали на колени чуть позже, но они просто последовали за первыми двумя. После этого на колени встали наложницы, в том числе все еще беременная Хань Ши, но основательница не спешила позволять ей встать.

Хотя семья Фэн становилась перед ней на колени не в первый раз, сейчас все было иначе. Она стала благородной госпожой с рангом. С этого момента ей больше не нужно завидовать женщинам других семей, и определенно больше не нужно избегать банкетов по причине смущения из-за отсутствия титула.

С такими тщеславными мыслями она оставила всех стоять на коленях на несколько минут. И только тогда сказала:

— Хорошо, вы можете подняться. Это просто титул благородной госпожи. Зачем нужно стоять на коленях? — ее слова явно не соответствовали тому, что она чувствовала. Даже идиоты увидели бы, что она все еще улыбается.

После того, как Чэнь Юй встала, она сделала пару шагов вперед и с улыбкой произнесла:

— В будущем бабушка станет благородной старейшей госпожой. Всякий раз, когда вы будете во дворце, вам придется носить дворцовое платье. Как престижно! Я никогда не думала, что старшая принцесса вложит столько сил. Теперь, когда бабушка — благородная госпожа первого ранга, даже если она — принцесса Цянь Чжоу, ее страна все равно остается лишь вассальным государством. Если сравнивать, то ее ранг будет ниже вашего, — сказав это, она понизила голос и заговорила так тихо, что ее могла слышать только основательница: — Бабушка — благородная госпожа первого ранга, а вторая сестра — окружная принцесса второго ранга. Старшая принцесса действительно приложила немало усилий!

Глаза основательницы загорелись. Именно так! Она всегда ревновала к статусу принцессы Фэн Юй Хэн. Теперь, когда она получила звание благородной госпожи, она могла заставить ее склонить перед собой голову!

Когда она подумала об этом, то ее улыбка стала еще шире.

Фэн Юй Хэн стояла в стороне. Она не слышала, что сказала Чэнь Юй, но могла ясно видеть движения ее губ, так что знала содержание ее слов. Она не могла не улыбнуться про себя. Фальшивая благородная госпожа хотела подавить окружную принцессу, которой были присуждены земли. О чем вообще думала эта семья?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 316.1. Вы можете также прийти и подарить мне подарки**

Основательница Фэн, которая только что получила благородный титул, впала в радостное состояние на весь день, и Фэн Чэнь Юй только подливала масла в огонь, когда из своего личного хранилища выбирала какие-то приятные мелочи и отправляла их во двор Изящного Спокойствия. Проще говоря, основательница стала благородной женщиной, поэтому обстановка в ее комнате должна соответствовать ее статусу.

Прежде чем беда случилась с семьей Чэнь, Чэнь Ван Лян тайно отдал Чэнь Юй много денег. Хотя большинство было послушно отправлено в руки Фэн Юй Хэн, у нее все еще оставалось более двадцати тысяч таэлей.

Чэнь Юй была из тех людей, кто готов тратить свой собственный капитал. Мало того, что она подарила кучу мебели, она даже дала основательнице банкноту на десять тысяч таэлей, сказав, что это — приятное дополнение к счастливому событию.

Основательнице не очень нравилось видеть Чэнь Юй после событий в округе Фэн Тун. После этого она время от времени меняла свое мнение, но оно всегда подчинялось окружающей обстановке. Чэнь Юй выросла рядом с ней, разве не могла она понять личность основательницы? Был ли кто-то хорошим или плохим, зависело от количества подарков, которые она получила. Временами для основательницы богатство было важнее, чем будущее семьи Фэн.

Конечно же, основательница с банкнотой в руке стояла после напряженного дня в своей комнате и разглядывала ее, битком набитую новыми вещами. Широко улыбаясь, она от всей души похвалила Чэнь Юй за почтительность.

Но в то же время она ожидала, что ее другие внучки проявят себя, особенно Фэн Юй Хэн. Вещи Чэнь Юй были в основном теми, которые для нее оставили Чэнь Ши или семья Чэнь. Какими бы хорошими они ни были, это всего лишь простые безделушки. Но от Фэн Юй Хэн она могла получить настоящие подарки! Независимо от того, были ли они подарены императорским или августейшим дворцами. Любой из них во много раз лучше, чем жалкие остатки, данные Чэнь Юй!

В результате она прождала с полудня до обеда, но Фэн Юй Хэн даже не появилась. Мало того, даже Фэнь Дай и Сян Жун не делали никаких телодвижений. Основательнице стало немного не по себе, и она поспешила отослать бабушку Чжао с приказом:

— Пусть люди пойдут посмотреть во все дворы. Чем они там занимаются?

Бабушка Чжао была крайне беспомощна. Обычно те, кто дарят подарки, — заинтересованная сторона. Вы бы пошли за людьми, которые ничего не отправляли? Более того, все они из молодого поколения. У старшей юной госпожи имелись деньги, но какие приятные мелочи могли быть у третьей и четвертой молодых госпож помимо ежемесячных пособий?

Но основательница уже высказалась, поэтому она не могла не уйти. Но она только послала несколько человек, чтобы разузнать про текущую ситуацию; однако только к Фэнь Дай и Сян Жун. Она не решилась даже приблизиться к павильону Единого Благоденствия.

Вскоре те слуги вернулись. Первой отчиталась служанка, которая ходила во двор Магнолии:

— Наложница-мать Хань не очень хорошо себя чувствует, поэтому четвертая молодая госпожа заботится о ней. Она действительно не может оставить ее одну. Она сказала, что обязательно завтра рано утром придет на поклон к старейшей госпоже.

Слуга, которая пошла к Сян Жун, сказала:

— Третья молодая госпожа сказала, что накопила часть своего ежемесячного пособия за последние полгода, и придет завтра рано утром, чтобы поздравить старейшую госпожу.

Услышав это, выражение лица основательницы погрустнело:

— Насколько мало ежемесячное пособие?

Лица служанок потемнели. Опустив головы, они замолчали. Основательница какое-то время бормотала себе под нос, потом почувствовала раздражение и просто решила отослать слуг.

Бабушка Чжао, беспомощно стоявшая в стороне, посоветовала ей:

— Третья и четвертая молодые госпожи не обладают поддержкой со стороны семей их матерей. Они, естественно, предложат меньше. Но старейшая госпожа, подумайте немного, это тоже хорошо. Без поддержки их материнских семей они могут полагаться только на семью Фэн. С этого дня, независимо от того, с какой семьей будет заключен брак, они сделают все возможное для семьи Фэн. В отличие от старшей молодой госпожи. Эта слуга сейчас скажет что-то очень неуместное, но Чэнь Ши ранее вызывала огромное количество проблем в поместье!

Основательница чувствовала, что этот анализ был правильным. При упоминании семьи Чэнь выражение ее лица стало еще более мрачным:

— Они несколько раз пытались навредить моему внуку, поэтому мы совершенно не могли проявить к ним терпимость. Цзы Жуй — сын первой жены и единственный наследник семьи Фэн. У него большое будущее, мы можем рассчитывать только на то, что он принесет славу семье.

— Конечно! — согласилась бабушка Чжао. — Даже если принцесса Кан И выйдет замуж в семью и у нее будет ребенок от мастера, в нем будет течь кровь иностранки. Для этого ребенка было бы трудно найти надлежащий статус!

— Если так подумать, то в семье Фэн действительно есть только Цзы Жуй. Он единственный наследник, поэтому мы должны бережно защищать его, — сказала, вздохнув, основательница, а потом, почувствовав внезапный прилив гнева, продолжила: — Как кто-то из молодого поколения она даже не собирается приходить сюда, чтобы поздравить меня! Неужели она действительно думает, что может игнорировать меня, потому что она принцесса округа? Сейчас я благородная госпожа первого ранга!

Бабушка Чжао ничего не сказала, только подумала про себя: - "Ну и что? Благородная госпожа первого ранга? Ни прав, ни власти. А у второй молодой госпожи кроме титула есть еще и достижения".

Пока основательница жаловалась на Фэн Юй Хэн, та сидела в комнате Яо Ши в павильоне Единого Благоденствия и спрашивала ее:

— Я думала отправить Цзы Жуя обратно в Сяо Чжоу в ближайшие несколько дней. Мама хочет какое-то время пожить с ним? — когда Яо Ши выходила замуж в поместье Фэн, ее принесли туда в большом паланкине. Когда Чэнь Ши из наложницы стала главной женой, такого праздника не было. Когда они жили на северо-западе, у них не было времени беспокоиться о таких вещах. Но теперь, когда Кан И, старшая принцесса Цянь Чжоу, собиралась выйти замуж в поместье, определенно будет устроен грандиозный праздник. Она боялась, что Яо Ши в конечном итоге почувствует себя обиженной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 316.2. Вы можете также прийти и подарить мне подарки**

Яо Ши была умна. Разве она могла не понять мысли своей дочери? Конечно, она сразу же сказала:

— Я не поеду. Я ясно оставила всякую надежду на это поместье. Если я уеду сейчас, то это будет выглядеть, как бегство. В итоге я стала бы предметом бездоказательных сплетен. Если он хочет праздновать, пусть празднует. Теперь у моей дочери светлое будущее, и она может дать мне свой собственный уголок для жизни. Это самая большая радость, какая только возможна. Я беспокоюсь только о своей собственной жизни. Живут ли люди семьи Фэн или умирают, ликуют или переживают падения — все это не имеет ко мне отношения.

Фэн Юй Хэн облегченно вздохнула. Сказанное Яо Ши сделало ее очень счастливой, и она, не сумев удержаться, взяла ее за руку и сказала:

— Мама, не волнуйся. Наши хорошие дни не ограничиваются только этим. В будущем А-Хэн по-прежнему хочет вернуть семью дедушки по материнской линии, чтобы дать матери возможность выразить им свое почтение, а также связать с ними свои надежды.

Услышав о семье Яо, Яо Ши начала плакать, и Фэн Юй Хэн быстро сменила тему:

— Мама все еще должна завтра пойти во дворец Вэнь Сюань. Цзы Жуй вернется в Сяо Чжоу. Мама, сходи и спроси у тети Лань, есть ли у нее что-нибудь, что она хотела бы, чтобы мы взяли с собой.

— Да, — Яо Ши согласно покивала. — В прошлый раз твоя тетя Лань сказала, что хочет встретиться с Цзы Жуем до его возвращения, поэтому завтра я возьму его с собой.

Фэн Юй Хэн вышла из комнаты Яо Ши и начала раздумывать о том, чтобы сделать подарок императорскому наставнику Е Жуну. Но этот подарок не может быть слишком преувеличенным. Ученые не слишком стремились к золоту и серебру. Если она не проявит фантазию, возможно, они почувствуют, что она сделала довольно простой подарок.

Думая долго и упорно, она вспомнила, что в ее принтере у нее все еще есть стопка неиспользованной бумаги для печати формата A4. Бумага такого качества не могла быть произведена в эту эпоху. Рисовая бумага сюань (1) не очень удобна; более того, копируя вещи на улице, было бы не очень хорошо носить с собой четыре драгоценности рабочего кабинета (2).

Она быстро вернулась во двор и поговорила с Ван Чуань и Хуан Цюань, прежде чем войти в комнату для хранения лекарств. Закрыв дверь, она сразу вошла в свое пространство. Из ящика стола в своей комнате она вытащила несколько карандашей и ластиков.

В аптеке не будет недостатка в этих вещах. Ранее, до того, как Цзы Жуй уехал в академию, она научила этого ребенка пользоваться ручкой. Фэн Юй Хэн немного подумала, а потом решила завернуть всю печатную бумагу. Затем она достала карандаши, ластики и леденцы, прежде чем покинуть помещение.

Она разделила вещи на две кучи. Большая будет подарена Е Жуну, а маленькая — оставлена для использования Цзы Жую. Выйдя из хранилища лекарств, она позвала Бань Цзоу и сказала ему:

— Послезавтра лично отправляйся в Сяо Чжоу и проводи Цзы Жуя. По пути вы должны быть более чем осторожными. Прямо сейчас семья Чэнь похожа на бездомную собаку. Будет трудно избежать возможности быть укушенным из засады.

— Мастер, не волнуйтесь, — кивнул Бань Цзоу.

Бань Цзоу смог заставить ее немного расслабиться. Затем она пошла и некоторое время поболтала с Цзы Жуем о всяких мелочах. Объяснив ему все о карандашах и бумаге, она, наконец, вернулась в свою комнату, чтобы отдохнуть.

После того как основательница объявила о браке Фэн Цзинь Юаня и Кан И, поместье Фэн вступило в активную фазу подготовки. Под руководством домоправителя Хэ, вся усадьба начала усердно работать. Кан И была устроена во дворе Тянь Сян, ближайшем к Сосновому двору. Что касается двора, в котором они жили раньше, основательница решила, что Жу Цзя будет жить в нем одна. Затем она пообещала Сян Жун и Фэнь Дай, что, когда им исполнится двенадцать лет, они также получат свои собственные дворы и больше не будут жить со своими наложницами-матерями.

В эти дни Фэн Цзинь Юань тоже был занят. После визита принца и принцессы Гу Шу в столицу приехал специальный посланник Гу Мо. В отличие от трех предыдущих стран, Гу Мо, что граничила с Да Шунь на западе, послала того же государственного чиновника, что и в прошлые годы. Он не был членом императорской семьи, что позволяло всем вздохнуть с облегчением.

Как премьер-министр, Фэн Цзинь Юань всегда был занят, когда в столице находились специальные посланники из этих четырех стран. Основательница знала об этом, поэтому не слишком часто спрашивала, чем он занят. Более того, она сама была занята получением подарков.

Известие о том, что семья Фэн примет в поместье старшую принцессу, как главную жену, уже распространилась. Не имело значения, что говорили, Фэн Цзинь Юань был официальным чиновником первого ранга. Люди, желающие заслужить его благосклонность, могли бы выстроиться в очередь от усадьбы Фэн до ворот столицы. Обычно у них не имелось бы шанса подарить подарки, но, используя этот праздник как возможность, они, естественно, хотели бы прийти и выразить себя.

Будучи премьер-министром, Фэн Цзинь Юань обычно старательно и строго относился к другим. Все знали, что, если они собираются дарить подарки, они не могли отдавать их непосредственно Фэн Цзинь Юаню. К счастью, основательнице было присвоен титул благородной госпожи первого ранга, поэтому все начали нести приятные мелочи во двор Изящного Спокойствия.

Основательница всегда была человеком, который находил особое удовлетворение в получении подарков. Да и потом, какая логика в мире вообще могла оправдать отказ от тех хороших вещей, которые уже были в ее руках? Так что несколько дней подряд она приветствовала гостей с улыбкой на лице. Даже если ее спина начинала болеть, она все равно была счастлива.

Но она также вела четкий учет того, какой подарок какая семья посылала, как казначею ей приходилось записывать такие вещи. После этого она, естественно, переоценивала вещи, основываясь на ценности каждого подарка. Конечно, ей нужно будет обсудить такие вещи с Фэн Цзинь Юанем, чтобы он мог общаться с другими в будущем.

Основательница получала подарки целых пять дней. Подарки, наконец, перестали поступать после пятнадцатого числа. Обычно после этого дня новогодние праздники считались завершенными и атмосфера в столице постепенно приходила в норму, но семья Фэн не могла допустить, чтобы праздничное настроение исчезло.

Основательница была очень счастлива и раздумывала о том, что дети семьи Фэн не могли ходить потрепанными в тот день, когда Кан И выйдет замуж в поместье. Так что она заказала для них новые комплекты одежды. Теперь, когда она поразмыслила об этом, то решила воспользоваться этой возможностью, чтобы каждой из внучек сделать набор украшений для головы!

Она рассказала детям об этой идее утром шестнадцатого числа. Кроме Фэн Юй Хэн, которая не слишком радовалась этому, другие девочки были очень счастливы.

В конце концов, независимо от того, кто заботился о финансах поместья, неважно была ли это Чэнь Ши или основательница, обычно аксессуары не делались, не говоря уже о головных украшениях. Даже на Новый год основательница давала им только новую одежду и даже не упоминала аксессуары. Кто же знал, что брак Фэн Цзинь Юаня позволит им заполучить по набору украшений для головы. Они быстро встали и благодарно поклонились основательнице.

Основательница безучастно смотрела на них, думая про себя, что у этой малышни совсем нет совести. Помимо Чэнь Юй, другие не проявили особого почтения. Сян Жун стала еще более потертой и отвратительной, когда послала ей пятьдесят таэлей. Это действительно было настоящей пощечиной.

Но ее настроение сегодня было очень хорошим, поэтому она не стала спорить. Она только приказала бабушке Чжао пойти и сказать казначейству о деньгах, а затем попросить кого-нибудь спешно создать эти украшения для головы. Независимо ни от чего, эти наборы должны быть завершены до двадцать восьмого числа первого месяца.

Бабушка Чжао подчинилась и ушла. Однако когда она вернулась, ее руки были пусты. Совершенно беспомощная, она сказала основательнице:

— Казначейство сказало... денег нет.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Обычай называть бумагу рисовой, в соответствии с составом ее сырья, появился у европейцев, китайцы же эту бумагу называют сюань по месту, откуда она родом.

Бумага сюань является исконно китайским материалом, который традиционно использовался для китайской живописи и каллиграфии. Производство бумаги берет свое начало со времен династии Тан (618—907 гг.).

30 сентября 2009 г. бумага сюань была включена Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в список нематериального культурного наследия человечества.

2. Четыре драгоценности рабочего кабинета — широко распространенное в позднеимперском Китае образное выражение: под четырьмя драгоценностями подразумеваются кисть, бумага, тушь и тушечница. Эти предметы считались символами просвещенного человека и были необходимы для подготовки к имперским экзаменам кэцзюй, приносящим богатство и общественное признание. Как маркеры статуса, они имели не только практическое, но и ритуальное значение.

Появление термина восходит к эпохе Северных и Южных Династий (420-589 гг.).

В эпоху Южной Тан самыми известными принадлежностями для занятия каллиграфией считались тушь мастера Ли Тингуя из Хуэйчжоу, кисти рода Чжугэ, тушечницы из Лунвэя и бумага "Зал Чэнсинтан".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 317.1. Цель не в том, чтобы обмануть, а в том, чтобы обмануть и довести до смерти**

Бабушка Чжао своими словами привела всех в сильнейшее замешательство. Первой отреагировала Фэнь Дай:

— Чепуха! Как семья Фэн может не иметь денег?

— Отец — не коррумпированный чиновник. Почему у нас должны быть деньги? — сразу же засмеялась Фэн Юй Хэн.

— Даже в этом случае невозможно, чтобы не было денег для того, чтобы изготовить нам украшения для головы! Неужели все деньги в сокровищнице съедены волками? — сказала Фэнь Дай, а потом добавила, глядя на Чэнь Юй: — Я слышала, что несколько дней назад старшая сестра отправила бабушке много вещей. Мы все выживаем на ежемесячном пособии, предоставляемом семьей Фэн. Почему старшая сестра имеет больше денег, чем все остальные?

— Все деньги и вещи, которые у меня были, отдала мне семья Чэнь, — беспомощно ответила Чэнь Юй. — Воспользовавшись этой возможностью, я подарила их бабушке, поэтому у меня ничего не осталось.

— Довольно! Хватит спорить! — основательница уже чувствовала себя неловко, поэтому ей стало еще хуже, когда она услышала этот спор. Но она тоже была смущена. — Как нет денег в казне? Разве мы не получили арендную плату от резиденций еще до конца года?

Бабушка Чжао вздохнула и сказала основательнице:

— В казне сказали, что мастер недавно потратил деньги на двор Тянь Сян. Постепенно он забрал все деньги.

— Что? — основательница сразу же пришла в ярость. — Слуги должны были позаботиться о покупке вещей для двора Тянь Сян, так почему он лично пошел на это? Кроме того, даже если он хотел что-то купить для него, он не должен был израсходовать все деньги. Арендная плата, взимаемая с резиденции, составляет четыреста тысяч таэлей! — основательница всегда контролировала коммунальные фонды усадьбы. Несмотря на то что перед новым годом у нее снова начала болеть спина, она немедленно вернула себе контроль. Она могла быть глупа при решении других вопросов, но она никогда не делала ошибок там, где дело касалось денег.

Как бабушка Чжао могла знать, что случилось? Она могла только ответить основательнице, сказав:

— Это то, что сказала казна.

Основательница сердито и громко фыркнула. Стукнув тростью по полу, она встала:

— Тогда я лично пойду и спрошу.

Основательница решила сходить сама, так что другим, естественно, тоже нужно было идти. Все они дружной, недовольной топающей толпой отправились в казну. По прибытии они увидели человека, ответственного за казначейство, ожидающего прихода основательницы. Он уже принес журнал учета ко входу и ждал их.

— Коммунальными фондами семьи Фэн всегда управляла старейшая госпожа, поэтому вы сказали информировать вас, когда кто-то хочет взять отсюда деньги; тем не менее вы сказали, что нет необходимости спрашивать вас об этом, когда их хочет использовать мастер, — начал объяснение казначей. — Мастер начал брать деньги пять дней назад. В первый раз это были десять тысяч таэлей. Во второй — пятьдесят тысяч. В третий — двести тысяч. В четвертый раз мастер снова взял двести тысяч таэлей. Если сложить эти четыре суммы, то получится, что израсходована не только арендная плата с конца года, но даже деньги, сэкономленные до этого. На данный момент осталось сто двадцать таэлей. Несмотря ни на что, этого недостаточно для четырех наборов украшений для головы.

Основательница держала журнал в руках, и ее лицо побагровело от злости:

— Четыреста шестьдесят тысяч, целых четыреста шестьдесят тысяч! Я действительно должна пойти и посмотреть, что он купил для этой шлю... принцессы! — изначально она хотела назвать ее шлюхой, но не смогла сделать это из-за личности Кан И. Но все могли видеть, что, вполне возможно, титул благородной госпожи, о котором просила Кан И, утратил свою полезность. Когда дело дошло до богатства, основательница не признавала даже свою собственную семью.

Все вынуждены были отправиться с ней во двор Тянь Сян.

Во дворе Тянь Сян служанки и бабушки были очень заняты. Одна служанка несла вещи, говоря:

— Мастер действительно хорошо относится к этой старшей принцессе. Независимо от того, как я на них смотрю, эти вещи кажутся лучше, чем вещи в Золотом Нефритовом дворе, верно?

Одна бабушка ответила ей:

— Ну, конечно, они лучше, чем вещи в Золотом Нефритовом дворе. Не говоря уже о вещах, которые куплены позже, те вещи, которые мастер нашел в кладовой, были наградами из дворца за все эти годы. Чэнь Ши никогда их не использовала.

— Все вещи из кладовой были принесены сюда? — служанки вдруг услышали чей-то злобный голос и задрожали от шока. Они повернулись и увидели, что сердитая основательница Фэн привела в этот двор всех мастеров семьи Фэн. Основательница посмотрела на бабушку и яростно спросила: — Что ты только что сказала? Все вещи из кладовой, полученные в награду от императора, были принесены сюда?

— Отвечаю старейшей госпоже: некоторые были принесены сюда.

— Помимо вещей, подаренных императором, что еще было принесено?

— Есть только вещи, которые мастер купил за последние несколько дней, — сказала бабушка, указав на спальню. — Мы, слуги, сделали, как велел мастер, и принесли их все.

Основательница не сказала ни слова и вошла в комнату. Шедшая позади нее Хань Ши с завистью произнесла:

— Мастер искренне любит эту старшую принцессу. Он потратил все богатство поместья, чтобы добиться улыбки красивой женщины!

Основательница прекрасно расслышала эти слова. Ей не хватало места, куда бы она могла излить свой еле сдерживаемый гнев. Увидев, как служанка вытирает стул, она подняла ногу и пнула ее.

Девушка не успела защититься и упала на пол, громко ахнув. Подняв голову, она увидела основательницу и быстро опустилась на колени.

Но как сердце основательницы могло быть удовлетворено только одним ударом, особенно после того, как она зашла в эту комнату и увидела все это золото и нефрит. Ее сердце кровоточило.

Это все стоило денег! Раньше это было блестящее серебро в сокровищнице поместья Фэн! Это серебро было тем, что она не хотела использовать не только на себя, но и на детей; однако она никогда не думала, что Фэн Цзинь Юань использует его, чтобы заполнить комнату Кан И. Разве это могло позволить ей чувствовать себя спокойно?

Основательница чувствовала, как вся кровь в ее теле бурлит. Она сделала несколько глубоких вдохов и подняла руку, чтобы разбить вещи. Бабушка Чжао быстро пошла, чтобы остановить ее:

— Старейшая госпожа, вы не должны! Каждая из этих вещей стоит больших денег!

Ань Ши также посоветовала ей:

— Это верно. Я слышала, что он лично купил эти вещи. Кажется, что муж увлекся этими вещами. Если они будут разбиты, я боюсь, что муж рассердится.

— Тогда он думал о том, буду ли я сердиться или нет? — основательница поняла, что здесь не было ничего, что она могла бы разбить или сломать, поэтому ей некуда было выпустить пар. Ее зрение потемнело, и она чуть не упала в обморок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 317.2. Цель не в том, чтобы обмануть, а в том, чтобы обмануть и довести до смерти**

К счастью, бабушка Чжао была рядом с ней и поддержала ее, заставив присесть на стул. Потирая ее спину, она перевела взгляд на Фэн Юй Хэн. Симптомы основательницы были похожи на высокое кровяное давление, но лекарство, которое вторая молодая госпожа дала в прошлом году, уже было полностью израсходовано.

Бабушка Чжао просительно смотрела на Фэн Юй Хэн, но та вообще не двигалась. Она выглядела так, словно не понимала, что означает ее взгляд. Бабушка Чжао вспомнила отношение основательницы к второй молодой госпоже за последние несколько дней и не стала просить вслух.

В это время Чэнь Юй быстро поразмышляла над ситуацией и спросила у служанок двора Тянь Сян:

— Вы слышали, отец по своему желанию купил эти вещи или их попросила принцесса Кан И?

Молодые служанки посмотрели друг на друга, но все недоуменно покачали головами. Ответила та самая бабушка, немного подумав:

— Однажды, когда мастер что-то купил и принес сюда, кажется, он говорил, что Кан И определенно будет рада это увидеть. Похоже, он хотел преподнести старшей принцессе приятный сюрприз.

Чэнь Юй услышала это и сразу сказала основательнице:

— Похоже, все это идея отца. Старшая принцесса Кан И не намеревалась разрушать нашу усадьбу.

— Старшая сестра говорит за старшую принцессу? — Фэнь Дай закатила глаза. — Интересно, что она пообещала тебе.

Чэнь Юй нахмурилась и сказала:

— Четвертая сестра, тебе уже одиннадцать в этом году. В этом возрасте ты должна уже быть более разумной. Старшая принцесса ничего мне не обещала. Она станет главной женой. Мы, сестры, увидим больше славы. В будущем у нас будет главная жена, которая сможет улучшить наши позиции. Старшая сестра думала, что ты поняла эту логику в прошлый раз!

В прошлый раз Фэнь Дай поняла, но понимание было просто пониманием. Это не значит, что она не будет чувствовать обиды. Первоначально она планировала, что Хань Ши использует ребенка в своем животе, чтобы подняться на эту позицию. К сожалению, внезапно и неожиданно появилась эта старшая принцесса Цянь Чжоу, обрубив все возможности для исполнения ее желаний. Как она могла смириться с этим?

Она хмыкнула и безучастно посмотрела на Чэнь Юй:

— Старшая сестра действительно дальновидна. В этом году ты достигнешь брачного возраста. У нас же впереди еще много лет. Младшая сестра не обладает такой способностью думать далеко вперед. Я просто думала об украшениях на голову, которые бабушка пообещала, но которые не могут быть больше сделаны, и почувствовала себя несчастной.

— Правильно! — Хань Ши тоже вздохнула. — Его дочь не может сравниться с дочерью постороннего. Он не покупал фонарей, и теперь денег, которые могли бы быть использованы для изготовления украшений на головы, больше нет. Старейшая госпожа, эта старшая принцесса еще даже не вошла в усадьбу, а молодые госпожи уже перенесли такие обиды. Как только она войдет в поместье, как мы будем жить? — она сказала это, лаская свой собственный живот. — Остальное — мелочи, но живот этой наложницы уже растет. Стоимость тоников для ежедневного использования отнюдь не низкая. Остатков в казначействе не хватит даже на ежедневные расходы. Какие тоники можно купить?

Фэнь Дай кивнула и сказала:

— Правильно. Это не для того, чтобы могла поесть наложница-мать. Это для ребенка в животе наложницы-матери.

Основательница, естественно, понимала это. Для беременной важно принимать тоники. Независимо от того, кто вынужден будет есть меньше, но Хань Ши не должна была голодать. Поэтому она быстро сказала:

— Не нужно беспокоиться об этом. Даже если мне придется потратить часть собственных денег, я не позволю внуку голодать.

Фэн Юй Хэн посмотрела на основательницу, затем оглядела мебель в комнате. В душе она не могла удержаться от смеха. Конечно же, Фэн Цзинь Юань был действительно хорош! Она просто договорилась, чтобы несколько человек сказали, что старшая принцесса Кан И любит золото, нефритовую мебель и антиквариат. Она никогда не думала, что этот отец так решительно настроится на это, что он на самом деле опустошит казну поместья Фэн, чтобы повысить свою привлекательность.

— Конечно, двор Тянь Сян оправдывает свое имя (1), — улыбнулась она. — Поскольку в казне нет денег, давайте просто не будем делать украшения для головы. Как дочери, мы должны делать то, что сделает отца счастливым.

Услышав это, основательница заволновалась еще больше. Отцы других семей делали все возможное, чтобы их дети были счастливы, но в этой семье все было наоборот. Что за логика такая?

Фэнь Дай не смогла смолчать и фыркнула:

— Вторая сестра действительно щедра.

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее и спросила:

— А что еще можно сделать? Отец — лидер семьи. Что в этой усадьбе не было приобретено благодаря тяжелой работе отца? Теперь, когда он приведет новую первую жену, отец просто тратит заработанные деньги. Разве с этим что-то не так?

Фэнь Дай потеряла дар речи, даже основательница начала обдумывать это, но чем больше она думала, тем злее становилась. И семья, и карьера процветали, и все это было результатом работы Фэн Цзинь Юаня, но она родила его! Почему она никогда не видела, чтобы он так выражал свои сыновние чувства по отношению к ней?

Гнев основательницы снова вспыхнул, и она начала задыхаться. Пинаясь, она огляделась, пытаясь найти что-то, на чем можно было бы выпустить пар.

В это время в комнату зашла молодая слуга с каким-то свитком в руках.

Основательница сердито спросила:

— Что это?

— Это картина, которую мастер только что сказал этой слуге принести сюда.

Как только это было сказано, гнев основательницы достиг своего предела! Не говоря ни слова, она сразу же схватила свиток и разорвала его в клочья, даже не глядя на него.

Поскольку нефритовые вещи стоили денег и не могли быть разбиты, она порвала картину. В любом случае ей надо было куда-то излить свой гнев.

Однако после того, как эта картина была разорвана к шоку служанки, домоправитель Хэ Чжун привел к основательнице еще одного пожилого человека и сказал:

— Сообщаю старшей госпоже, мастер только что купил картину в Чудесной Сокровищнице и сообщил лавочнику прийти и забрать деньги из усадьбы.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В Китае есть устойчивое выражение для описания женской красоты с Тянь Сян:

国色天香 — GUÓSÈ TIĀNXIĀNG — необыкновенная красота и божественный аромат.

Тут Фэн Юй Хэн, видимо, имеет в виду, что только такая необыкновенная женщина, как Кан И, достойна столь невероятной окружающей обстановки — двора Тянь Сян (название, кстати, переводится как двор Божественного Аромата). Но я не стала менять название.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 318.1. Можете ли вы показать немного достоинства?**

— Вы все еще хотите собрать деньги? — основательница чуть не взорвалась, услышав это! — Чем он считает эту семью? Горой золота или серебра? Он даже покупает старинные картины, и эти картины из Да Шунь. Может ли кто-нибудь из Цянь Чжоу понять их? — крикнула она, глядя на пожилого человека, стоящего рядом с Хэ Чжуном, и сказала: — Нам не нужна картина. Уходите!

— Но лорд Фэн уже взял картину! — смутился старик.

— Тогда мы вернем ее вам!

Старик немного подумал, потом вздохнул, сказав:

— Это тоже хорошо. Тогда, старейшая госпожа, пожалуйста, передайте картину. После того как этот старый получит ее, я уйду!

Основательница указала на комнату:

— Посмотрите сами! Какая из этих картин ваша?

Старик осмотрел комнату и беспомощно покачал головой:

— Ни одна из них не является нужной картиной.

В это время вся семья Фэн уже смотрела на бумажные обрывки на полу. В своей ярости основательница не смогла понять то, что они заметили. Молодая служанка, которая прибежала раньше, наконец, не смогла удержаться и беспомощно сообщила основательнице:

— То, что вы только что разорвали, и было этой старинной картиной!

— Что ты сказала? — основательница широко раскрытыми глазами уставилась на разорванные кусочки бумаги на полу и почувствовала, как в голове у нее что-то громко загрохотало. — Ты сказала, что это была старинная картина?

Молодая служанка кивнула:

— Мастер только что прислал сюда эту картину вместе с этой слугой.

— Почему ты не сказала этого раньше? — основательница разозлилась и внезапно ткнула девушку тростью.

Испугавшись, служанка в страхе быстро опустилась на колени и стала просить прощения. В то же время она сказала:

— Эта слуга сказала это! Эта слуга действительно уже сказала это!

— Смеешь спорить? — сердце основательницы дрожало.

Старик из Чудесной Сокровищницы присел на корточки и начал внимательно разглядывать кусочки измельченной бумаги. Затем он встал и сказал основательнице:

— Никаких ошибок, это старинная картина, которая понравилась лорду Фэн в Чудесной Сокровищнице. Ее нарисовал художник Фань Чжун Тянь.

Основательнице не хватало образованности, поэтому она понятия не имела, что означает имя Фань Чжун Тянь, но семья Фэн не вся была необразованной, например, Фэн Чэнь Юй. Фэн Цзинь Юань воспитывал ее в надежде, что она станет императрицей. Из четырех искусств (1), в каком у нее не было хороших учителей? Как она могла не знать имя Фань Чжун Тяня?

Окружающие услышали, как шокированная Чэнь Юй спросила:

— Это тот самый художник, живший четыреста лет назад, тот самый Фань Чжун Тянь?

Старик кивнул:

— Молодая госпожа очень хорошо осведомлена о таких вещах.

Когда основательница услышала о четырех сотнях лет, то ей резко поплохело. Она не очень хорошо разбиралась в старинной живописи, но первая ее реакция на четыреста лет звучала так: если она такая старая, то сколько она стоит?

— Четыреста лет! Интересно, сколько отец потратил на ее покупку? — этот вопрос задала Фэн Юй Хэн.

— Изначально запрашиваемая цена составляла сто шестьдесят тысяч таэлей белого серебра, но поскольку лорд Фэн — отец молодой госпожи, мы снизили цену на сорок тысяч, — начал отвечать этот старик. — Общая стоимость составила сто двадцать тысяч таэлей. Лорд Фэн забрал картину, а этот старый пришел за деньгами, — он сказал это и вытащил удостоверяющую пайцзу и лист бумаги. Все признали пайцзу принадлежащей Фэн Цзинь Юаню. Лист бумаги же был сертификатом, написанным Фэн Цзинь Юанем. В этот момент даже основательница не могла этого отрицать.

Основательница слишком поздно пожалела об этом, но слова старика заставили ее расслабиться, и она быстро сказала Фэн Юй Хэн:

— К счастью, это наш собственный магазин. В противном случае это действительно вызвало бы слишком много шума.

Фэнь Дай хитро сказала:

— Ну, конечно! Сотни или чуть больше таэлей в сокровищнице не хватит даже на покупку еды на несколько дней. Откуда взяться ста двадцати тысячам?

Но Фэн Юй Хэн озадаченно посмотрела на основательницу, ее лицо было наполнено сомнением, когда она произнесла:

— Как это превратилось в собственный магазин семьи? Разве бабушка не слышала, что это была Чудесная Сокровищница?

Основательница была удивлена:

— Это так! Это Чудесная Сокровищница.

— Тогда какое отношение это имеет к семье Фэн?

Услышав это, основательница стала недовольной:

— А-Хэн, сколько раз бабушка должна тебе это сказать? Ты дочь семьи Фэн! Прямо сейчас ты еще не вышла замуж. Даже если тебе не нужно вносить свою прибыль в семью, теперь, когда произошли такого рода вещи, ты не можешь сидеть сложа руки и игнорировать это. Более того, человек, который взял картину, — твой отец. Бабушка решила, что эта картина будет подарком твоему отцу.

— Ха! — Фэн Юй Хэн немедленно засмеялась, она смеялась так, как будто услышала самую забавную шутку под небесами.

— Хватит смеяться! Этот вопрос уже решен! — рассердилась основательница.

— Стоять! — сразу после того, как основательница приготовилась встать, смех Фэн Юй Хэн резко оборвался, и выражение ее лица сразу стало мрачным. — Бабушка, большинство пожилых людей в старости перестают ясно мыслить. А-Хэн не будет с вами спорить, но есть кое-что, о чем я должна вам напомнить. Чудесная Сокровищница принадлежит моей маме, Яо Ши. Этот магазин не имеет никакого отношения к А-Хэн.

Ань Ши, стоявшая в стороне, сказала:

— Правильно! Хотя вторая молодая госпожа помогает с тремя магазинами, реальность такова, что все они были переданы старшей сестре Яо как часть ее приданого.

Основательница была ошеломлена, услышав это. Она забыла об этом. Фэн Юй Хэн всегда заботилась о магазинах, поэтому она, естественно, считала, что они принадлежат ей; однако она не думала, что дела находились под именем Яо Ши.

Фен Юй Хэн увидела, как изменилось выражение лица основательницы, а затем тихо сказала:

— Моя мать, Яо Ши, получила императорский указ о взаимном разводе с отцом. Хватит ли достойному поместью стандартного чиновника первого ранга совести, чтобы задолжать деньги женщине, с которой они взаимно развелись? Проще говоря, мужчина женится на новой жене, однако идет покупать вещи в магазине своей бывшей жены. Вы думаете, что такое поведение достойно похвалы? Когда об этом узнают, не будет ли честь запятнана?

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Четыре искусства: игра на лютне/цитре, шахматы, каллиграфия и живопись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 318.2. Можете ли вы показать немного достоинства?**

Эти слова не только заставили лица окружающих потемнеть, они даже заволновались. Даже Хань Ши и Фэн Дай почувствовали стыд. Все они безучастно смотрели на основательницу, а Фэнь Дай откровенно высказала свое мнение:

— Какой стыд!

Лицо основательницы то краснело, то бледнело. Если бы на полу была трещина, она бы попыталась заползти в нее. Она немедленно начала про себя ругать Фэн Цзинь Юаня, просто думая, что родила бесстыдного сына. Он мог пойти куда угодно, чтобы купить вещи, но все же он отправился в Чудесную Сокровищницу. Разве это не то же самое, что ударить себя по лицу?

Фэн Юй Хэн громко выдохнула, присела на корточки и взяла несколько обрывков. Она вздохнула и сказала:

— Картины Фань Чжун Тяня, я боюсь, что их всего три на всю Да Шунь. Я слышала, что две других находятся во дворце. Кто же знал, что эту ждет такой конец?

Девушка встала и незаметно посмотрела на старика, который понял намек и сразу же сказал основательнице:

— Я прошу старейшую госпожу заплатить деньги сейчас. Этот старый первоначально планировал сегодня посетить усадьбу окружной принцессы, чтобы отчитаться по счетам перед боссом.

— Ах! — вскрикнула Сян Жун и продолжила: — Можете ли вы подождать несколько дней с составлением отчета? Если бы об этом деле услышала госпожа Яо... как бы это было позорно!

Ань Ши вздохнула и сказала:

— Конечно. Тогда муж привел госпожу Яо в большое поместье Фэн. После этого произошли некоторые вещи, которые мы не понимаем, что привело к взаимному разводу. Если о сегодняшнем дне станет известно другим, то как много репутации потеряет семья Фэн? Старейшая госпожа, вы обязательно должны тщательно обдумать это!

Как могла основательница не понять эти рассуждения. Если бы магазин принадлежал Фэн Юй Хэн, она бы стала бесстыдной и отказалась платить деньги; однако он принадлежал Яо Ши. Это изменило ситуацию.

Она чувствовала себя беспомощной. Сколько бы она ни волновалась, в сокровищнице не было денег, а стоимость этой картины составляла целых сто двадцать тысяч таэлей!

Основательница нахмурилась, а старик спросил Хэ Чжуна:

— Домоправитель, лорд Фэн сказал, что я могу просто забрать деньги из поместья. Что здесь происходит?

Хэ Чжун развел руками, так как ничего не мог поделать.

Фэнь Дай уже посчитала, что вещи в этой комнате раздражают, и, подумав немного, предложила:

— Бабушка, как насчет продажи золота и нефритовой мебели в этой комнате?

Основательница немного подумала и сочла эту идею разумной! Так что она сказала Хэ Чжуну:

— Я слышала, что мебель в этой комнате стоила четыреста тысяч. Позови кого-нибудь вытащить все это отсюда и позаботься о продаже.

Прежде чем Хэ Чжун успел подчиниться, Цзинь Чжэнь, которая все это время молчала, сказала:

— Заботясь о Чэнь Ши, эта наложница услышала, как она говорила об этом. При покупке подобных вещей они стоят денег; однако, когда их вывозят на продажу, возможно, даже половина стоимости не может быть возмещена. Если это не антиквариат, конечно же. Чем больше такие вещи покупаются, тем больше теряется их ценность.

— Даже половина не может быть возмещена? — основательница почувствовала себя огорченной, но если эти вещи не продать, как они могли собрать сто двадцать тысяч таэлей?

Тишина на какое-то время накрыла комнату. Наконец, глаза основательницы загорелись, она обратила свое внимание на Чэнь Юй. Которая, чувствуя себя неловко от этого взгляда, могла лишь проявить инициативу, чтобы сказать:

— Внучка действительно не в состоянии собрать столько денег. Большинство вещей в моей кладовой были отправлены бабушке. Остались еще несколько небольших безделушек, но это всего лишь простые аксессуары. Они не стоят много. Что касается банкнот, они также подарены бабушке!

Затем основательница посмотрела на Сян Жун и Фэнь Дай. Сян Жун с горечью произнесла:

— Внучка уже отдала бабушке все сэкономленное от моего ежемесячного пособия.

Фэнь Дай смотрела еще более безучастно:

— Все мои ежемесячные пособия пошли на тоники для наложницы-матери Хань.

Все они отвергли основательницу. Видя, что она собиралась взглянуть на Ань Ши, та перехватила инициативу:

— У этой наложницы есть только несколько небольших магазинов под моим именем. То, что было сохранено, пошло на приданое третьей молодой госпожи. Когда муж принимает жену, это было бы нехорошо... — Ань Ши чуть не сказала: "Было бы нехорошо брать приданое своей дочери, верно?"

Основательница почувствовала себя еще более бесстыдной из-за слов Ань Ши, так что замолчала.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что это очень смешно, и сказала, чтобы напомнить им:

— Разве бабушка не получила несколько поздравительных подарков за эти последние дни? Я слышала, что некоторые даже напрямую давали деньги.

Когда она напомнила им об этом, все уставились на основательницу. Фэнь Дай по глупости спросила:

— Почему бабушка только просит, чтобы мы дали деньги? Вы не хотите тратить свои деньги?

Основательница покраснела. Все было очень просто: она была очень расстроена! Она прожила полжизни и, наконец, получила звание благородной госпожи. В конце концов, ей удалось заставить людей прийти и подарить ей подарки. В результате, прежде чем дары смогли согреться от ее прикосновений, их придется отдать?

Бабушка Чжао тихо посоветовала ей:

— В любом случае мы должны сначала решить этот вопрос. Как только об этом узнает Яо Ши, с этим будет действительно трудно справиться! Старейшая госпожа, подумайте об этом. У Яо Ши также есть звание благородной госпожи первого ранга!

Основательница была действительно беспомощна. Сжав зубы, она просто сказала:

— Иди и принеси банкноты. Если этого недостаточно... возьми несколько ценностей и продай их.

Как оказалось, основательница действительно получила большую сумму денег за последние несколько дней. После подсчета каждой банкноты в маленькой коробке оказалось более пятидесяти тысяч таэлей, но это было все еще довольно далеко от тех ста двадцати тысяч, в которых они нуждались.

Основательница, держа в руке банкноты на пятьдесят тысяч таэлей, попыталась договориться со стариком:

— Можем ли мы просто выплатить оставшуюся сумму и отправить ее вам, когда соберем?

Старик несколько раз покачал головой:

— Старейшая госпожа, пожалуйста, простите меня. Чудесная Сокровищница не продает в кредит, или этот старый должен сказать боссу, что именно поместье Фэн должно эти деньги?

— Конечно, нет, — поспешно сказала Ань Ши. — Старейшая госпожа, репутация важнее всего!

Основательница стиснула зубы:

— Бабушка Чжао, принеси мои личные сбережения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 319.1. Свадьба приближается**

Одна старинная картина стоила основательнице всех ее сбережений, кроме того, они позволили старику оценить стоимость некоторых нефритовых предметов. Только тогда им удалось собрать сто двадцать тысяч таэлей.

Видя, как старик уходит с большой суммой банкнот, основательница искренне хотела с кем-нибудь договориться об ограблении. Деньги, которые она накопила в этой жизни, забрали из-за чертовой картины. Она не могла с этим смириться! Совершенно не могла!

Кто знает, о чем она думала, когда начала злиться на Фэн Юй Хэн, глядя прямо на нее. Про себя она рычала, как дикий зверь, и бесконечно проклинала ее. Как она могла не знать? Хотя магазины принадлежали Яо Ши, ими управляла Фэн Юй Хэн. Если бы она сказала хоть слово, эти сто двадцать тысяч можно было бы списать.

К сожалению, Фэн Юй Хэн уже высказалась; однако произнесла совершенно противоположное. Если бы она не заговорила, возможно, семья Фэн продолжала бы отказываться и отрицать это, но после ее слов, у кого все еще было мужество возражать?

Ты женишься на этой чертовой новой жене, но все еще ходишь просить денег у своей бывшей? У тебя есть стыд?

Фэн Юй Хэн наблюдала, как основательница продолжала смотреть на нее и не могла не сказать:

— Бабушка, не расстраивайтесь. Мать, естественно, должна оказать небольшую помощь сыну, заключающему такой великий союз. Это и есть любовь между матерью и ребенком.

Основательница сердито фыркнула, она больше не желала находится в этой комнате. С поддержкой бабушки Чжао она встала и произнесла:

— Мы возвращаемся!

Бабушка Чжао быстро помогла ей вернуться во двор Изящного Спокойствия, оставив позади комнату, полную наложниц и молодых госпож.

Глядя на комнату, полную золота и нефритовой мебели, лица оставшихся в ней людей стали немного уродливыми. Даже Чэнь Юй была недовольна. Так основательница обычно и вела себя. Получив некоторые преимущества, она продолжит желать их. Когда она получила титул благородной госпожи, остальные молодые госпожи практически не выразили себя, но она прислала ей большое количество приятных вещей и денег; однако сегодня эта старуха продолжила просить еще! Она действительно была волком, который никогда не насытится.

Хань Ши, однако, оглядывая комнату, полную драгоценных вещей, была еще более недовольной. Она думала о том, как ее баловали когда-то; однако Фэн Цзинь Юань никогда не давал ей ничего хорошего. Ее комната выглядела очень потертой.

Каждый уходил из этой комнаты со своими мыслями. На обратном пути в павильон Единого Благоденствия Хуан Цюань больше не могла сдерживать смех:

— Молодая госпожа, это действительно было интересно. Вы видели лицо старейшей госпожи Фэн? Она была так зла, что вся побагровела.

Фэн Юй Хэн пожала плечами:

— Это действительно первый раз, когда я видела такого бессовестного человека. Сверху донизу, они действительно выкроены из одной ткани.

— Ну, разумеется, — сказала Хуан Цюань. — Я слышала, что вещи, которые посылаются старейшей госпоже Фэн, идут только в кладовую и никогда оттуда не достаются. На этот раз ей пришлось заплатить самой. Возможно, она даже заболеет на какое-то время. Но юная госпожа прекрасно все продумала. Просто кто-то упомянул, что старшей принцессе Цянь Чжоу понравились картины Фань Чжун Тяня, и премьер-министр Фэн действительно пошел и купил ее. Я действительно не знаю, как он стал премьер-министром с таким мозгом. Я слышала, что он занял первое место, когда сдавал имперский экзамен. Это просто какое-то чудо.

Фэн Юй Хэн криво улыбнулась:

— Я слышала, что Фэн Цзинь Юань не столь небрежен при дворе. Включая в себя и то спасение от катастрофы на севере. Если бы он не сделал все так хорошо и красиво, император не похвалил бы его. Если бы он еще не был на уровне стандартного чиновника первого ранга, то, возможно, его повышение было бы не за горами. Это доказывает, что его мозг более-менее в порядке. Но при решении вопросов, касающихся его внутренних дворов, он определенно страдает от недостатка серого вещества. Когда дело доходит до заговоров и интриг, мужчины определенно ни на что не годятся. Добавь к этому тот факт, что за последние несколько лет не было достойной главной жены, которая бы заботилась о семье, и то, что у него такая жадная мать. Было бы странно, если бы он не впал в замешательство.

Когда Фэн Цзинь Юань вернулся в усадьбу той ночью, Хэ Чжун немедленно привел его во двор Изящного Спокойствия. Попутно домоправитель примерно объяснил, что произошло в течение дня, и Фэн Цзинь Юань почувствовал, как у него опухла голова.

Он никогда не управлял финансами поместья, поэтому у него никогда не было точного представления о том, как тратить деньги. Кроме того в последнее время действительно происходило слишком много вещей. В конце концов, он не знал, сколько именно денег ему пришлось потратить. Откуда он мог знать, что он на самом деле не может себе это позволить!

Войдя во двор Изящного Спокойствия, он мог сказать, что атмосфера просто никакая. Хотя все слуги кланялись ему, — он не знал, был ли это психологический эффект или что-то в этом роде — но казалось, что слуги и бабушки смотрят на него с презрением. Вспомнив, что он потерял лицо из-за того, что Чудесная Сокровищница принадлежала Яо Ши, Фэн Цзинь Юань стиснул зубы. Наполненный гневом он был готов посетить павильон Единого Благоденствия позже, чтобы устроить сцену.

Основательница приняла его в своей спальне. Потратив много денег, она уже заболела и находилась в кровати. На ее голове лежало теплое полотенце, она, не переставая, хныкала.

Фэн Цзинь Юань поспешил подойти к основательнице. Но прежде чем успел что-то сказать, он услышал громкий, во всю силу легких, крик:

— Непочтительный сын! На колени!

Он потрясенно взглянул на бабушку Чжао, которая стояла в стороне. Чувствуя, что это позорно, он не стал становиться на колени.

Основательница сердито хлопнула по кровати, плача и крича:

— Жена даже не вошла в усадьбу, а ты уже отбросил свою мать в сторону. Моя жизнь такая несчастная! Такая благородная госпожа первого ранга, как я, была фактически оставлена моим собственным сыном. Бабушка Чжао! Завтра я пойду и паду на колени у ворот дворца. Я должна заявить о своей правоте императору! Нет! Не завтра, я пойду сейчас!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 319.2. Свадьба приближается**

Основательница все пыталась сесть, напугав бабушку Чжао, которая бросилась удерживать ее и спешно сказала:

— Уже ночь. Ворота дворца уже закрыты. Даже если вы встанете на колени до рассвета, это будет бесполезно! — бабушка Чжао очень хорошо разбиралась в ситуации. Фэн Цзинь Юань упрямился потому, что в комнате присутствовала она. — Старейшая госпожа, если вам есть что сказать, то просто поговорите с мастером. Вы мать и сын. Нет конфликта, который не может быть разрешен. Эта старая слуга будет стоять на страже снаружи.

Видя, что основательница перестала суетиться, бабушка Чжао поспешно вышла из комнаты и закрыла дверь снаружи.

Только тогда Фэн Цзинь Юань встал на колени перед кроватью основательницы:

— Сын доставил матери неприятности.

Основательница был так зла, что почти задыхалась:

— То, о чем я беспокоюсь, это не сама проблема! — все было бы в порядке, если бы это была просто проблема. То, что она оплакивала, было деньгами!

— Сын тоже ничего не мог сделать. Это все ради того, чтобы показать императору! — Фэн Цзинь Юань боялся, что основательница будет все сейчас воспринимать в штыки, поэтому сослался на императора.

Кто же знал, что основательница не пойдет на это:

— Почему императора должно волновать, купишь ли ты хорошие вещи для своей новой жены?

Фэн Цзинь Юань был беспомощен:

— Императору все равно. В конце концов, именно этот сын женится на старшей принцессе Цянь Чжоу. Возможно, мать не знает о том, насколько Кан И близка с правителем Цянь Чжоу. Мать этого правителя очень рано скончалась, и фактически Кан И воспитала его. Его старшая сестра стала ему почти матерью, более того, она помогла ему занять императорский трон! Может ли император не обращать внимания на этот брак?

Выражение лица услышавшей его слова основательницы немного изменилось. Затем Фэн Цзинь Юань быстро сказал:

— Поскольку принц Гу Шу пришел просить о браке, у императора было много бессонных ночей. Если бы что-то изменилось, политический брак между Цянь Чжоу и Гу Шу стал бы крайне плохим вариантом для нашей Да Шунь. Только из-за этого сын организовал брак в течение первого месяца. Цянь Чжоу слишком далеко от Да Шунь. Обычно мы бы послали обручальные подарки, но в действительности их некуда отправить. Только тогда сын достал эти вещи и разместил их во дворе Тянь Сян. В любом случае это выражает наше отношение.

— Ты хочешь сказать, что приобрел все эти вещи для обручального подарка? — выдала после легкого раздумья основательница. — Нормально, женившись на старшей принцессе, тратить несколько сотен тысяч таэлей, в конце концов, это не много, но обручальный подарок должен быть отправлен в материнскую семью, а ты все их разместил в ее дворе. Если придут люди из Цянь Чжоу, что нам делать?

— Мама, не волнуйтесь. Кан И уже сказала, что Цянь Чжоу не хочет никакого обручального подарка. Более того, расстояние между странами слишком велико. Если мы отправим его, он не прибудет вовремя, как и приданное, это просто невозможно.

Основательница кивнула:

— И правда. Но если ты делаешь обручальные подарки, то что насчет ее приданого?

Фэн Цзинь Юань знал, что основательница спросит об этом, и быстро сказал:

— Император лично написал правителю Цянь Чжоу. Я думаю, что приданое не успеет прибыть к свадьбе. С момента получения письма им потребуется минимум еще три месяца, чтобы доставить его. Кан И сказала, что правитель Цянь Чжоу ценит ее больше всего на свете. Он уже сказал, что если его старшая сестра выйдет замуж еще раз, то, независимо от того, за кого, они не будут просить помолвочных даров, а приданое будет чрезвычайно блестящим.

Основательницу наконец-то удалось привести в восторг, она села в постели и спросила Фэн Цзинь Юаня:

— Это звучит довольно хорошо, но ты когда-нибудь задумывался о том, что должна делать семья, если ты потратишь все деньги из коммунальных фондов? Кроме того, я заплатила за ту старинную картину сто двадцать тысяч, — она проговорила все это, впрочем, не упомянув, что разорвала полотно на куски.

Фэн Цзинь Юань успокоил ее:

— Мама, не волнуйтесь. Мы управимся с финансами. У каждого двора имеются свои собственные сбережения, а слуги уже получили зарплату в конце года. Что касается ста двадцати тысяч, которые заплатила мать, сын вернет вдвое больше, когда приданое Кан И придет в поместье.

— Вдвое? — основательница снова воодушевилась. — Ты действительно можешь решить это за Кан И?

— Естественно, могу. Кан И и Жу Цзя тоже очень благосклонно относятся к матери. Даже если мать не хочет этого, они не будут плохо относиться к матери.

— Это хорошо. Это хорошо, — основательница, наконец, успокоилась. Немного подумав, она спросила: — Для такого грандиозного события его величество должен лично руководить им, верно? Ах! Нет большей чести, чем это! Мне нужно сделать одежду получше?

— Его величество не слишком здоров. Он не покидал дворец много лет. Хотя его величество не сможет приехать, он послал его высочество старшего принца, чтобы прийти и исполнить его обязанности. Мама, нет необходимости готовить одежду. С точки зрения этого сына, ваш придворный костюм был бы наиболее подходящим.

Когда он сказал это, основательница вспомнила об этом. Именно так! Независимо от того, насколько дорогой была одежда, это была просто одежда; тем не менее придворный наряд действительно показал бы ее статус благородной госпожи, так что она воодушевилась:

— Тогда я надену придворное платье! — на ее лице появилась радость, но когда она услышала, что старший принц придет руководить свадьбой, она немного заволновалась. — Цзинь Юань! Ты должен следить за текущей ситуацией. Удели немного больше внимания и подумай еще. Хотя ты уже выбрал третьего принца, ты все равно можешь изменить свое мнение! В последнее время его величество одобряет его высочество старшего принца. Тщательно продумай все. Стоит ли поддерживать его высочество третьего принца?

Фэн Цзинь Юань кивнул:

— Сын понимает. Мама, пожалуйста, не беспокойтесь.

Основательница вздохнула:

— Нет необходимости, чтобы такая старая женщина, как я, слишком много говорила о делах двора, но ты должен помнить, что только от твоих решений зависят взлеты и падения семьи Фэн. Можно совершать ошибки. Важно вовремя суметь внести исправления. Теперь, когда Кан И собирается выйти замуж в поместье, раз уж ты сказал, что у нее имелась прекрасная возможность поддержать своего младшего брата при завоевании власти, было бы хорошо, чтобы вы двое поговорили. Посмотрим, сможет ли она придумать для тебя какие-нибудь хорошие идеи.

Фэн Цзинь Юань несколько раз хвалебно воскликнул:

— Мать права. Сын запомнит это наставление.

Основательница долго молчала, не зная, о чем думает ее сын. Фэн Цзинь Юань встал и налил ей чашку чая. Когда он принес ее основательнице, она, наконец, сказала:

— Свадьба обойдется недешево. Ты — премьер-министр, а его высочество, старший принц, сам придет вести церемонию. Даже чиновники, которые не соглашались с тобой в прошлом, должны будут прийти. У тебя должен быть план. Откуда взять деньги?

Эти слова заставили сердце Фэн Цзинь Юаня остановиться. Все так и было! Свадебный банкет и развлечения влетят в кругленькую сумму.

Но все же у него имелись варианты. В конце концов, он все еще был премьер-министром. Найти кого-нибудь, согласного профинансировать это мероприятие, было вполне возможно.

Время пролетело в мгновение ока, и пока в семье Фэн суетились люди, двадцать восьмое число первого месяца наступило очень быстро...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 320.1. Почему вторая молодая госпожа все еще не пришла?**

День свадьбы Фэн Цзинь Юаня и Кан И был исключительно холодным. Это был конец первого месяца, все еще шел сильный снег.

Все говорили, что небеса радуются за старшую принцессу Цянь Чжоу, потому что Цянь Чжоу более тысячелетия была покрыта льдом и снегом. Столь сильный снегопад считался благословением для Кан И.

Утром первым делом основательница помолилась об удаче и зажгла благовония. С того момента, как она открыла глаза, ее правое веко дергалось, не переставая. Окружающие из-за этого чувствовали себя очень неловко. Она просто надеялась, что празднование будет успешно завершено. Было бы лучше, если бы все прошло так, как надо.

Ночь накануне Фэн Цзинь Юань провел в своей спальне в Сосновом дворе. Он рано проснулся, затем умылся и оделся с помощью своих слуг. Надев свой свадебный наряд, он приготовился забрать невесту из императорского дворца.

Поскольку дом Кан И остался далеко в Цянь Чжоу, император позволил ей покинуть императорский дворец. К иностранной принцессе, приехавшей в Да Шунь, они могли отнестись только аналогично тому, как если бы она была императорской дочерью. Даже так это была уже высочайшая слава для иностранной принцессы.

У Фэн Цзинь Юаня был ясная и свежая голова. Он чувствовал себя даже лучше, чем когда женился на Яо Ши. Мужчина-слуга, который заботился о нем, умел неплохо играть словами:

— После свадьбы мастера будет еще более грандиозный праздник. Я верю, что после того, как старшая принцесса войдет в усадьбу, она сможет очень быстро родить маленького пухлого мальчика. Тогда поместье станет еще более оживленным.

Фэн Цзинь Юань улыбнулся и похлопал его по голове:

— Ты действительно сообразительный.

— Это так, мастер, — сказал слуга Фэн Цзинь Юаню. — Старейшая госпожа приходила рано утром. В это время мастер еще не встал, поэтому в зале ждет старшая молодая госпожа. Пойдет ли мастер к ней, или позвать ее сюда?

Фэн Цзинь Юань немного подумал и ответил:

— Пусть она войдет.

Слуга вышел и довольно быстро вернулся с Фэн Чэнь Юй. Фэн Цзинь Юань был одет в красный свадебный наряд и сидел на стуле во внешней комнате своей спальни. С улыбкой глядя на Чэнь Юй, он позволил ей ощутить всю доброту в этой сцене.

Прошло много времени с тех пор, как Фэн Цзинь Юань смотрел на нее с такой улыбкой, на мгновение это ошеломило ее, она почувствовала, что он стал тем отцом, который прикладывал все свои усилия, чтобы воспитать ее, как несколько лет назад. Но в мгновение ока красная одежда еще раз напомнила ей, что сейчас все по-другому. Сегодня ее отец женится на старшей принцессе из чужой страны, и она...

— Отец, — воскликнула Чэнь Юй, а затем поклонилась, — дочь поздравляет с свадьбой.

Фэн Цзинь Юань засмеялся:

— Отец слышал, что ты пришла рано утром. Что-то случилось?

Чэнь Юй кивнула и сделала еще несколько шагов вперед. Подойдя к Фэн Цзинь Юаню, она передала ему кое-что:

— Дочь знает, что отец взял много денег из казны, чтобы предоставить мебель для старшей принцессы. Свадьба сегодня будет еще одной большой статьей расходов. Это можно считать выражением привязанности этой дочери к отцу.

Фэн Цзинь Юань принял у нее из рук эту вещь и пригляделся. На самом деле это были четыре банкноты, каждая из которых стоила пять тысяч таэлей. Общая сумма составляла двадцать тысяч.

Он был очень удивлен:

— У тебя действительно остались деньги?

— Это все, что осталось, но я сохранила несколько купюр для использования. Несколько дней назад я дала бабушке десять тысяч таэлей, а эти двадцать тысяч будут отданы отцу. После этого у дочери действительно ничего не останется.

— Правда? — Фэн Цзинь Юань не решался поверить ей.

— Семья Чэнь столкнулась с проблемой слишком неожиданно, поэтому дочь была застигнута врасплох. Возможность иметь такую сумму — уже предел.

— Понимаю, — Фэн Цзинь Юань кивнул. Семья Чэнь действительно столкнулась с проблемами слишком внезапно. То, что Чэнь Юй не смогла заранее подготовиться, тоже было нормально. — Расходы на сегодня действительно довольно высоки. Отец будет помнить о твоей предупредительности. Не волнуйся, старшая принцесса также сказала, что она определенно не будет пренебрегать твоим будущим.

Чэнь Юй ждала этого, она опустилась на колени:

— У дочери чистое тело, и она надеется, что отец и будущая мать будут сострадательны.

Она еще раз упомянула, что ее тело было чистым, чтобы сообщить Фэн Цзинь Юаню, что о ней уже позаботилась Фэн Юй Хэн. Мужчина даже обрадовался немного. Протянув руку, чтобы погладить ее по плечу, он сказал:

— У тебя было столько неприятностей. Отец знает об этом. Чэнь Юй, ты очень понимающий ребенок. Когда твоя мать выйдет замуж, эта семья будет нуждаться в тебе, чтобы больше общаться с другими.

— Это то, что Чэнь Юй должна сделать.

В этом разговоре между отцом и дочерью отец получил деньги, а дочь — обещание. Они засмеялись и вместе пошли во двор. В это время основательница привела всю семью Фэн в зал двора Пионов. Они просто ждали прибытия Фэн Цзинь Юаня.

После того как Фэн Цзинь Юань вошел, он сначала поклонился основательнице, а затем немного поговорил со своими наложницами и дочерьми. Только после этого он, счастливый, ушел. Взобравшись на свою высокую лошадь, он взял с собой свадебный паланкин и направился к императорскому дворцу, чтобы забрать свою жену.

После его отъезда все в поместье Фэн немедленно начали работать. Они подготовили банкет и выставили украшения. Домоправитель Хэ Чжун привел мужчин-слуг, которые умели красиво говорить, и элегантных служанок, чтобы поприветствовать гостей.

Основательница усадила всех во дворе Пионов и несколько раз повторила:

— Когда в поместье входит главная жена, наложницы не должны выходить в передний двор, чтобы приветствовать ее. Через мгновение вы пойдете ждать во дворе Тянь Сян. После того как они закончат церемонию, и она будет отправлена в свадебный зал, вы сможете войти, чтобы почтить главную жену.

У Хань Ши было несчастное выражение лица, а Цзинь Чжэнь походила на скорбящую у гроба. Основательница в замешательстве посмотрела на них и сказала:

— Вы должны четко понимать свой собственный статус. Может быть, вы все еще надеялись стать главными женами? В любом случае никто не сможет уйти сегодня по делам. Даже если вы должны притворяться, вы будете притворяться весь день. Вы понимаете?

Ань Ши высказалась первой:

— Эта наложница запомнила это.

Хань Ши и Цзинь Чжэнь последовали за ней и в унисон проговорили:

— Эта наложница запомнила это.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 320.2. Почему вторая молодая госпожа все еще не пришла?**

Только тогда основательница, наконец, удовлетворенно кивнула. Затем она посмотрела на своих внучек:

— Через некоторое время вы пойдете со мной на передний двор, — сказав это, она посмотрела на Чэнь Юй. — Ох, сегодня у тебя очень хороший макияж. Он светлый и красивый, и он не отнимет славу у жены. Шрам на лбу также хорошо спрятан... Почему А-Хэн до сих пор не пришла? — перестав ходить вокруг да около, она, наконец, добралась до самого важного вопроса. Этим утром все пришли во двор Пиона, не было только Фэн Юй Хэн.

— Павильон Единого Благоденствия довольно далеко, и сегодня пошел снег. Возможно, вторая молодая госпожа все еще в пути, — произнесла Ань Ши.

Основательница была недовольна, однако не могла ничего сказать. Она могла только тихо фыркнуть и промолчать.

Очень быстро в усадьбу стали прибывать гости. Люди из казначейства подвинули ко входу стол и стулья, чтобы следить за свадебными подарками. Независимо от того, о чем думали гости, все они имели льстивые выражения лиц. Даже когда дело доходило до свадебных подарков, они проявляли щедрость. В конце концов, Фэн Цзинь Юань был премьер-министром двора, и он женился на старшей принцессе Цянь Чжоу. Кроме того, его дочерью была окружная принцесса Цзи Ан. Независимо от причины, подарки не могли быть слишком потрепанными.

Свадьбу Фэн Цзинь Юаня должен был вести старший принц Сюань Тянь Ци. Который, естественно, пришел первым. После этого прибыли еще несколько принцев. Это был второй принц Сюань Тянь Лин, третий принц Сюань Тянь Е, четвертый принц Сюань Тянь Йи и пятый принц Сюань Тянь Янь. Что касается других, они все еще не появились.

После прибытия принцев прибыли лорд Вэнь Сюань с Сюань Тянь Гэ. Генерал Пин Нань привел Жэнь Си Фэн, а премьер-министр Фэн взял Фэн Тянь Юй. Прибыл и ремесленник Бай с Бай Фу Жун.

С прибытием принцев, лордов и императорской дочери основательница, естественно, должна была выйти и поприветствовать их, взяв с собой группу молодых госпож. На какое-то время поместье Фэн стало чрезвычайно оживленным.

Но Фэн Юй Хэн все еще не пришла. Правое веко основательницы снова начало дергаться, она чувствовала, что должно произойти что-то плохое. Ее сердце было переполнено паникой. Оглядевшись, она обнаружила, что среди гостей нет и принцессы Вэнь Сюань, и не могла не спросить бабушку Чжао:

— Ты не слышала, почему принцесса Вэнь Сюань не пришла?

— Эта старая слуга уже спросила. Они сказали, что принцесса Вэнь Сюань действительно приехала вместе с лордом, но, выйдя из экипажа, она отправилась в усадьбу окружной принцессы, — сказала бабушка Чжао. — Эта старая слуга думала, что у принцессы хорошие отношения с Яо Ши. Возможно, она волновалась, что Яо Ши будет чувствовать себя несчастной, поэтому пошла к ней поболтать.

Основательница фыркнула:

— Она настаивала на взаимном разводе с Цзинь Юанем, с чего бы ей быть несчастной сегодня.

Как только она это сказала, к ней подбежал Хэ Чжун и с улыбкой сказал:

— Сообщаю старейшей госпоже, мастер и свадебный паланкин уже прибыли ко входу. Быстро идите и сядьте напротив зала, чтобы дождаться, пока новая госпожа преклонит колени и почтит вас!

Услышав, что они так быстро вернулись, основательница поспешно приказала бабушке Чжао:

— Быстро, помоги мне пройти в передний зал.

Сразу после того, как основательница села в зале, Фэн Цзинь Юань вошел в поместье со своей новой женой.

Кан И носила красный свадебный наряд, на котором золотой нитью был вышит феникс. Он казался благородным и роскошным, вполне соответствуя ее статусу старшей принцессы из чужой страны. Фата на ее голове, кажется, была сделана из шелка Лунного Дворца и казалась немного светлее, чем свадебная одежда; однако у нее была другая элегантность.

Не все люди, пришедшие на эту церемонию, присутствовали в императорском дворце. Для них это был первый раз, когда они видели шелк Лунного Дворца, и они не могли не поразиться и не поприветствовать его как лучшее.

Основательница наблюдала за тем, как эта пара проходит через передний двор и идет к залу, и тоже немного расчувствовалась. Во время первой свадьбы Фэн Цзинь Юаня он только что занял первое место на экзамене, а она только что переехала из старого дома. Семья Фэн определенно была новичком в столице. Без каких-либо корней или силы у них даже не оказалось времени, чтобы привести в порядок поместье, которым император наградил его. Что касается семьи Яо, то это была процветающая семья в столице; однако они сказали, что дочь доктора недостойна ученого государственного чиновника. Но семья Фэн понимала, что, женившись на Яо Цянь Жоу, семья Фэн действительно сможет обосноваться в столице.

Вот почему во время первой свадьбы семья Яо похитила славу семьи Фэн. Почти все гости приехали из-за семьи Яо. Пришедшие правительственные чиновники даже не обратили внимания на мать ученого.

Но сегодня все иначе. Несмотря на то что корни семьи Фэн не выглядели такими уж глубокими, их нельзя было сравнить с теми, какими они были два десятка лет назад. Более того, Фэн Цзинь Юань уже много лет занимал пост премьер-министра. Он больше не был тем безрассудным мальчиком. Даже несмотря на то, что Кан И являлась старшей принцессой Цянь Чжоу и ее лицо скрывала свадебная фата из шелка Лунного Дворца, она только заставляла семью Фэн выглядеть еще лучше. Она не играла главную роль.

Когда она услышала всеобщий удивленный вздох, настроение основательницы значительно улучшилось. Правое веко перестало дергаться, и она смогла улыбнуться. А когда она увидела искреннюю улыбку сына, то ей показалось, что она видит светлое будущее семьи Фэн. Только с Фэн Цзинь Юанем и счастливой главной женой поместье могло остаться спокойным!

Она улыбнулась и сосчитала их шаги, подсчитала, что они придут в передний зал через пять шагов, и поэтому приказала бабушке Чжао помочь ей правильно усесться на стуле, пока они не вошли, чтобы начать свадебную церемонию.

Но она не думала, что в это время шум толпы внезапно станет громче. Казалось, что внезапно начало бушевать спокойное ранее море, когда все громко ахнули. Затем присутствующие погрузились в молчание, удивленно глядя в определенном направлении.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 321.1. Я пытаюсь сместить центр внимания на себя**

Первая реакция основательницы состояла в том, что что-то вот-вот произойдет. Видя, что Фэн Цзинь Юань и Кан И перестали двигаться, чтобы оглядеться, она больше не смогла усидеть на месте. Она начала вставать, но ее усадила обратно бабушка Чжао:

— Старейшая госпожа, вы не должны двигаться. Сегодня вы должны оставаться на одном месте.

Основательница, совершенно беспомощная, сидела на своем месте, но на сердце у нее было неспокойно. Она взглянула на человека, исполняющего свадебный обряд, Сюань Тянь Ци, и увидела, что тот ведет себя так, словно ничего не видит. Он продолжал стоять, не отводя взгляда, и празднично улыбаться. Поэтому она утешилась, несколько раз повторив про себя: учись у него. Извлеки из его поведения урок.

В это время реакция людей извне стала еще более бурной, когда молодая госпожа — кто знает из какой семьи? — закричала:

— Это принцесса округа Цзи Ан? Что на ней надето?

Услышав, что прибыла Фэн Юй Хэн, основательница ощутила, как сжалось ее сердце. Фэн Юй Хэн не было все утро, поэтому она чувствовала, что что-то случится, и вот теперь это что-то произошло.

Пока основательница размышляла о происходящем, а люди пустились в обсуждения, в комнату с правой стороны вошла молодая девушка в розовом. Все разглядывали ее одежду и чувствовали, что ее розовое платье выглядело так, как будто по нему рассыпаны цветочные лепестки летних цветов. Зрелище было реалистичным и ослепительным, но не вызывало зависти. Ткань ниспадала свободно, но без единой складки. Мало того, даже падающий снег не оставлял на наряде ни единого следа. Это заставило людей почувствовать, что платье похоже на облако, как туман или дым, что оно создано в каком-то мистическом месте.

Такого рода ослепительное зрелище полностью похитило славу невесты. Люди, которые сосредоточились на вуали из шелка Лунного Дворца Кан И, сразу же переключили свое внимание на этот наряд.

Присутствующие были ошеломлены. Через некоторое время кто-то сказал:

— Эта одежда... сшита из изысканного облачного шелка? Это изысканный облачный шелк Гу Мо?

Кто-то, знакомый с этими вещами, начал анализировать:

— Не только. Посмотрите на цветы, пришитые к ткани. Они абсолютно не выглядят как пришитые, кажется, что они действительно расцвели на платье. Снегопад силен, но наряд очень изящный и утонченный. Чтобы добиться такого эффекта... шелк Лунного Дворца был разобран, а нити использованы для вышивки!

Все резко задохнулись. Разобрать шелк Лунного Дворца, чтобы получить нить, это, пожалуй, было тем, чего не могли себе позволить даже императорские наложницы.

— Вы видели кисею на ее талии? Если я не ошибаюсь, это национальное достояние Гу Шу — небесная кисея.

— Использовали изысканный облачный шелк для изготовления одежды, шелк Лунного Дворца для вышивки и небесную кисею для украшения, с этой точки зрения, все, чего не хватает, — это обыкновенная парча?

— Идиот, хотя обыкновенная парча выпускается во многих оттенках красного, самым красивым и дорогим является ярко-красная ткань, используемая при изготовлении свадебной одежды. По всей видимости, Гу Шу изо всех сил старается сделать хотя бы один рулон этой ярко-красной обыкновенной парчи каждые десять лет. После того, как ткань будет готова и из нее создадут свадебное платье, невеста будет казаться фениксом, возрождающимся из огня. Этого достаточно, чтобы заставить аплодировать весь мир.

Люди ходили туда-сюда и обсуждали этот наряд, все внимание было сосредоточено на нем. Они совершенно забыли, что пришли на церемонию бракосочетания. Не говоря уже об удивлении женщин, даже мужчины не могли не бросить пару косых взглядов на эту удивительную вещь.

Фэн Цзинь Юань уставился на владелицу этой одежды, свою вторую дочь Фэн Юй Хэн. Его взгляд был пронзительно-холодным, в нем читалась искренняя, ничем не замутненная ненависть. Он и не думал, что Фэн Юй Хэн на самом деле наденет такую одежду. Что осталось от его репутации?

Через некоторое время старший принц Сюань Тянь Ци крикнул из зала, повысив голос:

— Сейчас благоприятное время. Неужели невеста и жених не войдут?

Только тогда все вспомнили главное событие дня и отвели взгляд от Фэн Юй Хэн. Затем они продолжили радоваться за Фэн Цзинь Юаня.

Фен Юй Хэн поклонилась своему отцу и стала наблюдать, как пара, держась за руки, входит в зал.

Очень быстро присутствующие начали улавливать звуки свадебной церемонии. Фэн Цзинь Юань и Кан И выполнили три своих почтительных поклона, поклонившись девять раз. Наконец, они формально стали мужем и женой, и сильный снегопад внезапно прекратился.

После прекращения снегопада начался банкет. Дети семьи Фэн собрались вместе и стояли во дворе. Это действительно была очаровательная сцена.

Взгляд пятого принца не покидал Фэнь Дай, он так и не оправился от событий, которые произошли в первый день года. Он также не смог приехать в поместье Фэн, чтобы навестить девочку. Он хотел пойти поговорить с Фэнь Дай, но был абсолютно беспомощен, потому что другие принцы продолжали говорить с ним. Он только и мог, что волноваться, оказавшись не в силах уйти.

Вскоре Фэн Цзинь Юань вернулся во двор, чтобы позаботиться о гостях. Люди, которые пришли сегодня в поместье, были важными персонами. Прибыли не только пять принцев, но и некоторые представители вассальных государств, однако лично пришел в усадьбу только специальный посланник из Гу Мо.

Что касается других стран, то из Цянь Чжоу присутствовала Кан И, но она, естественно, не в счет. Ли Кунь из Цзунь Сунь и Фэн Цзинь Юань не были в дружеских отношениях, поэтому он просто покинул столицу до этой свадьбы. Что касается принца из Гу Шу, его отправили за несколько дней до торжества, чтобы избежать каких-либо проблем, потому что он предложил брак с Кан И.

Банкет начался, и многие правила перестали соблюдаться так уж строго. Некоторые дамы и молодые госпожи, чувствуя, что одежда Фэн Юй Хэн действительно красива, стали приближаться к ней, чтобы лучше все рассмотреть. Фэн Юй Хэн поговорила с ними, при этом сказав Сян Жун:

— Разве старшая сестра не подарила тебе одежду из изысканного облачного шелка? Почему ты ее не одела?

Сян Жун нервно смяла платок и сказала:

— Я не хотела. Я хотела... сохранить ее на потом.

Фэн Юй Хэн посмеялась над ее глупостью:

— Ты растешь. Через несколько лет ты вырастешь слишком сильно, чтобы носить ее. Разве тогда она не пропадет впустую?

Сян Жун подумала, что все так и есть, поэтому улыбнулась и сказала:

— Тогда младшая сестра будет чаще носить ее в будущем.

Услышав, что окружная принцесса Цзи Ан подарила такую дорогую вещь, все начали думать, что у третьей молодой госпожи семьи Фэн с ней очень хорошие отношения. Так что они начали пытаться сблизиться с Сян Жун. Они подлизывались к ней, а Фэнь Дай смотрела на происходящее взглядом, похожим на серебряные иглы. Не стоило даже упоминать зависть, которую она чувствовала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 321.2. Я пытаюсь сместить центр внимания на себя**

Услышав, что окружная принцесса Цзи Ан могла подарить такую дорогую вещь, все начали думать, что у третьей молодой госпожи семьи Фэн с ней очень хорошие отношения. Так что они начали пытаться сблизиться с Сян Жун. Они подлизывались к ней, а Фэнь Дай смотрела на происходящее взглядом, похожим на серебряные иглы. Не стоило даже упоминать зависть, которую она чувствовала.

Чэнь Юй же наоборот была спокойнее. Она уже поставила все, что имела, на Кан И. Если бы кто-то сказал ей, что старшая принцесса, которая помогла своему младшему брату взойти на императорский трон, не сможет победить юную тринадцатилетнюю девочку, Фэн Чэнь Юй не поверила бы.

Поскольку Гу Мо была единственной из четырех небольших стран, от которой присутствовал специальный посланник, ему, естественно, пришлось проявить инициативу, чтобы поговорить с принцами Да Шунь. Фэн Юй Хэн очень давно начала обращать внимание на этого человека. Это был мужчина лет тридцати, высокий, здоровый, темнокожий. Его шаги казались сильными, скорее всего, он был военным чиновником.

Она наблюдала, как он сначала выпил со старшим принцем, Сюань Тянь Ци, а потом перешел к остальным; однако он явно выглядел слегка ошеломленным, когда пил с Сюань Тянь Е. Со своей позиции Фэн Юй Хэн непосредственно могла видеть его лицо, и она заметила, как он быстро взглянул на кого-то рядом с третьим принцем. Хотя это произошло очень быстро, она смогла это увидеть. После того как этот человек выпил с Сюань Тянь Е, он посмотрел в ее сторону и продолжил говорить с другими людьми.

Фэн Юй Хэн немного поболтала с дамами и молодыми госпожами рядом с собой, прежде чем найти повод покинуть передний двор, уйдя по маленькой тропинке. Вскоре сзади раздались чьи-то поспешные шаги. Она остановилась и обернулась. Конечно же, она увидела специального посланника Гу Мо, идущего к ней.

— Если бы вы поняли, как нужно двигаться, как бы торопливо вы ни шли, ваши шаги не были бы такими тяжелыми, — беспомощно посоветовала она.

Специальный посланник Гу Мо немного смутился, но быстро сказал ей:

— Этот скромный генерал приветствует принцессу округа.

— Генерал Чжоу слишком скромен, — Фэн Юй Хэн ответила на его приветствие. Ранее Сюань Тянь Мин отправил к ней Бай Цзэ с сообщением. Специальный посланник Гу Мо был генералом. Во время своего пребывания на северо-западе он спас одного из принцев Гу Мо. Кто же знал, что этот принц через полгода в конечном итоге станет императором? Отчаянно сражаясь, чтобы защитить этого принца от врагов, обычный имперский офицер по имени Ло Чоу получил звание генерала. Теперь, когда он приехал в Да Шунь, чтобы передать дань, он, естественно, встал на сторону Сюань Тянь Мина.

С тех пор, как Сюань Тянь Мин рассказал Чжоу Чоу о Фэн Юй Хэн, тот понял одно. Эта окружная принцесса Цзи Ан определенно отличалась от других людей, иначе Сюань Тянь Мин не заговорил бы о ней. Он внимательно слушал, что сказал ему девятый принц. Независимо от случившегося, искать Фэн Юй Хэн — то же самое, что искать его.

Он огляделся, убедился, что рядом никого нет, и быстро сказал:

— Этот скромный генерал будет краток. Окружная принцесса, когда я только что пил с его высочеством третьим принцем, рядом с ним я увидел знакомого мне человека. Когда я тщательно подумал об этом, то вспомнил, что он из тех людей, кого я видел на северо-западе. В то время его высочество девятый принц был окружен в горах. Когда этот генерал отправился спасать его, я однажды встретился с ним лицом к лицу. Тогда я слышал его речь — у него был акцент Да Шунь, поэтому я предположил, что он из людей девятого принца, и не слишком много думал об этом. Но сегодня он стоял около его высочества третьего принца. Разве его высочество третий принц... не следует по пути, отличном от пути его высочества девятого принца?

— Они идут разными путями, — кивнула Фен Юй Хэн, затем спросила: — Этот человек узнал вас?

Чжоу Чоу покачал головой:

— Он не должен меня узнать. В то время он был единственным человеком из Да Шунь, но из Гу Мо было почти десять тысяч человек. Нам нетрудно вспомнить его. Для него вспомнить нас не совсем возможно.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что ее сердце застыло. Она уже подозревала, что беспорядок на северо-западе не мог быть следствием действий только группы божественных стрелков из Цянь Чжоу. Должны были сыграть роль и другие факторы. Иначе, основываясь на боевых способностях Сюань Тянь Мина и его знаниях о боевых действиях, как он мог оказаться в ловушке в горах? Если подумать об этом, то могла быть только одна причина — предатели.

Для Сюань Тянь Е, как принца, было возможно обладать некоторым контролем над сражениями на северо-западе. В то время старый император Гу Мо еще не скончался, и на северо-западной границе царили постоянные беспорядки. Даже если армия каждый раз побеждает, неизбежно, что будут раненые и умершие, поэтому вербовка солдат была обычным делом. Если бы Сюань Тянь Е был заинтересован, то для него не составило бы труда тайно послать нескольких человек вступить в армию.

Ее глаза холодно блеснули, но она очень быстро успокоилась. Она только сказала Чжоу Чоу:

— Я понимаю, и передам сказанное его высочеству августейшему принцу. Генерал Чжоу, вы много работали. Наслаждайтесь банкетом. Оставьте остальное мне.

Чжоу Чоу быстро поклонился, развернулся и присоединился к банкету. Уходя, он спиной чувствовал волны холода, ударявшиеся об него. Раньше он только слышал о том, какой необычной была принцесса округа Цзи Ан, и знал, что девушка, которая понравилась Сюань Тянь Мину, определенно будет интересной. Тем не менее он не ожидал, что Фэн Юй Хэн будет настолько хорошо осведомлена в таком юном возрасте. Она могла быть изящной второй молодой госпожой семьи Фэн и могла быть принцессой округа с таким резким и холодным взглядом. Изменение было таким, что не многие люди могли бы в это поверить. Не нужно было упоминать, что эта молодая девушка знала, как сделать нечто, называемое сталью, которое сломало железную сущность Цзун Суй.

Шокированный Чжоу Чоу вернулся на банкет. Вскоре к торжеству присоединилась и Фэн Юй Хэн.

После того как они сели, новая жена, Кан И, сняла свою вуаль и вышла вместе со слугами.

В соответствии с правилами страны, если принцесса иностранного государства вступала в брак с чиновником второго ранга или выше, это означало улучшение отношений между двумя странами. Ее статус был не просто статусом новой жены. Она играла ключевую роль в дипломатических отношениях между двумя странами. Она должна была выйти и поприветствовать гостей.

Кан И была очень опытной, когда дело доходило до связей с общественностью. Несмотря на то что она была новобрачной женой, она, казалось, ни в малейшей степени не стеснялась. Она была щедрой и говорила очень добрые слова. Принцы искренне аплодировали и хвалили ее.

После того как новая жена поприветствовала гостей, согласно правилам, дети семьи Фэн должны были поклониться и поприветствовать ее.

Дети встали. Столкнувшись с величественной и достойной улыбкой Кан И, они пошли к центру сцены. Никто не заметил, как Фэн Юй Хэн осторожно подняла руку и вставила в волосы золотую шпильку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 322. Я поддержала твою репутацию, но ты хочешь неприятностей**

Фэн Цзинь Юань уже стоял рядом с Кан И, когда она вышла. По правде говоря, если исходить только из их внешности, они казались весьма подходящей парой. Фэн Цзинь Юань был очень красив. Хотя ему в этом году исполнилось сорок, он не выглядел старше тридцати лет. Кроме того он был элегантным и благородным — все же на протяжении многих лет он занимал должность премьер-министра. Не будет преувеличением сказать, что он был красивым мужчиной. Иначе как могла Чэнь Юй родиться с такой исключительно красивой внешностью у такой матери, как Чэнь Ши?

Видя своих четырех дочерей, Фэн Цзинь Юань не мог не чувствовать гордости. Хотя он не ладил с Фэн Юй Хэн, это был просто семейный вопрос. Сколько людей извне могли узнать об этом? Для посторонних знаменитая окружная принцесса Цзи Ан — его вторая дочь. Самая красивая девушка в столице, Фен Чэнь Юй, была его старшей дочерью. Это определенно являлось причиной для гордости.

Более того, когда четверо детей пошли вперед, с другой стороны вышел другой человек. Это была Жу Цзя, которая входила в поместье вместе с Кан И.

Фэн Цзинь Юань почувствовал себя еще более тронутым. Взгляните! Прямо сейчас принцесса чужой страны должна была назвать его отцом. Кто еще во всей Да Шунь мог похвастаться тем, что женился на иностранной принцессе?

Радуясь этому, он помог Кан И сесть и приготовился принять приветствие своих детей.

После прекращения снегопада небо начало очищаться. В тот момент, когда пятеро девушек синхронно встали на колени, выглянуло солнце. И осветило золотую шпильку в волосах Фэн Юй Хэн.

Кан И почувствовала, что это слишком ослепительно, и подсознательно нахмурилась; однако, прежде чем колени Фэн Юй Хэн достигли земли, Фэн Цзинь Юань внезапно закричал:

— Стой!

Все замерли, включая гостей, как раз в этот момент взявших по новой чашке чая. Все они посмотрели на него. Кан И была озадачена и в замешательстве взглянула на Фэн Цзинь Юаня; который внезапно встал, а затем почти бросился, чтобы удержать Фэн Юй Хэн в вертикальном положении.

В это время, кроме Фэн Юй Хэн, остальные четверо уже стояли на коленях. Жу Цзя, увидевшая, как Фэн Цзинь Юань остановил свою вторую дочь, очень озадаченно спросила:

— Дядя Фэн, что вы делаете?

Кан И быстро отругала ее:

— Ты должна называть его отцом.

Жу Цзя тоже знала, что неправильно ответила, и быстро извинилась:

— Это была ошибка Жу Цзя. Надеюсь, отец простит меня.

Но Фэн Цзинь Юаню некогда было о ней беспокоиться. Его внимание полностью сосредоточилось на золотой шпильке в волосах Фэн Юй Хэн. Чем больше он смотрел на нее, тем больше удивлялся и тем сильнее паниковал.

Шпилька Феникса! Она на самом деле носила шпильку Феникса!

К счастью, показалось солнце, и ему повезло, что он заметил это; в противном случае, если бы он продержал Фэн Юй Хэн на коленях во время ношения шпильки Феникса, ему все равно было бы разрешено жить?

Число людей, узнавших шпильку Феникса, было невелико. Например, из присутствующих гостей, кроме принцев, лордов, императорской дочери и правительственных чиновников, никто больше не узнал ее. Никто не понимал, что происходит с премьер-министром Фэн. Почему он так потрясен шпилькой, что была на его собственной дочери?

Жу Цзя смутилась еще сильнее, поэтому встала с земли и посмотрела на голову Фэн Юй Хэн. Она была на три года старше и немного выше. Она сразу же увидела золотую шпильку, ее глаза загорелись, когда она потянулась, чтобы коснуться ее, и быстро сказала:

— Такая красивая золотая шпилька!

Фэн Юй Хэн холодно посмотрела на нее, уголки ее губ изогнулись в злой улыбке, когда она тихо сказала:

— Принцесса, если вы осмелитесь прикоснуться к ней, вы поверите, если я скажу, что ваша рука будет отрублена?

— Что ты сказала? — разозлилась Жу Цзя. — Проклятье, разве это не обычная шпилька? Она действительно красива, но она из простого золота. Она даже не может сравниться с чем-то сделанным из нефрита. Что в ней такого мистического? Так что с того, если эта принцесса дотронется до нее? — девушка явно не поверила словам Фэн Юй Хэн, поэтому продолжила тянуться к украшению.

Но она услышала, как Кан И громко закричала:

— Жу Цзя! Стой!

Практически в это же время закричала Фэн Чэнь Юй:

— Вы не можете!

Что касается Фэн Цзинь Юаня, то он просто схватил ее за запястье и остановил ее руку в воздухе.

Жу Цзя разозлилась!

— Отпустите! Отец, хотя я не ваша собственная дочь, я все еще принцесса Цянь Чжоу. Вы не можете сделать этого со мной! Перед таким большим количеством людей вы готовы отдать предпочтение своей собственной дочери. Как вы будете относиться ко мне и моей маме?

Пока она дергалась, пытаясь вырвать руку, основательница, сидевшая на сцене и ясно понимавшая ситуацию, не вмешивалась. Эта Жу Цзя все еще называла себя принцессой Цянь Чжоу. Она уже вошла в поместье Фэн, но все еще использовала статус своей материнской семьи. Это была нежелательная проблема. Может, усадьба Фэн должна сделать ей подношения?

Основательница фыркнула и сказала бабушке Чжао:

— А-Хэн хорошо справляется. Хотя иностранная принцесса обладает первым рангом, когда приезжает в Да Шунь, это все еще сопоставимо со статусом принцессы округа второго ранга. Это называется демонстрацией силы. Она дает ей понять, что это поместье Фэн, а не их Цянь Чжоу.

Когда Жу Цзя зашумела, Кан И тоже вышла вперед. Взяв руку Жу Цзя из руки Фэн Цзинь Юаня, она осторожно отругала ее:

— Не говори глупостей. В Да Шунь много правил. У тебя пока нет права говорить!

— Отец предвзят! — недовольно высказалась Жу Цзя.

— Когда твой отец был предвзятым? — Кан И тоже была очень недовольна. — Всякий раз, когда ты хотела чего-то, он давал это. Разве он не сделал для тебя все возможное?

Жу Цзя посмотрела на нее:

— Тогда, если я скажу, что хочу эту золотую шпильку? Отец даст ее мне?

— Она принадлежит твоей младшей сестре. Как может твой отец дать ее тебе? — Кан И с силой сжала запястье Жу Цзя. — Для этого определенно есть причина. Просто подожди, пока твой отец договорит!

Фэн Цзинь Юань быстро объяснил:

— Жу Цзя, это шпилька дарована императором, и ты абсолютно не должна касаться ее!

Слова "дарована императором" ясно показали, что это было нечто очень ценное. Но Жу Цзя все еще не понимала:

— И что, если она — подарок императора? Может ли быть так, что ее нельзя разделить между сестрами?

Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на нее и кивнула:

— Нельзя.

— Ты... — она знала, что с этой принцессой округа было трудно разговаривать, однако никогда не думала, что это окажется настолько трудно. Была ли у нее какая-то житейская мудрость? Короче говоря, не боялась ли она обидеть других?

Как она могла знать, что Фэн Юй Хэн действительно не боится обидеть других, особенно таких, как Жу Цзя, которые будут противоречить ей независимо от ситуации. А раз так, то зачем беспокоиться о вежливости?

Видя, что Жу Цзя не желает смягчаться, даже самая уравновешенная из них всех, Сян Жун, начала раздражаться, девочка не могла не просветить ее:

— Шпилька, которую носит вторая сестра, называется шпилькой золотого Феникса. До этого момента это было сокровище, которое носили императрицы Да Шунь.

— Императрица? — Жу Цзя выглядела так, словно услышала самую смешную шутку в мире. — Разве ее будущий муж не калека? Я слышала, что он даже не может иметь детей. Как такой человек может стать императором? Что за шутки?

От этих слов все шокировано затихли. Казалось, что замер сам воздух, некоторые даже перестали дышать. Остался только ужас.

Она публично оскорбила Сюань Тянь Мина? Эта принцесса из Цянь Чжоу устала жить? Хотя Сюань Тянь Мин лично не пришел сегодня, видимо, характер окружной принцессы Цзи Ан был точно таким же, как у девятого принца!

Пока все обдумывали произошедшее, они увидели, как принцесса округа, одетая в свое платье из изысканного облачного шелка, со вставленной в прическу золотой шпилькой Феникса, внезапно подняла руку и, не говоря ни слова, начала бить Жу Цзя по лицу. В воздухе размеренно, но быстро прозвучали четыре громких шлепка. Скорость была такой, что люди не могли увидеть, что произошло, они только услышали эти четыре хлопка. Даже старшая принцесса Кан И, если бы она хотела защитить ее, не успела бы вовремя. Она могла только наблюдать, как ее собственную дочь четыре раза ударили.

Кан И был совершенно потрясена. Сегодня же такой день! Даже если Жу Цзя ошиблась в том, что сказала, здесь были старейшины. Как Фэн Юй Хэн могла вести себя так высокомерно?

Она стремилась защитить свою дочь и хотела что-нибудь сказать; тем не менее женщина обнаружила, что из-за этих четырех пощечин лицо Жу Цзя распухло и стало напоминать две паровые булочки. По подбородку из уголков рта потекла кровь, она уже достигла основания ее шеи.

Она не думала, что Фэн Юй Хэн использовала много сил, но эти четыре удара превратили ее дочь в это. У нее не было времени проанализировать, кто прав, а кто виноват, у нее остался только один вопрос: насколько сильна окружная принцесса Цзи Ан?

Как она могла знать, что Фэн Юй Хэн способна одной рукой поднять лук Хоу И весом сто восемьдесят девять цзиней (1)? Мало того, она могла выстрелить из него одновременно десятью стрелами. Она избила Жу Цзя, почти не прилагая никаких усилий, но этого было все равно достаточно, чтобы из ее рта потекла кровь.

Жу Цзя избили до такой степени, что она не могла говорить. Ее рот даже не мог открыться. Если бы не служанка, поддерживающая ее, возможно, она бы уже упала на землю.

Но Фэн Юй Хэн не выглядела удовлетворенной, когда сунула руку в рукав и вытащила кнут.

Увидев эту ситуацию, Фэн Цзинь Юань понял, что должно произойти что-то плохое, и, испугавшись, быстро сказал:

— Ты не можешь ударить ее. Ты не должна бить ее!

Однако его слова не возымели никакого эффекта. В этой жизни Фэн Юй Хэн больше всего ненавидела две вещи. Во-первых, таких людей, как семья Чэнь, которые пытались навредить Цзы Жую. А во-вторых, людей, плохо отзывавшихся о Сюань Тянь Мине.

Черт, она не боялась противостояния. В сражении на настоящих мечах и копьях на поле битвы, если кто-то смог победить и убить Сюань Тянь Мина, это просто означало, что он мало тренировался. Но эта сплетница была совершенно отвратительным созданием. Она не обладала никакими способностями, но у нее был рот, который она не могла контролировать. Она говорила все, что ей хотелось.

Разве у этой Жу Цзя не длинный язык? Она изобьет ее, пока этот язык не высунется!

Если у людей не тугая кожа, то разве они не бесполезны? Тогда она будет бить ее, пока ее кожа и плоть не зацветут кровавыми цветами!

Как только она взяла в руки кнут, она сразу же хлестнула им, и никто не мог оказаться быстрее ее. В мгновение ока на запястье Жу Цзя появился кровавый порез.

Но это был не конец, за первым ударом последовал второй, третий, четвертый... в конце концов, ее ударили восемь раз. К концу экзекуции Жу Цзя каталась по земле, а Кан И громко плакала. Только тогда она остановилась и передала кнут Хуан Цюань, холодно сказав:

— Очисти его для этой принцессы округа. Сохрани его для будущего использования.

Присутствующие чуть не отдали небесам души из-за этой порки. Многие знали, каковы темпераменты окружной принцессы Цзи Ан и его высочества августейшего принца; число людей, которые видели, как кнутом орудовал Сюань Тянь Мин, было высоким, но немногие видели, как им пользовалась Фэн Юй Хэн. Сегодняшняя сцена позволила всем засвидетельствовать это. Принцесса округа Цзи Ан не просто была такой же вспыльчивой, как его высочество августейший принц. Она оказалась еще более жестокой!

Увидев, что она, наконец, остановилась, Кан И бросилась к Жу Цзя. Но состояние дочери было таким, что она совершенно не знала, что ей делать. Ее лицо распухло, став похожим на свиное рыло, а тело кровоточило, как будто кто-то снял с нее кожу. Толстое зимнее пальто порвалось, да так, что можно было увидеть кожу и плоть.

Даже если ее разум мог оставаться спокойным, и у нее имелась возможность сделать своего младшего брата императором, сейчас она была совершенно парализована. Она смотрела на Фэн Юй Хэн, как на врага. Ее глаза пылали яростным огнем, а кулаки были плотно сжаты. Она, как леопард, копила энергию, чтобы атаковать и сразиться с Фэн Юй Хэн.

Однако они услышали, как Фэн Цзинь Юань с некоторым облегчением сказал:

— Все в порядке. Все нормально. Нам повезло!

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Один цзинь равен 0.5 кг. Вес лука составляет 94,5 кг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 323.1. Обвиняю вас в заговоре с целью совершения государственной измены**

Кан И немедленно удивилась и повернулась, чтобы посмотреть на Фэн Цзинь Юаня:

— Что вы сказали?

Фэн Цзинь Юань повторил:

— Все в порядке. К счастью, А-Хэн приняла меры сегодня. Его высочество августейший принц не присутствовал, иначе Жу Цзя не смогла бы остаться в живых!

Фэн Цзинь Юань не единственный считал это благословением. Даже Фэнь Дай была бледна, когда сказала:

— Если бы этот демон был здесь, сегодняшнее празднование стало бы похоронами.

Основательница тоже подошла. Увидев эту сцену, она вздохнула и гневно затопала ногами.

Увидев приход основательницы, Кан И подумала, что нашла какую-то поддержку. Обнимая ее за бедра, она закричала:

— Мама, Жу Цзя такая жалкая!

Первоначально она надеялась, что основательница проявит сочувствие, но как могла эта старуха проявить симпатию к этой матери и дочери? В это время она ненавидела то, что не могла придушить Кан И насмерть.

— Злобное создание! Какое злобное создание! — она вскричала это, указывая на Жу Цзя и спрашивая Кан И: — Ты знаешь, какое несчастье твоя дочь навлекает на мою усадьбу Фэн? Ты знаешь, к каким последствиям может привести оскорбление его высочества, девятого принца Да Шунь?

Фэнь Дай неосознанно дотронулась до собственной руки, она все еще помнила, как Сюань Тянь Мин сломал ее. Она также помнила, как Сюань Тянь Мин позволил ей упасть в озеро в павильоне Единого Благоденствия. Она не могла забыть то, что чувствовала, когда тонула.

Она пробормотала, как бы говоря сама с собой, но это было напоминанием Кан И:

— В Да Шунь оскорбление девятого принца имеет гораздо более ужасающие последствия, чем оскорбление императора.

Кан И на мгновение превратилась в ледяную статую. Она наконец-то вспомнила. В это же время Фэн Цзинь Юань вышел вперед и положил руки ей на плечи. Очень беспомощным и немного испуганным голосом он сказал ей:

— Обдумай все хорошенько. Разве его высочество девятый принц из тех, кого можно так небрежно обидеть?

Ранее Кан И была ошеломлена нападением Фэн Юй Хэн и совершенно забыла подумать. Теперь, после всех напоминаний, она вспомнила секретный отчет о девятом принце, полученный ею до приезда в Да Шунь.

В этом секретном отчете говорилось, что этот человек — ребенок самой любимой императором императорской наложницы Юнь. С самого детства он был любимцем императора. Ведя за собой людей, в битве он проявлял храбрость и мудрость, но совершенно не заботился о человеческих чувствах. Он был непостоянным и своенравным. С ним абсолютно невозможно было договориться, он делал все, что хотел. На самом деле он осмелился насмерть забить своим кнутом любимую императорскую наложницу на глазах у императора, но тот даже не обвинил его в этом.

Она также вспомнила кое-что, произошедшее в первый день этого года. Хотя она лично этого не видела, но слышала, что во время выступления императрицы девятый принц по какой-то причине разбил стол перед третьим принцем. Тот пришел в ярость, но и император, и императрица высказались за девятого принца. В конце концов, третий принц был назван императрицей "неразумным". После этого кто-то сказал, что действия девятого принца должны были облегчить разочарование окружной принцессы Цзи Ан, потому что третий принц поссорился с ней до банкета.

Сегодня Жу Цзя оскорбила такого человека, и она сделала это перед Фэн Юй Хэн. Неудивительно, совершенно неудивительно, что Фэн Цзинь Юань сказал, что им повезло. Если бы этот девятый принц присутствовал здесь сегодня...

Кан И действительно не посмела даже продолжить думать в этом направлении. В этот холодный день ее бросило в холодный пот.

— Это день великого праздника, что вы делаете? — внезапно, повысив голос, высказался третий принц, Сюань Тянь Е. — Премьер-министр Фэн, почему вы не заставили кого-нибудь увести принцессу Жу Цзя обратно в ее двор? Прикажите пригласить императорского врача. В поместье Фэн сегодня проходит праздник. Не нужно разрушать торжество, — он сказал это, а потом обратился к гостям: — Это спор между молодыми девушками. Давайте не будем вмешиваться. Давайте, выпьем.

Сюань Тянь Е попытался облегчить ситуацию, Фэн Цзинь Юань оценил этот жест и быстро приказал слугам увести Жу Цзя.

Однако Фэн Юй Хэн приподняла брови и заговорила громче, чем Сюань Тянь Е:

— Старший брат! Иностранная принцесса оскорбила принца Да Шунь. Что это за преступление?

Этот крик чуть не заставил Кан И потерять сознание. Ей почти захотелось встать на колени перед Фэн Юй Хэн. Первоначально можно было подумать, что вмешательство третьего принца помогло бы сгладить этот вопрос, но почему она так безжалостна?

Фэн Юй Хэн была не единственной, кто не смягчился, старший принц, Сюань Тянь Ци, тоже считал, что этот вопрос не следует считать решенным. Услышав вопрос Фэн Юй Хэн, он сделал несколько шагов вперед и встал перед семьей Фэн. Посмотрев на Жу Цзя и Кан И, он сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Иностранная принцесса оскорбила принца Да Шунь. Это считается заговором с целью совершения государственной измены.

Фэн Цзинь Юаня бросило в холодный пот, а у Кан И ослабели ноги. Она больше не могла сохранять равновесие и, покачнувшись, почти упала. К счастью, дворцовая служанка поддержала ее и тихо напомнила:

— Старшая принцесса, не паникуйте. Вы должны спасти принцессу!

Обычно Кан И была очень терпимым человеком, ее крайне трудно было заставить сломаться. Но она все же была матерью, а под небесами не существовало ни одной матери, которая могла бы оставаться спокойной, увидев, как ее дочь получила серьезные ранения. Но эта дворцовая служанка была права. Она не могла паниковать, ей нужно было спасти Жу Цзя.

Поэтому она собралась с мыслями и взяла на себя инициативу сказать:

— Ваше высочество, измена — это то, чего я действительно не могу допустить! Будь то Кан И или Жу Цзя, мы просто женщины. В поместьях люди неизбежно будут спорить друг с другом, это абсолютно нормально. Я надеюсь, ваше высочество готовы простить.

Она пыталась представить произошедшее так, как если бы это было обычной перепалкой во внутреннем дворе поместья, чтобы мужчины заткнулись. Но Сюань Тянь Ци покачал головой и сказал:

— Я никогда не слышал о спорах между девушками, которые бы привели к оскорблению принца. Я — сын отца-императора. Если я совершу ошибку, то, естественно, приму наказание отца-императора и матери-императрицы. Даже императорская наложница-мать должна учитывать репутацию принца и не может брать на себя слишком много. Но я никогда не думал, что самый любимый сын отца-императора, девятый брат, на самом деле будет оскорблен иностранной принцессой. Это действительно бесит.

Пока Сюань Тянь Ци говорил, его взгляд стал холодным. Таким холодным, что Кан И с головы до пят пробила ледяная дрожь ужаса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 323.2. Обвиняю вас в заговоре с целью совершения государственной измены**

— Старший брат, сегодня свадьба премьер-министра Фэн. Просто забудь об этом! — вмешался, нахмурившись, третий принц, Сюань Тянь Е, а потом повернулся к гостям и спросил: — Что вы думаете? Вы согласны?

Надо сказать, что если бы он задал этот вопрос раньше, его бы вне всяких сомнений поддержали. Но с тех пор, как император начал отдавать предпочтение старшему принцу, ситуация при дворе изменилась. Люди больше не следовали за Сюань Тянь Е. Как только этот вопрос прозвучал, ни один человек не решился заговорить, из-за этого атмосфера стала весьма неловкой.

Фэн Юй Хэн холодно посмотрела на Сюань Тянь Е, ее взгляд напоминал острые кинжалы.

Кан И снова изменила манеру поведения и тон:

— У Жу Цзя не было отца, и ее дядя-император с самого ее детства души в ней не чаял. Ее избаловали, пока она росла, поэтому неизбежно, что ее характер немного испорчен. Это также ее первый визит в Да Шунь, и она не понимает здешних правил. Я надеюсь, что ваше высочество даст ей еще один шанс. Кан И обязательно воспользуется услугами бабушки и научит ее правилам.

— Так вот в чем дело! — задумчиво протянул Сюань Тянь Ци. — Исходя из ваших слов, принцесса Жу Цзя довольно жалкий человек.

Услышав, что есть шанс, Кан И быстро сказала:

— Ваше высочество, пожалуйста, не беспокойтесь. Жу Цзя определенно узнает о манерах Да Шунь. После того как она изучит правила, Кан И лично отвезет ее в августейший дворец, чтобы попросить прощения.

Как только это было сказано, все семья Фэн вздрогнула, а Фэн Цзинь Юань тихо произнес:

— Не нужно просить прощения.

Кан И смущенно посмотрела на него, а затем услышала, как основательница сказала:

— Ты все еще хочешь проблем с августейшим дворцом?

Чэнь Юй тоже посоветовала ей:

— Пусть прошлое остается в прошлом. Мама, вы абсолютно не должны напоминать августейшему принцу об этом вопросе.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Кан И и пробормотала:

— Жу Цзя не понимает правил Да Шунь и ей не хватает дисциплины...

Сюань Тянь Ци сразу понял, что она имела в виду, и сказал:

— Поскольку это так, после сегодняшней свадьбы этот принц лично отправит принцессу Жу Цзя во дворец. Я сделаю так, чтобы бабушки дворца позаботились о том, чтобы лично инструктировать ее, — произнеся это, он махнул рукой и вынес окончательное решение: — Да будет так! Сегодня свадьба премьер-министра Фэн. Мы не должны допустить, чтобы празднество было нарушено.

После его слов гости согласно кивнули. Разница в поддержке, полученной Сюань Тянь Ци, по сравнению с Сюань Тянь Е, была разницей между небом и землей.

Выражение лица Кан И стало довольно неприглядным. Она родилась в императорской семье и выросла в ней же. Она, естественно, понимала, что значит отправлять свою дочь во дворец для обучения. Даже если бы она не умерла, то потеряла бы слой кожи!

Она хотела попросить Фэн Цзинь Юаня о помощи, но тот слегка покачал головой, показывая, что он бессилен.

Ее сердце постепенно становилось все холоднее.

Сюань Тянь Ци высказал свое окончательное решение, и основательница отреагировала первой, быстро сказав слугам:

— Быстро отведите принцессу Жу Цзя обратно во двор Цзинь Фу и попросите кого-нибудь пригласить императорского врача. Затем переоденьте ее в чистую одежду. Когда свадьба закончится, отправьте ее с его высочеством старшим принцем во дворец.

Слуги семьи Фэн бросились и быстро унесли Жу Цзя.

Кан И больше не желала оставаться во дворе, ее служанка вынуждена была придерживать ее за спину.

Она действительно хотела навестить Жу Цзя, но одна из служанок двора Тянь Сян сказала:

— Принцесса сегодня — новобрачная жена. После приветствия гостей вы должны вернуться в спальню. Вы не должны заходить ни в какой другой двор. Таковы правила.

Кан И подняла голову, чтобы взглянуть, и обнаружила, что это была служанка лет семнадцати-восемнадцати. Она вспомнила, что раньше видела ее во дворе основательницы. Похоже, именно основательница отправила эту девушку к ней.

Она понимала, что таковы правила, поэтому ничего не сказала. С чужой помощью она села на свою кровать.

Служанка взяла на себя инициативу представиться:

— Эта служанка — Ся Чань. Ранее я работала во дворе Изящного Спокойствия, но старейшая госпожа сказала, что как только старшая принцесса войдет в поместье, у вас должен быть кто-то, кто находился в поместье на протяжении длительного времени, поэтому она поручила этой слуге прийти. Начиная с этого дня, эта слуга будет со старшей принцессой. Если я сделаю какие-либо ошибки, то, пожалуйста, старшая принцесса, скажите мне и назначьте наказание.

Ся Чань была очень яркой и обладала улыбкой, из-за которой люди не могли ей отказать. Даже если Кан И все еще чувствовала себя несчастной, ей было трудно оставаться таковой перед этим ярко улыбающимся лицом. Более того, она только что вышла замуж. Ситуация с Жу Цзя уже была предрешена, и теперь она ни при каких обстоятельствах не могла допустить ошибок.

Так что она улыбнулась и сказала:

— Ся Чань, какое прекрасное имя. Я позволила тебе увидеть что-то смешное во дворе. Все это вина этой... Это все из-за того, что я не смогла правильно воспитать ее. Когда Жу Цзя вернется из дворца, нам понадобится, чтобы ты напоминала нам, что правильно, а что — нет, — договорив, она сняла с руки нефритовый браслет и надела его на запястье Ся Чань.

Хотя Ся Чань обрадовалась, она привыкла заботиться об основательнице. Одного нефритового браслета было недостаточно для того, чтобы она забыла о манерах, поэтому девушка поблагодарила ее и сказала:

— Госпожа, не волнуйтесь. Юная госпожа сможет очень быстро покинуть дворец, — говоря так, она уже начала относиться к Кан И как к госпоже, а Жу Цзя стала молодой госпожой. Это очень сильно облегчило груз на сердце Кан И. — Госпожа, пожалуйста, посидите немного. Вы все еще не можете ничего есть. Через некоторое время обязательно придет старейшая госпожа вместе с наложницами. Эта слуга пойдет и приготовит вам чай.

Внутренний двор Тянь Сян был занят, и передний двор поместья Фэн снова стал оживленным. Дело Жу Цзя, похоже, не повлияло на атмосферу, но третий принц, Сюань Тянь Е, держа чашу вина, угрожающе направился прямо к Фэн Юй Хэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 324.1. Нахальный слуга**

Сюань Тянь Е сел на пустующий стул рядом с Фэн Юй Хэн. Увидев, что он подошел, все молодые госпожи за столом молча опустили головы. Никто не хотел проблем, и даже Фэнь Дай не смела смотреть в сторону Сюань Тянь Е.

Сюань Тянь Е отличался от других принцев. Этот человек казался злым от рождения. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы людей бросило в холодный пот.

Фэн Юй Хэн тоже не смотрела на него; однако она не боялась его. Вместо этого девушка была просто очень голодна. Если бы она не использовала это время, чтобы съесть еду, выставленную на столе, это было бы напрасной тратой.

Сюань Тянь Е буравил ее взглядом, пока она не прикончила половину рыбы. Наконец он не смог просто продолжать смотреть, и, понизив голос, сказал:

— Разве окружная принцесса не сказала, что потеряла шпильку золотого Феникса?

Когда Фэн Юй Хэн закончила есть рыбу, слуги принесли суп. Она сделала глоток, затем покачала головой и сказала:

— Не очень вкусно, — произнеся это, она положила ложку и, наконец, заговорила с Сюань Тянь Е; однако задала собственный вопрос: — Кто сказал, что моя шпилька Феникса пропала?

Пораженный Сюань Тянь Е, наконец, вспомнил, что слух о том, что принцесса округа Цзи Ан потеряла шпильку Феникса, был просто слухом! Слух о том, что император наказал ее, заперев в поместье из-за этого, тоже был просто слухом! Кто именно сказал, что Фэн Юй Хэн потеряла золотую шпильку? Это действительно был долг, который нельзя взыскать.

Он помрачнел еще сильнее, а его лицо, казалось, стало еще более злым, напугав других девушек, сидевших за столом, да так, что они опустили головы еще ниже.

В это время к столу подбежала молодая служанка и сказала:

— Новая госпожа уже вернулась во двор Тянь Сян. Старейшая госпожа позвала молодых госпож пойти туда.

Фэн Юй Хэн допила чай, затем взглянула на Сюань Тянь Е. А потом перевела взгляд на его сопровождающего, повернулась и ушла, холодно фыркнув.

Сюань Тянь Е так разозлился, что его легкие находились на грани разрыва, но что он мог сделать? Он не мог ни ударить ее, ни проклясть. Если бы в императорском дворце узнали, что он, взрослый мужчина, рассердился на девушку, подобную ей, то пострадает лишь он. Сюань Тянь Е чувствовал, что Фэн Юй Хэн по-настоящему раздражает. Любой, кто попадался ей под руку и не умер от досады, должно быть, был очень удачлив!

Когда дочери семьи Фэн вошли в главную комнату во дворе Тянь Сян, основательница уже сидела внутри и разговаривала с Кан И. Ни одна из них не упоминала Жу Цзя. Кан И, расплакавшаяся во дворе, снова нанесла макияж, и восстановила свою великодушную ауру.

Увидев вошедших детей, основательница махнула им:

— Случившееся произошло внезапно, и вы еще не поприветствовали свою мать должным образом. Подойдите скорее и поприветствуйте свою мать.

Чэнь Юй шла впереди и поклонилась первой:

— Дочь приветствует мать.

Остальные трое тоже вышли вперед и поклонились, сказав в унисон:

— Приветствую мать.

Улыбка на лице Кан И стала еще более отчетливой, когда она быстро помогла им встать:

— Быстрее, вставайте. Вы все очень хорошие дети. Отныне мы будем семьей. Во всех этих формальностях нет необходимости, — договорив, женщина посмотрела на Фэн Юй Хэн и взяла ее за руку, сказав: — А-Хэн, не вини Жу Цзя. Она сильно избалована своим дядей-императором. На мой взгляд, это тоже хорошо. Это позволит ей быстрее понять, что пребывание в Да Шунь не похоже на пребывание в Цянь Чжоу. Сегодня она допустила ошибку дома, но если однажды она совершит эту ошибку во дворце, нам не повезет так, как сегодня. Мать извинится перед тобой от имени Жу Цзя. Если у тебя есть какие-нибудь проблемы, пожалуйста, приди и расскажи маме о них. Если мама сможет помочь, я обязательно тебя поддержу.

Слова Кан И оказались изящными и грациозными, и даже основательница вынуждена была кивнуть. Старушка вздохнула и подумала, что это действительно старшая принцесса Цянь Чжоу. Ее собственную дочь избили до такой степени, но она все же смогла улыбнуться через такой короткий промежуток времени. Подобные способности не были способностями нормального человека.

Фэн Юй Хэн посмотрела на благопристойное выражение лица Кан И и не стала говорить о произошедшем ранее. Вместо этого она сменила тему:

— Если мама так говорит, тогда я действительно выскажу то, о чем подумала.

— Говори, — улыбнулась Кан И.

— Я заинтересовалась павильоном Лян Синь, который находится не слишком далеко от двора Тянь Сян. После свадьбы я собиралась найти возможность рассказать об этом бабушке, чтобы узнать, смогу ли я переехать во двор Лян Синь. Поскольку мама сказала это, А-Хэн попросит маму поддержать меня!

Кан И действительно волновалась о запросе, который она сделает. Теперь, услышав, что ей просто нужен двор в поместье Фэн, она не смогла сдержать вздох облегчения:

— Хорошо, мама обещает тебе.

Фэн Юй Хэн кивнула, затем посмотрела на основательницу:

— Теперь, когда мать будет решать вопросы семьи, бабушка сможет наслаждаться свободным временем.

Основательница была недовольна, но не потому, что не хотела отдавать Фэн Юй Хэн двор. Изначально она планировала привести в порядок какой-нибудь двор в усадьбе Фэн, чтобы та жила в нем. В конце концов, она была незамужней дочерью. С таким выдающимся статусом, независимо от того, как на это смотрят, семья Фэн не могла плохо с ней обращаться.

Но все это было хорошо только в том случае, если бы она стала единственной, кто занимался этим. Теперь, когда Кан И отдала ей двор, разве это не давало понять, что она делится своей силой?

Видя, что выражение лица основательницы стало безобразным, Кан И быстро начала уговаривать ее:

— Мама, пожалуйста, войдите в положение этой невестки. Невестка надеется наладить отношения с А-Хэн. Пожалуйста, воспринимайте это как услугу. Невестка точно не забудет милости матери. Что касается более крупных дел поместья, то невестка просто иностранка. Как я могу понять правила Да Шунь? Я не смогу управлять ими.

Когда основательница услышала ее слова, ее сердце, наконец, почувствовало облегчение. Кивнув, она сказала Фэн Юй Хэн:

— Ты — ребенок семьи Фэн. У тебя должен быть собственный внутренний двор. Хотя внутренний двор Ивы также доступен, он слишком потрепанный. Павильон Лян Синь довольно хорош и немного выше остальных. Внутри есть даже трехэтажная башня. Она прекрасно подходит для осмотра достопримечательностей. Тебе там будет удобно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 324.2. Нахальный слуга**

В павильоне Лян Синь действительно имелась трехэтажная башня, и именно в ней Фэн Юй Хэн была заинтересована. Во-первых, это было более высокое место, а во-вторых, она хотела превратить эту башню в аптеку. Она была бы удобнее в использовании.

— Но... — основательница смутилась, — никто никогда не жил во дворе Лян Синь. Убрать его легко, но мебель... обычно, молодая госпожа поместья должна получать деньги на обустройство своего двора, но у казны нет денег! — сказав это, она оглядела комнату, и на ее лице появился гнев.

Как Кан И не могла понять, что она вызвала эту проблему? Так что она быстро сказала:

— Муж сделал это для невестки, и я понимаю. Мама, пожалуйста, не беспокойтесь. Муж хорошо относился к Кан И, поэтому Кан И, безусловно, приложит все усилия, чтобы позаботиться о нашей семье Фэн. Несколько дней назад невестка уже отправила письмо своему императорскому брату. Думаю, специальный посланник уже должен находиться в пути. Забота об обустройстве двора А-Хэн, естественно, будет лежать на плечах этой невестки. Мама, пожалуйста, будьте спокойны. Что касается двора Изящного Спокойствия, я также предоставлю некоторые вещи. Мама, подумайте в течение следующих нескольких дней, что бы вы хотели приобрести.

После слов Кан И, основательница успокоилась. Так и должно быть. Она — старшая принцесса иностранного государства, приданое от Цянь Чжоу определенно не будет потертым. Казалось, Кан И — разумный человек. Вместе с ее дочерью они будут жить в Да Шунь. У них не было поддержки, и, если они хотели утвердиться в Да Шунь, им следовало сначала обосноваться в семье Фэн. Следовательно, если они хотели обосноваться в семье Фэн, им нужно было подкупить основательницу.

На лице старухи появилась улыбка, когда она сказала Фэн Юй Хэн:

— Тогда мы сделаем так, как сказала твоя мать. Время идет. Давайте не будем засиживаться в этой комнате. Ся Чань, — она позвала служанку, которая стояла в стороне, — береги госпожу. Через некоторое время позови женщину, отвечающую за заботу о новой жене. Правила Да Шунь все еще должны соблюдаться.

— Слушаюсь! Старейшая госпожа, пожалуйста, не беспокойтесь. Эта слуга определенно позаботится здесь обо всем.

Только тогда основательница почувствовала удовлетворение и увела всех из комнаты. Фэн Юй Хэн шла рядом с ней, так что она, немного подумав, сказала ей:

— Ты неплохо справилась с демонстрацией силы. Хотя ее замужество неплохо для карьеры твоего отца, ей все же нужно вести себя немного более сдержанно в поместье. Она не может продолжать считать себя иностранной принцессой. Иначе, я боюсь, что она не сможет продолжать жить в поместье.

— Не говоря уже о других вещах, я боюсь, что бабушке придется передать ей свои обязанности, — улыбнулась в ответ Фэн Юй Хэн. Сказав это, она ускорила шаг и направилась к переднему двору.

Основательница остановилась. Подумав о своих обязанностях, она сразу почувствовала грусть; однако Фэн Юй Хэн была права. Когда в поместье входила главная жена, для нее, как старейшей госпожи, было неразумно продолжать заботиться об этих вещах.

В это время банкет был в самом разгаре. Фэн Цзинь Юань общался с гостями и пил. Вскоре он закончил с распитием напитков, но принцы не хотели присоединяться к нему. Второй, четвертый и пятый принцы уже уехали, старший же принц ждал, пока императорский врач проверит травмы Жу Цзя. После осмотра он уедет вместе с Жу Цзя. Что касается третьего принца, Сюань Тянь Е, то он сидел со своим сопровождающим в павильоне чуть в стороне от банкета. Время от времени он смотрел на Фэн Цзинь Юаня, и казалось, ждал, когда тот закончит свои дела, чтобы сказать ему пару-тройку слов.

Когда Фэн Юй Хэн вернулась, то издалека посмотрела на Сюань Тянь Е и, немного подумав, небрежно взяла со стола тарелку с фруктами и пошла к павильону.

Сюань Тянь Е смотрел, как она идет к нему, и его правая бровь непроизвольно задергалась. Когда он говорил с Фэн Юй Хэн, то ни разу не выходил победителем. Теперь, когда эта девушка взяла на себя инициативу поговорить с ним, Сюань Тянь Е не мог не начать размышлять, чего именно она хочет?

Прежде чем он смог понять, что ей нужно, она уже стояла практически рядом с ним. У него появилось ощущение, что Фэн Юй Хэн имеет еще более высокий статус, чем он, из-за ее одеяний из изысканного облачного шелка, золотой шпильки Феникса в волосах и общей ауры разумности. У Да Шунь не было никаких принцесс, но даже если бы они были, возможно, они не смогли бы превзойти эту окружную принцессу!

— Ваше высочество выглядит довольно живописно, сбежав сюда, чтобы спрятаться и расслабиться, — сразу сказала она, подойдя к павильону. — А-Хэн увидела, что вы сидите здесь один и выглядите совершенно одиноким, поэтому я подошла, чтобы передать вам тарелку фруктов. Это поможет вам утолить жажду.

Она не подошла слишком близко и не поставила тарелку с фруктами на стол. Вместо этого она протянула ее слуге.

Сопровождающий об этом не задумывался, в конце концов, он был слугой. Он делал это довольно часто; однако он не думал, что прежде, чем он сможет взять ее, Фэн Юй Хэн внезапно выпустит тарелку, заставив ее сразу упасть на землю.

Фрукты и кусочки дыни раскатились в разные стороны, а тарелка раскололась на множество частей, но осколки фарфора не рассеялись. Каждый из них упал между ними.

Фэн Юй Хэн пришла в ярость

— Наглый слуга! Эта окружная принцесса принесла твоему хозяину тарелку с фруктами в знак доброй воли, но ты на самом деле посмел отбросить ее? Что это за преступление?

Этот крик был действительно пугающим. Мало того, что он оказался пронзительным, он был полон гнева и силы. Слуга долгое время находился рядом с Сюань Тянь Е, поэтому не сильно обращал внимание на чужие мрачные высказывания; однако по какой-то причине, когда он увидел злой взгляд Фэн Юй Хэн, он не мог не поразиться. Он немедленно запаниковал, не зная, что ему делать.

Фэн Юй Хэн добавила:

— На колени, сукин сын!

Как только это было сказано, Хуан Цюань немедленно пнула его по коленям. Крепкий мужчина семи футов ростом упал на колени от удара ногой.

Что было самым прискорбным, так это то, что сопровождающий опустился на колени прямо на осколки тарелки. По его ногам сразу же потекла кровь.

Мало того, в тот момент, когда он встал на колени, он почувствовал, что помимо осколков тарелки, там, казалось, были иглы. Многие торчали вертикально, и все они пробили ему колени. Боль была такой, что он почти откусил себе язык.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 325.1. Загубила свечи вашей свадебной палаты**

— Телохранитель его высочества принца Сян, ты обвиняешь мою семью Фэн в том, что она плохо относится к нему, или презираешь эту принцессу округа второго ранга за то, что она не имеет достаточно высокого статуса? Похоже, ты презираешь саму идею просто взять тарелку с фруктами.

Телохранитель с лицом полным нежелания стоял на земле, изо всех сил пытаясь встать. Но по неизвестной причине боль в коленях постепенно превращалась в онемение. Неважно, что он пытался сделать, он никак не мог встать.

Фэн Юй Хэн глянула на него так, что могла вызвать у окружающих только панику:

— Что такое? Ты всего лишь скромный телохранитель, эта окружная принцесса даже не имеет права тебя наказывать?

Чем дольше телохранитель смотрел на Фэн Юй Хэн, тем сильнее паниковал. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Е, и увидел, что тот кивнул ему. Только тогда он ответил:

— Этот скромный не смеет!

— Ты не смеешь? — в глазах Фэн Юй Хэн вспыхнул ледяной огонь. — Как я вижу, нет ничего, что ты не смеешь делать! — произнеся это, она слегка наклонилась и приблизила свое лицо к лицу телохранителя.

Постоянно усиливающееся давление заставило лоб этого человека взмокнуть от пота. Он хотел избежать ее, но не мог пошевелить ногами. Пока лицо Фэн Юй Хэн становилось все ближе и ближе к нему, его дыхание стало затрудненным.

— Ок-окружная п-принцесса!

Фэн Юй Хэн фыркнула, щелкнула рукавом и распрямилась:

— Раз это не значит, что ты смотришь сверху вниз на эту принцессу округа, то просто продолжай стоять на коленях! Оставайся так до вечера, потом вернешься со своим мастером!

Сюань Тянь Е нахмурился и в замешательстве спросил Фэн Юй Хэн:

— За что ты злишься на слугу?

Фэн Юй Хэн холодно рассмеялась — в ее ушах вновь прозвучали слова, которые сказал ей Чжоу Чоу из Гу Мо: "В то время его высочество девятый принц был окружен в горах. Когда этот генерал отправился спасать его, я однажды встретился с ним лицом к лицу..."

Она сильно стиснула зубы, ее глаза стали неумолимыми. Девушка снова посмотрела на Сюань Тянь Е; в ее взгляде не было и следа доброты, когда она сказала:

— Нет смысла просто злиться на слугу. Я просто напоминаю его мастеру. Пожалуйста, убедитесь, что отчетливо помните о вещах, сделанных в прошлом. Настанет день, когда я приду потребовать от вас ответа за каждую из них, — произнеся это, она развернулась и начала уходить; однако решила договорить и повысила голос: — Не торопитесь. Рано или поздно наступит день, когда придет ваша очередь!

Закончив, она оставила в павильоне двух дрожащих людей.

Сюань Тянь Е так сильно сжал кулаки, что побелели костяшки пальцев. Уходящая фигура была для него, как гвоздь в глазу, он ненавидел, что не мог взять клещи и немедленно вытащить его оттуда.

К сожалению, он не мог.

— Тогда ты оставил что-нибудь, что помогло бы тебя опознать? — спросил он телохранителя, стоящего на коленях рядом с ним.

Этот человек немного подумал и сказал:

— Этот слуга всегда был очень осторожен. Я никогда не показывал свое лицо перед генералами Да Шунь. Принцесса Цзи Ан не может знать об этом.

Сюань Тянь Е стиснул зубы, затем ударил телохранителя:

— Но сегодня она явно пришла прямо к тебе! — он указал на кровь, стекавшую по его ногам: — В этой битве ноги Сюань Тянь Мина были повреждены. Она явно мстила за Сюань Тянь Мина!

— Мастер!

— Забудем об этом! — Сюань Тянь Е махнул рукой: — Сейчас не время злиться на них. Просто продолжай стоять на коленях. Эти ноги... мы обязательно заставим их заплатить за них.

Свадебный банкет в этот день закончился только после захода солнца, когда гости начали планомерно расходиться. Фэн Цзинь Юань лично провожал важных гостей. Последним ушел Сюань Тянь Ци, сопровождаемый группой дворцовых слуг, выносящих из поместья Жу Цзя.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на Жу Цзя и почувствовал, как его сердце дрогнуло. Эта была не его дочь, но она только что вошла в поместье и уже попала в такую большую беду. Как ему объяснить это Кан И!

Наблюдая, как экипаж Сюань Тянь Ци увозит Жу Цзя, Фэн Цзинь Юань чувствовал только нарастающую головную боль, все же сегодня он выпил слишком много. Обернувшись, он, тяжело шагая, ушел обратно в усадьбу. Одетый в свою красную свадебную одежду, он хмурился, не зная, как теперь встретиться с Кан И.

— Отец сегодня немного выпил. Дочь уже написала рецепт, чтобы помочь с вашим похмельем, и передала его слуге, чтобы он его приготовил, — эти слова заставили Фэн Цзинь Юаня поднять голову — к нему подошла Фэн Юй Хэн.

Он на мгновение замер, а затем алкоголь ударил ему в голову. Он схватил Фэн Юй Хэн за руку и попросил ее:

— А-Хэн, помоги своему отцу. Ты можешь помочь спасти Жу Цзя?

— Принцессу Жу Цзя увезли во дворец, чтобы обучить ее манерам поведения. Это же прекрасно. Почему отец использует слово "спасти"? — Фэн Юй Хэн была озадачена.

— Ах! — Фэн Цзинь Юань затопал ногами. — Дорогая дочь, просто помоги своему отцу в этот раз. Просто подумай, твой отец просит тебя, хорошо?

— Вы просите меня? — Фэн Юй Хэн засмеялась. — В прошлый раз, когда отец просил дочь, вы представили документ на поместье Фэн. Что вы готовы дать на этот раз? — она ухмыльнулась и сделала пару шагов вперед. — Дочь скажет отцу одну вещь: не говоря уже о спасении, если она осмелится еще раз сказать подобные вещи, я отправлю ее прямо к королю Яма!

Фэн Цзинь Юань в страхе отступил на пару шагов. Ошеломленный он оступился и упал.

Слуга, державшийся позади него, его поддержал. Фэн Цзинь Юань обернулся и обнаружил, что Фэн Юй Хэн уже ушла. Ее уходящая фигура была высокомерной и бесчувственной. Это в очередной раз заставило его задуматься, была ли она его дочерью.

— Мастер, — со своей стороны напомнил ему слуга, — уже достаточно поздно. Новая госпожа давно ждет во дворе Тянь Сян. Мастер должен вернуться.

Было бы лучше, если бы он не говорил этого. После его слов Фэн Цзинь Юань впал в еще большую депрессию.

Этот человек был ужасно неустойчив к алкоголю. Если бы он был трезвым, как премьер-министр, он все еще мог бы воспользоваться своими способностями убеждать и общаться. Но как только он выпил вина (а как хозяину банкета ему пришлось выпить очень много), возможность просто пройти по прямой стала для него пределом. Ему придется встретиться с Кан И, которая ждала, чтобы расспросить его о своей дочери, Фэн Цзинь Юань действительно почувствовал, как его голова пухнет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 325.2. Загубила свечи вашей свадебной палаты**

Как раз когда он колебался, он увидел, как к ним торопливо подбегает молодая служанка. Увидев Фэн Цзинь Юаня, она быстро сказала:

— Мастер! Мастер, быстро взгляните. Живот наложницы-матери Хань плохо себя чувствует. Уже час болит!

— Что? — Фэн Цзинь Юань сильно удивился. В то же время он почему-то облегченно вздохнул. Если что-то случилось с животом Хань Ши, у него имелась уважительная причина навестить ее. Хотя он не мог избежать проблемы Жу Цзя навсегда, сейчас это была прекрасная возможность. Так что он быстро сказал: — Быстрее! Идем во двор Магнолии.

Когда эта служанка прибежала с сообщением, Фэн Юй Хэн еще не ушла далеко. Она краем уха услышала о том, что Хань Ши плохо себя чувствует, и решила вернуться, чтобы взглянуть. Фэн Цзинь Юань уже последовал за служанкой и направился во двор Магнолии.

Хуан Цюань сказала:

— Это день свадьбы, и новая жена ждет в свадебной комнате, но этот премьер-министр Фэн идет в комнату наложницы. Если принцесса Кан И узнает, не умрет ли она от гнева?

Фэн Юй Хэн задумалась, а затем с интересом сказала:

— Пойдем и посмотрим.

Двор Магнолии пребывал в хаосе. Хань Ши непрерывно кричала, и ее вопли были довольно тревожными. Когда Фэн Цзинь Юань вошел во двор, его перехватила Фэнь Дай:

— Отец, вы не можете игнорировать наложницу-мать. Она терпит большие трудности, вынашивая этого ребенка. Она также была занята весь этот день. В настоящее время ее живот сильно болит. Она все время звала вас.

Но, конечно же, дикие крики Хань Ши иногда включали в себя:

— Муж! Почему вы не хотите меня. Я все еще беременна вашим ребенком!

Фэн Цзинь Юань заволновался, услышав это. Увлекаемый своей четвертой дочерью, он вошел в комнату Хань Ши. Фэнь Дай же, войдя, сказала:

— Хватит кричать. Не вреди ребенку.

— Вызван ли врач? — спросил Фэн Цзинь Юань.

— Сегодня праздник. Приглашение доктора в усадьбу — к беде! — Фэнь Дай покачала головой.

Служанка, стоявшая в стороне, быстро спросила:

— Разве для принцессы Жу Цзя не вызвали императорского врача?

— Какое право ты имеешь открывать рот? Она принцесса. Можно ли сравнивать наложницу-мать Хань с ней? — отругала ее Фэнь Дай.

Услышав это, Фэн Цзинь Юань расстроился:

— Ребенок в животе Хань Ши — моя собственная плоть и кровь. Почему это нельзя сравнивать? Скорее идите за врачом!

В это время они подошли к кровати, и Хань Ши сразу же схватила Фэн Цзинь Юаня за руку, сказав:

— Муж, вы не можете вызвать врача. Сегодня в усадьбе праздник. Эта наложница не может мешать новой госпоже!

Она сказала это, заставив Фэн Цзинь Юаня сжалиться над ней, он тоже схватил ее за руку и произнес:

— Ребенок в твоем животе важен. Даже если бы Кан И была здесь, она бы также вызвала доктора.

— Муж! — Хань Ши снова заплакала. — Эта наложница думала, что как только придет новая госпожа, эта наложница больше никогда не увидит мужа. Муж...

Она рыдала, и Фэнь Дай тоже вытирала слезы:

— Отец, наложница-мать в последние несколько дней умывалась слезами. Дочь больше ничего не попросит. Я только прошу отца чаще приходить к наложнице-матери до рождения ребенка. Просто... просто отнеситесь к этому как к заботе о моем нерожденном младшем брате.

Фэн Цзинь Юань кивнул:

— Это естественно. Я обещаю тебе, так что перестаньте плакать.

Он делал все возможное, чтобы утешить их, когда в комнату вошла еще одна молодая служанка и сообщила:

— Мастер, пришла вторая молодая госпожа.

— Зачем она сюда пришла? — Фэнь Дай закатила загоревшиеся глаза.

Однако Фэн Цзинь Юань сказал:

— Она пришла вовремя. Какой бы еще врач пришел бы в это время! Просто попроси ее взглянуть на твою наложницу-мать. Если она взглянет, мы сможем почувствовать себя спокойно.

Хань Ши очень не хотела, чтобы Фэн Юй Хэн осматривала ее, поэтому она вскричала:

— Нет, я не хочу, чтобы кто-нибудь приходил и осматривал меня. Эта наложница хочет, чтобы муж сопровождал меня. Я больше ничего не хочу!

В это время Фэн Юй Хэн уже вошла в комнату и, подходя к кровати, сказала:

— Наложница-мать, даже если ты не думаешь о себе, ты должна подумать о плоти и крови семьи Фэн в своем животе, — договорив, она остановилась перед ними. Посмотрев на Фэн Цзинь Юаня, она спросила: — Отец разрешит мне?

Фэн Цзинь Юань опустил руку Хань Ши и дал Фэн Юй Хэн подобраться поближе.

Хань Ши очень нервничала. Глядя на Фэн Юй Хэн, она отчаянно пыталась затеряться в собственной кровати; однако та уже схватила ее за запястье. Казалось, она не прикладывала сил, но Хань Ши не могла двинуться с места. Она могла только послушно позволить ей осмотреть ее.

Спустя долгое время она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Ее настроение нестабильно, ее мысли стали болезнью. Огонь в ее сердце горит слишком сильно, а плод нестабилен.

— Что это значит? — спросил ее Фэн Цзинь Юань. — Плод нестабилен?

Она выпустила запястье Хань Ши и ответила Фэн Цзинь Юаню:

— Наложница-мать Хань страдает психическим заболеванием, и ее мысли повлияли на плод. Только стабилизируя ее настроение, можно стабилизировать плод.

Услышав это, Фэнь Дай была ошеломлена. Фэн Юй Хэн говорила за Хань Ши? Зачем?

Она не могла понять, но тут Фен Юй Хэн добавила:

— Состояние наложницы-матери Хань — это то, что отец уже видел. Больше всего беременной женщине нужна компания мужа. Тем не менее, отец не только не сопровождал ее, вы решили пригласить в поместье новую мать. Как могла наложница-мать Хань перенести такой сильный удар?

Фэн Цзинь Юань был поражен. Затем он посмотрел на Фэн Юй Хэн и спросил ее:

— Тогда что делать? Есть ли лекарство от этой болезни?

— Лучший метод — не принимать лекарства. Отцу следует остаться во дворе Магнолии, чтобы сопровождать наложницу-мать Хань. Возможно, эта болезнь излечится к завтрашнему утру, — ответила Фэн Юй Хэн.

Фэнь Дай, наконец, поняла. Фэн Юй Хэн тоже не любила Кан И и ее дочь. Она жестоко избила Жу Цзя во время свадьбы, и теперь хотела использовать Хань Ши, чтобы растоптать свадебные свечи в свадебных покоях Кан И. Но это тоже довольно хорошо. Это дало бы этим матери и дочери урок. И что с того, что она была старшей принцессой? Войдя в ворота семьи Фэн, она не могла продолжать быть эгоисткой.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что что-то не так, и хотел, было, направиться во двор Тянь Сян, но его ноги так и не пошевелились. Если подумать, вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с женой, которая ждет новостей о дочери, Хань Ши дала ему вескую причину остаться. Почему бы ему просто не плыть по течению?

Поэтому он кивнул и сказал:

— Хорошо, ради безопасности ребенка из семьи Фэн, отец останется здесь сегодня вечером.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 326.1. Жнец пришел**

Той ночью Фэн Цзинь Юань остался во дворе Магнолии.

Когда новость об этом дошла до двора Тянь Сян, Кан И все еще ждала, когда Фэн Цзинь Юань вернется, чтобы выпить брачную чашу вина. Она голодала весь день и еще ничего не ела. Еда на столе уже не раз была разогрета. В конце концов, до нее добрались только новости о том, что Фэн Цзинь Юань остался во дворе Магнолии.

— Я слышала, что живот наложницы-матери Хань внезапно начал болеть, и мастера пригласили туда. Возможно, он действительно не смог покинуть ее, поэтому, мастер... — сказала ей Ся Чань.

— Он должен, — у Кан И было понимающее и щедрое выражение лица. — Из всех великих вещей сын всегда важнее. Даже если бы сегодня вечером муж вернулся сюда, а во дворе Магнолии что-то случилось, я бы отправила его посмотреть, — сказав это, она сняла свое свадебное платье и переоделась в обычную одежду. Затем она поспешно приказала слугам приготовить немного тоника и сказала Ся Чань: — Давай тоже пойдем и посмотрим. У младшей сестры Хань слабое тело, поэтому было бы лучше, если бы ничего не случилось.

Ся Чань не возразила. Кан И была теперь главной женой, поэтому она, естественно, имела на это право. Кроме того, основательница приказала Ся Чань оставаться рядом с Кан И и наблюдать за ее ежедневными действиями. Прямо сейчас все шло хорошо.

Очень быстро во дворе Тянь Сян были подготовлены тоники, и Кан И ушла, не став брать с собой много людей. Она взяла только Ся Чань и двух других служанок, которые приехали из Цянь Чжоу. Затем вся четверка поспешила во двор Хань Ши.

Поскольку днем шел снег, дорожки были очень скользкими. Когда они, наконец, с большим трудом добрались до двора Магнолии, то обнаружили, что тот уже полностью погружен во тьму. Не виднелось ни одного огонька.

Служанка, которая следила за воротами, увидела их и быстро поклонилась. Озадаченная Кан И спросила:

— Разве не было сказано, что наложница-мать Хань плохо себя чувствует? Я пришла посмотреть, — выйдя замуж за семью Фэн, она перестала уважительно называть себя "эта".

Служанка, присматривавшая за воротами, немного забеспокоилась, услышав это. Немного подумав, она, наконец, ответила:

— Отвечаю госпоже, наложница-мать чувствует себя немного лучше, но ее настроение нестабильно. Мастер спит с ней, чтобы составить ей компанию. Если побеспокоить их сейчас... Боюсь, что это будет неправильно.

Кан И была потрясена. Он пошел спать. Это было действительно величайшее издевательство. В поместье вошла новая жена, а жених решил спать в комнате наложницы. Что это за ситуация такая? Изначально она хотела прийти и посмотреть на происходящее, прежде чем забрать Фэн Цзинь Юаня. Но теперь, когда он заснул, если она разбудит его, это станет ее ошибкой. Если Хань Ши испытает потрясение, любая реакция ее живота станет для нее тяжким преступлением!

Кан И некоторое время размышляла, потом очень быстро вернулась к своему обычному поведению:

— С этим ничего не поделаешь. Я принесла немного тоников. Просто сохрани их пока. Не забудь сказать мужу завтра утром, что я приходила в гости.

— Хорошо! — служанка быстро забрала тоник и несколько раз поблагодарила Кан И. Только после отбытия Кан И она облегченно вздохнула. Что это за ситуация такая? К счастью, новая госпожа не разозлилась, иначе, возможно, эта ночь не была бы спокойной.

В день своей свадьбы Кан И осталась в пустой комнате одна; однако у нее, похоже, не было никаких жалоб. Вместо этого она сказала Ся Чань:

— Не говори матери об этом, чтобы она не почувствовала отвращения.

На следующее утро на рассвете Фэн Цзинь Юань направился прямо со двора Тянь Сян ко двору. Император дал ему пять дней свадебного отпуска; однако он не взял ни одного.

Но этот день был также днем, когда новая жена должна была подать чай основательнице. Рано утром Кан И переоделась в чистое, а затем пошла во двор Изящного Спокойствия со своими служанками.

По традиции, когда новая жена подавала чай основательнице, наложницам приходилось подавать чай новой жене. Вот почему, когда появилась Кан И, Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь уже собрались в зале. Когда они увидели, как Кан И вошла, все встали.

Кан И, само спокойствие и достоинство, быстро подошла, чтобы поддержать Хань Ши, с беспокойством сказав:

— Тело младшей сестры очень важно. Я не приму эту вежливость. Быстро сядь.

Цвет лица Хань Ши сегодня был очень хорошим. Ее лицо разрумянилось и сияло. Услышав слова Кан И, она немного застеснялась. Когда Кан И помогла ей сесть, она казалась настолько самодовольной, насколько это было вообще возможно. Но отношение Кан И было великолепным. Она не только помогла Хань Ши сесть, она также очень любезно сказала ей:

— Старшая сестра не знает, как помочь. С этого дня, если тебе что-нибудь понадобится, ты должна сказать мне. Теперь мы семья и должны вместе заботиться о детях семьи Фэн.

Основательница, наблюдавшая за действиями и эмоциями Кан И, осталась очень довольна, она даже кивнула несколько раз.

Увидев, что Хань Ши как следует уселась, Кан И, наконец, отступила. Вернувшись в центр зала, она получила от служанки чайник с чаем и спокойно шагнула вперед, а потом встала на колени перед основательницей:

— Невестка пришла, чтобы налить чай для мамы. Я вышла замуж в семью Фэн, теперь меня волнуют только вопросы семьи Фэн. С этого дня Кан И больше не будет старшей принцессой Цянь Чжоу. Я буду только невесткой, которая заботится о матери, — сказав это, она подняла над головой чашку чая, а затем немного согнулась в талии, отдавая легкий поклон.

Тщеславие основательницы снова раздулось. Даже во сне она бы не подумала, что придет день, когда старшая принцесса Цянь Чжоу скажет ей такое и даже назовет ее матерью. Такое уважение, независимо от того, когда это было сказано, придавало ей значимости!

Она улыбнулась и приняла чашку чая. Сделав глоток, она поставила ее на стол и пошла помогать Кан И подняться, хваля ее:

— Ты действительно очень понимающая.

— Спасибо вам, мама, за похвалу, — Кан И действительно полностью отказалась от своего статуса старшей принцессы. Перед основательницей она вела себя как кто-то из молодого поколения, и это очень воодушевило старуху.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 326.2. Жнец пришел**

— Я уже слышала о том, что произошло вчера, — основательница жестом попросила Кан И сесть рядом с ней, а затем продолжила: — Хань Ши беременна, поэтому неизбежно, что она будет вести себя немного испорченно. Не опускайся до ее уровня, — сказав это, она посмотрела на Хань Ши. — Цзинь Юань также беспокоится о ребенке в ее животе и не хочет беспокоить тебя. Ты не должна принимать это близко к сердцу.

— О чем мать говорит?! — быстро ответила Кан И. — Защита детей семьи Фэн — самая важная миссия невестки. Невестка — главная жена семьи Фэн. Ребенок в животе младшей сестры Хань такой же, как мой собственный ребенок. Даже если бы муж не пошел сам, Кан И посоветовала бы ему уйти; я не предупредила мать, чтобы вы не волновались.

— Умение так думать — это хорошо, — улыбнулась основательница. — В любом случае, когда этот ребенок родится, ему нужно будет называть тебя "матерью", он будет полагаться на тебя. И этот еще нерожденный ребенок, и другой молодой мастер, и молодые госпожи поместья — все они одинаковы.

— Невестка будет придерживаться учения матери. Я определенно буду хорошо относиться к детям усадьбы, — пообещала Кан И, улыбнувшись.

Видя, что ее отношение было таким хорошим, основательница успокоилась. Затем она взглянула на наложниц и сказала Кан И:

— Просто сиди и позволь им предложить тебе чай.

Кан И быстро выпрямилась, когда служанка принесла чай трем наложницам. Получив чай, они подошли к Кан И и уже собирались встать на колени, когда та вдруг сказала:

— Не нужно становиться на колени. Тело младшей сестры Хань важнее. Стоять на коленях не обязательно. Достаточно налить чай.

Троица посмотрела на основательницу, и, увидев ее кивок, они сделали, как сказала Кан И, чуть поклонившись и предложив чай стоя.

После того как наложницы закончили с предложением чая, пришло время детям поприветствовать мать. Поскольку они уже провели церемонию накануне, им нужно было просто поклониться, не было какого-то особенного ритуала. Фэн Юй Хэн тоже стояла в группе, чтобы вежливо сказать несколько слов Кан И. Все казалось очень спокойным.

Из-за любезности Фэн Юй Хэн казалось, что неприятностей больше не будет. Кан И про себя облегченно вздохнула. Она действительно боялась, что Фэн Юй Хэн к чему-нибудь придерется. Все остальное было хорошо, но она волновалась, что это заставит основательницу почувствовать раздражение.

Видя, как все садятся, основательница спросила Хань Ши:

— Тебе сегодня немного лучше?

— Сегодня мне намного лучше, — Хань Ши улыбнулась и кивнула. — Вторая молодая госпожа была права. Мое настроение во время беременности стало нестабильным, и я потребовала, чтобы муж спал рядом со мной, чтобы помочь подавить женскую энергию в воздухе.

— Тьфу! — основательница пару раз сердито сплюнула. — Что за чушь ты мелешь с утра пораньше? Откуда взялась женская энергия?

Хань Ши закрыла рот; однако в разговор вмешалась Фэнь Дай:

— Наложница-мать Хань права. В настоящее время отец — единственный мужчина в поместье. Во всех внутренних дворах живут женщины. Конечно, в воздухе скопилось большое количество женской энергии. Наложница-мать беременна, поэтому она, естественно, будет наиболее чувствительна к этому.

Первоначально основательница хотела отругать Фэнь Дай, но когда она подумала об этом, то ей показалось, что эта девчонка сказала что-то разумное. При нормальных обстоятельствах это даже не стало бы проблемой. Хань Ши забеременела, так что получить сопровождение Фэн Цзинь Юаня было бы для нее хорошо; однако ее сын и Кан И только что поженились. Спать в комнате наложницы в ночь свадьбы было действительно слишком неразумно. Возможно ли, что ему придется оставаться с Хань Ши, пока она не родит?

Глядя на Фэнь Дай и Хань Ши, Чэнь Юй кипела от гнева. Она действительно не могла понять, чем занимается Фэнь Дай. Она говорила ей о преимуществах брака отца с Кан И, так почему эта четвертая сестра не послушала ее?

Она нахмурилась и немного подумала, прежде чем сказать, сверкнув глазами:

— Во время вчерашнего банкета я увидела, что пришел его высочество пятый принц. Иногда он смотрел на четвертую сестру. Кажется, он не смог забыть о том вопросе. Раньше в нашей усадьбе не было никого, кто мог бы помочь принять решение о браках для нас, сестер. Теперь все по-другому, теперь у нас есть мама, которая поможет нам с поддержкой. Четвертая сестра, если у тебя есть какие-либо вопросы, не забудь рассказать о них матери.

Она воспользовалась этим делом, чтобы напомнить Фэнь Дай, и, наконец, ей удалось привлечь ее внимание — она закрыла свой рот. Но, подумав, та снова заговорила, отменив сказанное ранее:

— Я слышала, что молитва Бодхисаттве может защитить мир, поэтому Фэнь Дай думает, что это неразумно, если отец всегда будет сопровождать наложницу-мать. Разве в храме нашей семьи нет Бодхисаттвы? Можем ли мы принести его во двор Магнолии, чтобы почитать его? Наложница-мать будет лично хранить его. Во-первых, это поможет успокоить настроение наложницы-матери, а во-вторых, поможет сохранить спокойствие поместья.

Основательница знала, что Чэнь Юй пришла ей на помощь. Хотя та упомянула пятого принца, что заставило ее почувствовать себя немного недовольной, если бы она не упомянула его, на Фэнь Дай действительно не нашлось бы управы. В любом случае Фэн Цзинь Юань был освобожден от сопровождения Хань Ши, поэтому основательница кивнула:

— Действительно, есть нефритовая Гуаньинь. Позже я прикажу бабушке Чжао принести ее тебе!

Кан И с благодарностью посмотрела на Чэнь Юй и сказала детям:

— Поскольку вы назвали меня матерью, я возьму на себя обязанности вашей матери. В будущем, независимо от того, что произойдет, приходите и расскажите маме об этом. В моем сердце вы и Жу Цзя одинаковы.

Основательница чувствовала, что это хорошо сказано, поэтому несколько раз похвалила ее. Затем она вспомнила кое-что и сказала:

— Раньше в семье не было главной жены, поэтому управление делами поместья лежало на мне. Теперь, когда здесь Кан И, я передам управление тебе. Я оставлю дела поместья тебе!

Услышав это, Кан И замахала руками:

— Мама, я не смею! — видя, что основательница полна сомнений, она объяснила: — Кан И из Цянь Чжоу и никогда не была в Да Шунь раньше. У меня нет никакого понимания ситуации в Да Шунь, и я не знаю, что хорошо, а что — нет. Я также не понимаю, сколько стоят вещи; на самом деле я даже не знаю, какую пищу обычно едят жители Да Шунь. Мама, невестка не смеет взять на себя управление делами поместья.

Основательница и так неохотно передавала контроль. Теперь, услышав ее слова, она почувствовала, что это очень разумно, поэтому кивнула и сказала:

— Хорошо. Тогда просто приходи и учись у меня какое-то время. Когда ты привыкнешь обращаться с вещами, я оставлю дела тебе!

После того как она сказала это, в зал торопливо вбежала молодая служанка. Поклонившись всем, она сказала с выражением беспокойства на лице:

— Отчитываюсь перед старейшей госпожой и госпожой, д-девятый принц... п-пришел в усадьбу...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 327.1. Девятый принц, ты умрешь, если перестанешь нести чушь?**

Основательница только поднесла чашку чая ко рту и сделала глоток. Услышав слова служанки, она немедленно выплюнула выпитый чай, едва не задохнувшись.

— Де-девятый принц? За-зачем он при-пришел? — девятый принц неожиданно пришел в гости. Люди семьи Фэн проглотили языки и начали заикаться.

Даже Кан И немного занервничала. Она не могла не взглянуть на Фэн Юй Хэн, подумав про себя: — "Неудивительно, что раньше эта девушка была так спокойна. Это было затишье перед бурей!"

— Старейшая госпожа, — видя, что все присутствующие в комнате застигнуты врасплох и никак не реагируют, служанка забеспокоилась и поспешно напомнила: — Девятый принц ждет во дворе.

Фэн Юй Хэн встала первой:

— Почему бы не пригласить его высочество посидеть в зале? Сегодня холодно, так почему он ждет во дворе?

Служанка вздрогнула, а затем задумалась, прежде чем ответить:

— Я не знаю, пройдет ли его высочество в зал, но когда его высочество только что прибыл в поместье, он сказал, что пойдет на передний двор.

— Его высочество объяснил, для чего пришел? — Фэн Юй Хэн кивнула и задала следующий вопрос.

— Он сказал... что пришел, чтобы излить гнев второй молодой госпожи.

Основательница задрожала, и чайная чашка выпала у нее из рук.

"Гнев второй молодой госпожи? Разве Фэн Юй Хэн уже не выразила свой собственный гнев? Она избила Жу Цзя до такой степени, но этого все еще было недостаточно? Какие неприятности принесет августейший принц?"

Основательница думала об этом, но не смела произнести что-то подобное вслух. Кан И взяла на себя инициативу — подошла и помогла ей встать, а затем сказала:

— Его высочество приехал в гости, мы должны пойти и увидеть его!

— Мать права, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

Семья Фэн, нервничая, пошла во двор и сразу же увидела Сюань Тянь Мина в окружении группы людей. Этот человек все еще носил фиолетовые одежды и сидел в инвалидной коляске. Казалось, что золотая маска на его лице была новой — она блестела сильнее, чем предыдущая. Позади него стояла группа имперских телохранителей, и все они тащили большие коробки и размещали их в середине двора. Все они выглядели очень серьезными и пугающими.

Основательница и Кан И вышли вперед, заставив остальных поклониться и встать на колени. Кан И явно не очень привыкла к этой церемонии. С тех пор как нынешний император Цянь Чжоу взошел на трон, ей никогда не приходилось приветствовать кого-либо. Даже в первый день нового года, когда она встречалась с императором, то не вставала на колени.

Но теперь ее статус был другим. Она — жена семьи Фэн. Поскольку основательница встала на колени, было бы неправильно, если бы она этого не сделала, поэтому она тоже преклонила колени вместе со старухой.

Пока все становились на колени, казалось, что Сюань Тянь Мин даже не заметил этого, он махнул Фэн Юй Хэн рукой и подозвал ее к себе. Затем он несколько раз крутанул ее на месте, прежде чем сказать:

— Неплохо, ты не пострадала.

Услышав это, Кан И сильно нахмурилась, ее лоб избороздили глубокие морщины. "Это Фэн Юй Хэн избила кого-то, ты это понимаешь? Это явно была порка, так как она могла пораниться?"

Как только она начала хмуриться, Сюань Тянь Мин, наконец, обратил внимание на людей семьи Фэн и сказал:

— Этот принц слышал, что вчера на свадьбе премьер-министра Фэн наша Хэн Хэн очень разозлилась? — он спросил это, скручивая кнут в руке. Его холодный голос заставил окружающих вздрогнуть. — Старейшая госпожа Фэн, — начал он называть имена, основательница от страха чуть не превратилась в груду косточек, — можете ли вы сказать этому принцу, кто именно запугивал нашу Хэн Хэн?

Основательница уже давно была напугана до смерти. Разве она могла выдавить из себя хоть слово? Она могла только стоять на коленях и дрожать.

— Бабушка уже так стара. Зачем ты ее пугаешь? — немного беспомощно сказала Фэн Юй Хэн, уставившись на Сюань Тянь Мина, затем девушка посмотрела на Кан И и, почесав подбородок, посоветовала: — Спроси кого-нибудь еще, — произнеся это, она подошла и помогла основательнице подняться: — Бабушка, быстро встаньте. Этот вопрос не имеет к вам отношения. Не нужно бояться.

После того как основательница встала, она бессильно посмотрела на Фэн Юй Хэн, ей хотелось спросить: если ей не нужно бояться, то кому нужно? Кан И?

Конечно же, она услышала, как Сюань Тянь Мин еще раз заговорил, прямо спросив Кан И:

— Так как в семье Фэн появилась новая главная жена, этот принц спросит эту госпожу. Что именно произошло вчера на свадьбе?

У Кан И онемела кожа головы, когда она начала вспоминать слухи о Сюань Тянь Мине. Но так как он уже спросил, женщина не могла не ответить. Кан И немного подумала и подняла голову, прежде чем высказаться, однако осталась стоять на коленях:

— Дочери этой скромной женщины не хватило дисциплины. Она сказала некоторые вещи, заставившие окружную принцессу расстроиться. После того как она получит наставления и с учетом урока окружной принцессы, я верю, что нрав моей дочери определенно улучшится, она исправится и станет хорошей сестрой окружной принцессе.

— О? — Сюань Тянь Мин холодно посмотрел на нее. — Вы говорите этому принцу, что окружная принцесса Цзи Ан уже выразила свой гнев, так что этот принц не должен был приходить сегодня, чтобы сделать что-то ненужное?

— Ваше высочество ошибается, эта скромная женщина не это имела в виду, — Кан И почувствовала, что с Сюань Тянь Мином действительно трудно иметь дело, кроме того, она посчитала довольно мелочным, что такой взрослый мужчина, пришел в поместье в поисках мести, поэтому она сказала: — Его высочество старший принц уже забрал Жу Цзя во дворец, чтобы научить ее манерам. Муж тоже ушел на дворцовое заседание и еще не вернулся. Ваше высочество привело так много имперских стражей, так что, должно быть, вы хотите что-то обсудить с мужем, верно? Ваше высочество, не хотели бы вы прийти и посидеть в зале в качестве гостя?

Как только это было сказано, вздрогнула вся семья Фэн. Основательница в первый раз подумала, что рот у Кан И действительно слишком хлопотный. Сможет ли она понять ситуацию в Да Шунь?

Сюань Тянь Мин, однако, внезапно рассмеялся, так, как будто услышал весьма забавную шутку. Он указал на Кан И и сказал, покачивая головой:

— Вы говорите, что этот принц пришел в поместье, пока Фэн Цзинь Юаня нет, чтобы запугивать старых и слабых? Говорите, что мне не хватает манер? Что-то вроде манер — это то, чего этот принц не знал со дня рождения. Этот принц знает только, что кто-то побеспокоил мою будущую жену и заставил ее чувствовать себя несчастной. Сегодня этот принц пришел в вашу семью Фэн, чтобы получить объяснение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 327.2. Девятый принц, ты умрешь, если перестанешь нести чушь?**

Кан И переполнял гнев. При упоминании этого вопроса она вспомнила окровавленную Жу Цзя. Она была и зла, и огорчена, так что не могла не сказать:

— Вчера моя дочь допустила ошибку во время свадьбы, и принцесса округа Цзи Ан уже наказала ее!

Сюань Тянь Мин поднял голову и посмотрел в небо:

— Хэн Хэн наказала ее за то, что она оскорбила этого принца. Этот принц пришел сегодня, чтобы забрать долг за то, что она заставила Хэн Хэн разозлиться. Это два совершенно разных вопроса. Как их можно объединять? Кроме того, госпожа, вы должны быть благодарны, что порку устроила Хэн Хэн. Если бы это был этот принц, ваша дочь давно бы встретилась с королем Яма.

Два слова появились в головах членов семьи Фэн: — "Совершенно неразумно!"

"Проклятье, может ли этот девятый принц повести себя рассудительно хоть раз?"

Кто знает, может, Сюань Тянь Мин умел читать людские мысли. Ведь, посмотрев на выражения лиц всех членов этой семьи, он на самом деле проговорил:

— Считаете ли вы, что этот принц неразумен?

Все члены семьи Фэн покачали головами, никто не осмелился ответить. Фэн Юй Хэн, однако, сказала:

— Как такое возможно? Кто не знает, что его высочество девятый принц — самый здравомыслящий человек Поднебесной?

"Правда что ли?"

Члены семьи Фэн переглянулись. Сказать, что Сюань Тянь Мин — разумен, не было ли это худшим аргументом в мире? С тех пор как этот принц родился, был ли он хоть когда-нибудь благоразумен? И не только он. Была также его императорская наложница-мать и его будущая жена Фэн Юй Хэн. Когда кто-нибудь из них вел себя рационально?

Кан И уставилась на Фэн Юй Хэн и почувствовала, что эти двое действительно подходящая пара. Их способность на полном серьезе нести чепуху вряд ли кто-нибудь сможет превзойти в этом мире.

— Тогда ваше высочество хочет сказать... — Кан И не желала ходить вокруг да около. В любом случае этот вопрос не может быть решен. Было бы лучше заставить его сказать что-нибудь позитивное.

Кан И была готова пойти на риск, но члены семьи Фэн были напуганы! Что если он захочет отхлестать всех членов семьи Фэн? Что они смогут сделать?

Как только вся семья задрожала, Сюань Тянь Мин развернул свое инвалидное кресло и подкатился к Фэн Юй Хэн. Очень дерзко он взял из рук основательницы и схватил ее маленькие ручки. Затем он, наконец, сказал:

— У этого принца не было никаких намерений. Девушка, которая вызвала гнев Хэн Хэн, вероятно, не сможет вытерпеть избиение этим принцем, поэтому сейчас этот принц простит ее.

Когда Кан И услышала это, ее глаза загорелись. Не говоря ни слова, она низко поклонилась и только потом сказала:

— Большое спасибо, ваше высочество, за помилование ее жизни.

Сюань Тянь Мин очень естественно принял ее поклон; однако затем сказал:

— Но, даже если она избежала смертной казни, ее нельзя освободить от живого наказания!

— Живое наказание? — поразилась Кан И.

— Верно, — Сюань Тянь Мин повысил голос. Его обычный, несколько ленивый тон исчез. Затем члены семьи Фэн услышали, как он бесстыдно сказал: — Наша Хэн Хэн избалована и ценна. Злость — это не мелочь. Если бы она заболела, ее жизненная сила была бы разрушена. Если ее жизненные силы будут разрушены, для их восстановления потребуется чрезвычайно качественное лекарство. Этот принц обычно даже не смеет обижать ее и делает все в соответствии с ее желаниями. Я уступаю ей каждый раз, а когда держу ее в руках, то боюсь, что причиню ей боль. Отец-император тоже благоволит ей и опасается, что другие будут издеваться над ней, учитывая ее слабое телосложение. Вот почему он присвоил ей титул окружной принцессы Цзи Ан, полагая, что при любых обстоятельствах она сможет использовать его, чтобы напугать людей. Но кто же знал, что все еще будут люди, которые не примут это близко к сердцу?

Он говорил как бы про себя, но семью Фэн прошиб холодный пот.

Фэн Юй Хэн была слаба? Над ней будут издеваться другие?

Девятый принц, ты умрешь, если не перестанешь нести чушь?

Было бы достаточно, если бы она не запугивала других!

Конечно, они могли только думать об этом. Они ни при каких обстоятельствах не посмели бы сказать это вслух. Мало того, им нужно было выглядеть полностью согласными с его словами. Они вынуждены были стоять на месте и кивать, с осторожностью ожидая, что этот принц скажет дальше.

Сюань Тянь Мин огляделся и продолжил:

— Причина, по которой этот принц так много сказал, состоит в том, чтобы донести до госпожи следующее: цена за возможное заболевание Хэн Хэн довольно высока.

— Цена? — Кан И была озадачена. Подумав еще немного, она осторожно спросила: — Ваше высочество говорит о деньгах?

— А вы умны! — Сюань Тянь Мин кивнул. — Позвольте мне сказать, в конце концов, вы изначально были гостями. Было бы нехорошо, чтобы наша Да Шунь проявляла безжалостность из-за одной ошибки, верно? Поэтому за ошибку вы расплатитесь деньгами. Этого будет достаточно, чтобы заплатить за добавки, которые будет принимать Хэн Хэн.

Кан И вздохнула с облегчением вместе со всеми в семье Фэн. Возможность использовать деньги для урегулирования вопроса не была проблемой. На этот раз девятый принц действительно был изящен!

Кан И очень щедро сказала:

— Мы принимаем наказание. Ваше высочество, пожалуйста, сообщите нам цену.

Сюань Тянь Мин загибал пальцы на ручке Фэн Юй Хэн до тех пор, пока не получился кулачок:

— Пять миллионов таэлей.

Семья Фэн взмокла от пота. Даже если бы кто-нибудь съел лекарство из серебра, это было бы не так дорого, верно?

Кан И трясло. Они потребовали так много, это определенно мошенничество. Но даже если это оно и было, то что она могла сделать? Он явно пытался их обмануть, но что она могла поделать? Она могла только молча страдать. У нее не имелось никакой возможности высказаться, она могла только стиснуть зубы и произнести:

— Хорошо, эта скромная женщина принимает наказание.

— Прекрасно, — Сюань Тянь Мин кивнул и добавил: — Пять миллионов золотых таэлей.

Члены семьи Фэн все вместе были потрясены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 328.1. Великолепный подарок для семьи Фэн**

Хотя Кан И была старшей принцессой чужой страны, упоминание о пяти миллионах золотых таэлей испугало ее.

Нынешний правитель Цянь Чжоу недолго сидел на троне, его положение было шатким, а внутренние дела были в беспорядке. Из-за холода на землях Цянь Чжоу ничего не росло. Ежегодно приходилось закупать в Да Шунь большое количество продовольствия, а также справляться с бедствиями. Национальная казна и так уже была практически пуста. Хотя пять миллионов золотых таэлей не опустошили бы сокровищницу, этого было вполне достаточно, чтобы забрать большую ее часть.

Кан И смотрела на Сюань Тянь Мина и чувствовала, что глаза под этой золотой маской принадлежат лисе — настолько они хитры и коварны. Она внезапно поняла, что искать мести за Фэн Юй Хэн, возможно, было обманом. Чего Сюань Тянь Мин действительно хотел, так это опустошить казну Цянь Чжоу.

— Ваше высочество, — она действительно забеспокоилась, — хотя эта скромная женщина — старшая принцесса Цянь Чжоу, я все еще женщина. Пять миллионов серебряных таэлей — это уже большая сумма. Если бы серебро было заменено золотом, такая сумма никогда не могла бы быть предоставлена!

Сюань Тянь Мин поправил ее:

— Что вы имеете в виду, говоря о замене на золото? Изначально это оно и было!

Кан И побледнела и нахмурилась. Она, о чем-то размышляя, долго молчала.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и подошла к креслу-коляске Сюань Тянь Мина. Он вела себя так, как будто это не имело к ней отношения, она просто начала говорить о других, вполне мирских вещах:

— С этой свадьбой у меня не было возможности войти во дворец. Интересно, со здоровьем отца-императора все хорошо?

У Сюань Тянь Мина на губах появилась весьма злая улыбка, когда он ответил:

— Он здоров. Но он постоянно беспокоится о тебе.

— Тогда я попозже схожу и навещу его. Ах, да, вчера на свадьбе я видела его высочество третьего принца, — она явно сменила тему. — Но по какой-то причине, телохранитель, которого он привел, в конечном итоге получил травму. Когда он уходил, из поместья его выводили другие слуги. Оба его колена были окровавлены, а на земле осталась целая лужа крови.

Члены семьи Фэн сразу вспомнили, что произошло, когда третий принц покидал поместье. Никто не мог понять, почему телохранитель, пришедший с третьим принцем, получил травму. Его ноги выглядели так, как будто кто-то порезал их ножом, из колен неконтролируемо текла кровь. Из-за выпавшего снега изначально белая земля стала красной; тогда основательнице показалось, что это было просто неудачным стечением обстоятельств.

Но никто не знал, как этот человек получил травму, и третий принц не задавал вопросов семье Фэн. Он ничего не сказал, просто забрал этого человека и ушел. Кто-то заметил огромный кровавый след под одним из павильонов, а кто-то видел, что этот телохранитель стоял там на коленях. Все решили, что он был наказан третьим принцем.

Они изначально полагали, что третий принц проявил свою суровость, наказав слугу; однако теперь, когда Фэн Юй Хэн упомянула об этом, почему все вдруг почувствовали, что травма телохранителя, скорее всего, каким-то образом связана с ней?

Основательница первой подумала об этом, но она искренне надеялась, что что-то тут не так. Фэн Юй Хэн действительно была немного высокомерна, но у нее не больше власти, чем у девяти принцев. Исходя из личности третьего принца, будет ли он проявлять мягкость по отношению к молодой девушке?

Кан И, однако, почувствовала, как ее сердце сжалось и заболело без видимой на то причины, когда она услышала слова Фэн Юй Хэн. Но эта боль прошла, и осталась только паника. Ее взгляд переместился на колени Сюань Тянь Мина, и по какой-то причине она представила, как с колен Жу Цзя течет кровь, когда ее заставляют сидеть в инвалидном кресле. С этого момента ее нужно будет везти туда, куда она захочет пойти. Они никогда не смогут снова гулять, как мать и дочь.

Чем дольше Кан И думала об этом, тем больше паниковала, она едва могла сохранять спокойствие; тем не менее Фэн Юй Хэн немедленно добавила нечто, заставившее ее ноги ослабеть, из обычного коленопреклоненного состояния она превратилась в сидящую. Она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Скажите, как эти ноги были окровавлены и травмированы? Могли ли это быть травмы от стрел? Ах! Мама, я слышала, что у Цянь Чжоу есть отряд божественных лучников, я слышала, что они смелы и могущественны. Это правда?

Она повернулась, чтобы посмотреть прямо на Кан И, ее взгляд был пытлив и холоден, как ледяные ножи.

Кан И беспомощно кивнула. Хотя ей очень не хотелось упоминать команду божественных стрелков Цянь Чжоу, особенно перед Сюань Тянь Мином и Фэн Юй Хэн, но раз эта девушка спросила, она не могла избежать ответа, даже если бы сильно захотела. Она могла только стиснуть зубы и сказать:

— Есть такой отряд, но они не очень смелые и сильные.

— О, вот как, — Сюань Тянь Мин кивнул и внезапно завершил дискуссию по поводу отряда стрелков Цянь Чжоу, он спросил о пяти миллионах золотых таэлей: — Госпожа имеет в виду, что не хочет использовать пять миллионов золотых таэлей для выплаты компенсации? Что ж, с этим ничего не поделаешь. Этот принц никогда не пытался заставить кого-то сделать то, что они не могут сделать. Поскольку деньги не могут быть использованы для решения этой проблемы, мы можем подумать о другом способе разобраться с этим вопросом.

— Другой способ, ваше высочество, это... — неуверенно произнесла Кан И.

— Вам больше не нужно спрашивать! — махнул ей Сюань Тянь Мин, прежде чем повернуться, чтобы сказать Фэн Юй Хэн: — Хэн Хэн, сколько сил у группы божественных стрелков Цянь Чжоу? Если они выстрелят через какую-нибудь долину, сможет ли стрела проткнуть колени этого принца?

Фен Юй Хэн положила ладошки ему на колени, а затем спокойно сказала:

— Тебе нужно спросить об этом кого-нибудь из Цянь Чжоу.

— Но старшая принцесса Цянь Чжоу не хочет общаться с этим принцем.

— И пусть, разве во дворце нет другой принцессы?

— Ваше высочество! — вдруг закричала Кан И. Возможно, она слишком паниковала, потому что ее голос дрожал. — Я передам их вам! — женщина посмотрела на Сюань Тянь Мина полным отчаяния и мольбы взглядом. — Пять миллионов золотых таэлей... я передам их вам.

— Хорошо! — Сюань Тянь Мин, наконец, улыбнулся. — Госпожа прямолинейна. Тогда госпожа, пожалуйста, напишите расписку. Этот принц даст вам три месяца, чтобы доставить деньги в усадьбу окружной принцессы, находящуюся по соседству.

Кан И действительно боялась. Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн работали в полной гармонии, давая понять, что если она не заплатит, они превратят ноги Жу Цзя в ничто.

Если бы это касалось чего-то другого, возможно, она смогла бы перетерпеть, но по этому вопросу она находилась в невыгодном положении. В тот раз Сюань Тянь Е пробрался в Цянь Чжоу ради этой команды божественных стрелков. Его целью было лишить жизни девятого принца Да Шунь. К сожалению, он в итоге просчитался.

Хотя люди Цянь Чжоу старались отступить, не оставив следов, это вряд ли было бы возможно. Теперь ноги телохранителя Сюань Тянь Е превратились в ничто. Это в сочетании с представлением, которое сегодня устроила эта пара, напомнило ей, что о некоторых вещах всегда будут помнить. Вражда всегда будет каким-то образом погашена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 328.2. Великолепный подарок для семьи Фэн**

Кан И незаметно стиснула зубы. Она — мать. Независимо от того, сколько стоили пять миллионов золотых таэлей, их нельзя было сравнить с ногами ее дочери.

— Поскольку ваше высочество постановили так, в течение трех месяцев эта скромная женщина отправит золото.

— Прекрасно, — Сюань Тянь Мин кивнул, больше не глядя на нее. Вместо этого он сказал основательнице Фэн: — Старейшая госпожа, в отношении того, что произошло во время свадьбы, отец-император уже слышал об этом. Узнав, что этот принц придет сегодня в качестве гостя, он заставил этого принца сообщить вам кое-что.

Услышав, что император поручил ему передать сообщение, основательница снова быстро встала на колени, но Сюань Тянь Мин махнул рукой:

— Не нужно. Это всего лишь несколько слов. Отец-император сказал, что первоначально согласился на брак, потому что предыдущая главная жена семьи Фэн была довольно разочаровывающей. По-видимому, ей не хватало образования, чтобы воспитывать детей. Отец-император чувствовал, что старшая принцесса Кан И — авторитетнейшая женщина Цянь Чжоу и должна быть хороша в обучении людей. Если она стала бы заботиться о детях семьи Фэн, дочери определенно выросли бы превосходными молодыми госпожами, а сыновья — полезными. Но кто знал, что старшая принцесса вырастит свою собственную дочь такой? Это действительно заставило отца-императора почувствовать себя очень разочарованным. В то же время он почувствовал, что подвел премьер-министра Фэн.

Как только это было сказано, ни один человек из семьи Фэн не смог остаться равнодушным.

Что это значит? Похоже, он немного сожалел о том, что санкционировал этот брак? Может ли быть, что будет развод? Ни за что, верно? Они только поженились!

Сюань Тянь Мин некоторое время наслаждался их реакцией, прежде чем сказать:

— Отец-император всегда любил и уважал премьер-министра Фэн. Что касается этого вопроса, он действительно винит себя. Он чувствует, что, если бы он разрушил будущее детей семьи Фэн из-за своего неверного суждения, это действительно было бы катастрофой. Но уже поздно что-либо исправлять. Вот почему отец-император кое-что придумал.

— Ч-что придумал его величество? — спросила основательница.

В этот момент Сюань Тянь Мин хлопнул в ладоши, и из императорской кареты, стоявшей за пределами поместья, в усадьбу вошли две красивые женщины в окружении дворцовых служанок. Они обе выглядели не старше двадцати лет. У одной были утонченные черты лица, а у другой — большие, густо подведенные косметикой глаза. Они шли очень уверенно, застенчиво опустив головы, но их мысли явно не блуждали где ни попадя. Их уравновешенность действительно была на том же уровне, что и у Кан И.

Фэн Юй Хэн чуть прищурилась и сразу же узнала их.

Она встречала их в императорском дворце. Они были племянницами императрицы по материнской линии. Они были воспитаны по тем же правилам, что и принцесса; однако она никогда не думала, что сегодня их отправят в усадьбу Фэн.

— Это... — основательница была шокирована. Она никогда не видела этих двух госпож раньше, но, если поглядеть на их одежду и ауру, они, похоже, не были дочерьми правительственных чиновников. Она не могла не почувствовать себя смущенной.

Кан И тоже нахмурилась. Она разбиралась в конфликтах, происходивших во дворце и за его пределами. Она сразу поняла, что имел в виду император.

— Похоже, что этой скромной женщине нужно будет поздравить мужа с новыми наложницами, — сказала она немного беспомощно. Только вчера она вышла замуж, и ее свадебные палаты были ограблены беременностью наложницы. На второй день брака в усадьбе появились две новые женщины, и прислал их император. Как она могла не почувствовать панику?

Но чем больше она паниковала, тем больше Сюань Тянь Мину это нравилось. Он не только не начал смеяться, но даже похвалил Кан И:

— Госпожа действительно умна, — затем он сказал основательнице: — Отец-император чувствует, что подвел премьер-министра Фэн, поэтому специально выбрал двух наложниц для премьер-министра Фэн и приказал этому принцу привезти их в усадьбу. Старейшая госпожа, вероятно, слышала о них раньше. Они сестры-близняшки, племянницы ее величества императрицы. Они с детства воспитывались в императорском дворце. Хотя они не обладают статусами принцесс, они так же респектабельны, как и принцессы.

Основательница была шокирована, но сразу вспомнила, что в императорском дворце были такие женщины. Старший брат императрицы рано скончался. Дочь первой жены умерла вместе с первой женой, остались только эти две дочери от наложницы. В то время, когда они вошли во дворец, им было всего десять лет. У императора не было дочерей, поэтому он просто решил оставить их во дворце. Но эти две девушки были очень разборчивы, они не посещали дворцовые банкеты и не обращали внимания ни на одно событие, где могли бы появиться. В этом году им должно было исполниться двадцать лет, но количество людей, которые видели их за эти годы, можно было бы сосчитать на пальцах.

Две такие женщины были отправлены в семью Фэн. Что именно делал император?

— Что такое? — Сюань Тянь Мин увидел выражение лица основательницы и не мог не спросить: — Старейшая госпожа недовольна? Вы чувствуете, что они недостойны премьер-министра Фэн? Они не более чем наложницы. Но, исходя из статуса ее величества императрицы, их статус должен быть весьма благородным, верно?

Основательница просто сомневалась. Как она могла пренебрегать ими? Так что она быстро сказала:

— Его высочество ошибается. Я не презираю их. Я... мне просто неловко. Его величество проявляет такую заботу. Семья Фэн благодарна за эту императорскую милость.

Сюань Тянь Мин удовлетворенно кивнул. Подняв руки, он сказал членам семьи Фэн, которые продолжали оставаться на коленях:

— Вы все можете подняться.

Они слишком долго стояли на коленях. Встав, они все покачивались. Сян Жун чуть снова не упала на землю. Хань Ши выглядела еще более обеспокоенно. Она побелела и обеими руками держалась за свой живот.

Фен Юй Хэн посмотрела на нее, а затем шагнула вперед, положив руку ей на запястье. Через некоторое время она сказала:

— Все в порядке. Ребенок в порядке.

В это время Сюань Тянь Мин снова поднял руку и сказал двум женщинам, стоявшим за ним:

— Скорее, идите и выразите уважение старейшей госпоже! Вы — наложницы, лично дарованные отцом-императором. Вы отличаетесь от других наложниц. Помните о своем положении.

— Младшая сестра понимает, — деликатно и в унисон сказали эти девушки. Племянницы самой императрицы, хотя и рожденные от наложницы, но они разделяли с ней одну кровь. Естественно, они будут называть Сюань Тянь Мина двоюродным братом.

Они подошли и встали перед основательницей. Опустившись на колени, они сказали:

— Эти наложницы — Чэн Ши Цзюнь Мань и Чэн Ши Цзюнь Мэй (1). Мы отдаем дань уважения старейшей госпоже.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В этом случае их полными именами будут Чэн Цзюнь Мань и Чэн Цзюнь Мэй.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 329.1. Семья Фэн настолько бедна, что не дает тебе мяса?**

Основательница немного растерялась и с тревогой посмотрела на Кан И, которая, однако, уже восстановила свое нормальное состояние, и, грациозно выйдя вперед, лично помогла двум сестрам Чэн встать:

— Младшие сестры, быстро вставайте. Теперь вы вошли в семью Фэн, с этого дня мы будем семьей.

После того как сестрам Чэн помогли подняться, они сделали полшага назад и еще раз поклонились:

— Эта наложница отдает дань уважения госпоже.

Кан И спокойно и любезно улыбнулась:

— Хорошо, младшие сестры молоды и красивы, а также хорошо образованы и разумны. Если вы останетесь рядом со своим мужем и будете заботиться о нем, мы со старейшей госпожой сможем чувствовать себя спокойно.

Видя, что Кан И выразила свое мнение, основательница быстро сказала:

— Это верно! Будучи в состоянии иметь двух... — она была немного смущена тем, как назвать этих двух девушек. Она могла бы называть их принцессами, но они не были принцессами. Они не принцессы, но все еще племянницы императрицы, которых десять лет растили в императорском дворце, так как их называть?

Более элегантной была старшая сестра Чэн Цзюнь Мань. Видя, что основательница колебалась, она изящно улыбнулась и сказала:

— Цзюнь Мань и младшая сестра Цзюнь Мэй — наложницы. У нас нет права называть старейшую госпожу матерью, но в наших сердцах мы будем очень близки со старейшей госпожой. Если старейшей госпоже это по вкусу, пожалуйста, зовите нас по именам.

Чэн Цзюнь Мань говорила очень медленно, и ее голос был очень красив. Поскольку она, как и Кан И, выросла в императорском дворце, у нее был такой же благородный характер, но она была моложе, и, казалось, обладала спокойной и гармоничной аурой. Люди от этого испытывали только сугубо положительные эмоции, даже основательница не была исключением:

— Хорошо, хорошо! Цзюнь Мань, Цзюнь Мэй.

На этом моменте Сюань Тянь Мин рассмеялся:

— Семья Фэн наслаждается удачей. Если старейшая госпожа счастлива, этому принцу будет легко сообщить об этом отцу-императору.

Фэн Юй Хэн прислонилась к инвалидному креслу и тоже заулыбалась:

— Ее величество императрица — великий человек. Поскольку вы ее племянницы, у вас определенно нет недостатков, — она внезапно обрадовалась еще сильнее и даже начала подпрыгивать. Схватив Сюань Тянь Мина за руку, она сказала: — Сюань Тянь Мин, это слишком здорово! Они — родственницы ее величества, поэтому точно не будут запугивать меня!

Сюань Тянь Мин от души пощипал ее за щеки:

— Правильно, они точно не станут издеваться над тобой, — затем он ущипнул ее еще пару раз. — Как ты умудрилась стать еще худее? Семья Фэн настолько бедна, что не может позволить накормить тебя мясом? Разве я не дал тебе кучу денег? Ты не знаешь, как их потратить?

— Я сама отвечаю за свою еду, — напомнила ему Фэн Юй Хэн, — я живу в павильоне Единого Благоденствия. Пища, которой я питаюсь, и вещи, которые я использую, покупаются на твои деньги. Ах да, есть еще зарплата окружной принцессы.

— Хм-м? — Сюань Тянь Мин чувствовал, что что-то не так. — Ты не ешь с ними, но они не дают тебе денег?

— Нет, — Фэн Юй Хэн отрицательно мотнула головой.

— Это противоправное деяние! — Сюань Тянь Мин внезапно посмотрел на людей семьи Фэн. — Вы не можете не давать ей еду, потому что она не просит об этом. Все они — дочери семьи Фэн, а Хэн Хэн — дочь первой жены. Мы не просим, чтобы вы давали ей больше, чем дочерям наложниц, но, по крайней мере, дайте ей то же самое. Но почему...

— Ваше высочество, — быстро сказала Кан И, — вы ошибаетесь. Хотя эта скромная женщина только что вошла в поместье, я также слышала, как мама говорила об этом вчера. Мать сказала, что, хотя окружная принцесса не ест с нами, ее часть была сэкономлена в виде денег, которые могут быть предоставлены окружной принцессе в любое время.

— Вот как, — Сюань Тянь Мин кивнул. — Это хорошо, — сказав это, он больше не смотрел на нее и повернулся к Фэн Юй Хэн. — Тебе нужно быть более внимательной. Не улыбайся каждому встречному-поперечному. Не обманывайся лишний раз. Хорошо, теперь я должен вернуться. Если у тебя возникнут проблемы, приходи в августейший дворец, чтобы найти меня.

— Отлично, — Фэн Юй Хэн кивнула, а затем лично проводила Сюань Тянь Мина из усадьбы.

Только после того, как все увидели, что Сюань Тянь Мин садится в карету, они вздохнули с облегчением. Основательница опиралась на бабушку Чжао, совершенно не в силах делать что-либо еще. Но она все же смогла приказать Фэнь Дай и всем присутствующим:

— Быстро! Быстро помогите Хань Ши вернуться и пригласите доктора осмотреть плод. Быстро!

Фэнь Дай тоже понимала, что этот вопрос нельзя откладывать. Хань Ши была хрупкой, а земля — холодной. Цвет ее лица и так уже был не слишком хорош. Хотя она действительно хотела продолжить смотреть разворачивающийся спектакль, она также знала, что важнее. Независимо от того, насколько существенными могут быть другие вещи, живот Хань Ши стоял на первом месте. Они должны вернуться.

Она топнула ногой и неохотно ушла, поддерживая Хань Ши. Фэн Юй Хэн тоже вернулась, проводив из усадьбы девятого принца. Основательница и Кан И смотрели, как ее маленькая фигурка приближается к ним шаг за шагом. Какое-то время они не знали, как с ней разговаривать, но именно сестры семьи Чэн отреагировали первыми, быстро подойдя к Фэн Юй Хэн и в унисон пропев:

— Эта наложница приветствует принцессу округа.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала:

— Вы наложницы отца, а также племянницы ее величества. Нет необходимости приветствовать меня каждый раз, когда меня видите. Начиная с этого дня, с тех самых пор как вы вошли в семью Фэн, заботьтесь об отце и делайте все возможное, чтобы помочь бабушке и матери. Через несколько дней мне нужно будет сосредоточиться на производстве стали, поэтому вам придется работать в усадьбе еще усердней.

Девушки в унисон ответили:

— Эта наложница будет придерживаться наставлений окружной принцессы.

Как только это было сказано, Кан И и Чэнь Юй подсознательно переглянулись и увидели тревогу в глазах друг друга.

В семье Фэн неожиданно появилось еще две наложницы. Какое-то время все действительно были заняты. Тем не менее Фэн Цзинь Юань все еще не вернулся после дворцового заседания. Основательница думала долго и упорно, прежде чем просто решить, что двор Цзинь Фу, который первоначально был предназначен Жу Цзя будет передан Цзюнь Мань. Затем она приказала слугам убрать павильон Солнца и Луны, ближайший двор ко двору Цзинь Фу, чтобы Цзюнь Мэй могла переехать этой же ночью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 329.2. Семья Фэн настолько бедна, что не дает тебе мяса?**

Основательница определила внутренние дворы, в то время как Кан И лично следила за слугами, приводящими в порядок оба этих двора. Что касается двух сестер, которые только что вошли в поместье, они просто беседовали с основательницей во дворе Изящного Спокойствия. Это продолжалось весь день, они даже обедали вместе. Когда два двора были вычищены, и Кан И, покрытая пылью, пришла во двор Изящного Спокойствия, чтобы доложить об этом основательнице, она обнаружила, что эта троица прекрасно ладит друг с другом. Особенно старушку интересовали праздные сплетни из дворца.

Основательница почти начала рассматривать императорский дворец как некое религиозное место. В ее глазах императорский дворец был самым божественным местом под небесами. Она ранее посещала кое-какие банкеты, но чем больше она ходила, тем больше чувствовала, что в императорском дворце жили люди самого высокого положения. Власть императора и красота императрицы были, по ее мнению, абсолютными. Но семья Фэн была, в конце концов, семьей без корней в столице. Если они хотели услышать какие-то вещи, относящиеся к императорскому дворцу, это было чрезвычайно сложно; однако она никогда не думала, что на самом деле наступит день, когда люди из дворца станут ее невестками!

Правильно, для основательницы эти наложницы стояли на одном уровне с Кан И. Она не была глупа. Эти двое были отправлены в усадьбу императором. Они были наблюдателями, приставленными к семье Фэн. Они не могли быть избиты или прокляты, их нельзя было ущемлять. В противном случае, если они не будут осторожны, как только эти двое скажут хоть слово, пострадает Фэн Цзинь Юань.

Кан И слишком хорошо понимала людские мысли. Увидев эту сцену, она поняла, что основательница уже решил принять их и пойти на компромисс. Так что еще она могла сказать? В конце концов, это Да Шунь, и эта парочка послана императором. Они также были племянницами императрицы. Она могла спорить с кем угодно, кроме императорской семьи. Она знала, что не обладала этой способностью. По крайней мере, не обладала сейчас.

— Мать, — она вышла вперед с улыбкой, — сноха с помощью слуг уже привела в порядок два двора. Я собиралась пригласить младших сестер посмотреть. Если есть что-то, чем вы недовольны, мы можем попытаться это изменить. Сейчас уже темнеет, и младшие сестры, должно быть, устали.

— Ты тщательно справляешься с работой, это облегчает мне жизнь, — кивнула основательница, затем она сказала двум сестрам: — Быстрее идите и посмотрите.

Цзюнь Мань и Цзюнь Мэй встали и поклонились основательнице перед уходом. Следуя за Кан И, они покинули двор Изящного Спокойствия. Только после того, как эти трое вышли, основательница облегченно вздохнула. Пока молодая служанка массировала ей плечи, она спросила бабушку Чжао:

— Ты послала кого-нибудь во дворец, чтобы узнать?

— Две группы людей уже отправлены. Они сказали, что при дворе должны разобраться со множеством вопросов. Не только наш мастер, все чиновники все еще на заседании. Старейшая госпожа, не волнуйтесь.

Услышав, что все чиновники все еще находятся при дворе, основательница, наконец, успокоилась:

— Хорошо, если с ним ничего не случилось. В эти дни я слишком сильно паникую. Я подозревала, что случится что-то плохое, но не думала, что девятый принц придет так быстро.

Бабушка Чжао утешила ее:

— Его высочество девятого принца, похоже, раздражает новая госпожа. Но, кажется, он все еще вежлив со старейшей госпожой.

Основательница понимала это, но когда она подумала о том, что у Кан И выманили пять миллионов золотых таэлей, ее сердце начало невыносимо болеть:

— Это золото! Пять миллионов таэлей, скажи, если их привезут из Цянь Чжоу в Да Шунь, сколько экипажей потребуется? Как долго будет идти караван? И все они будут отданы усадьбе окружной принцессы. Это действительно... действительно...

Некоторое время она повторяла это, но никак не могла закончить свою мысль. Бабушка Чжао не смогла сдержать ухмылку. Про себя она подумала: — "Неужели старейшая госпожа надеялась получить эти деньги? Разве вы можете надеяться на это? То, что девятый принц не доставляет вам хлопот, — это уже большое счастье. Знайте, как быть удовлетворенной!"

Но основательница была именно таким человеком. Когда дело доходило до богатства, у нее никогда не было чувства удовлетворения. Золото все еще находилось в Цянь Чжоу, но она уже планировала немного лучше относиться к Фэн Юй Хэн, надеясь получить какую-то выгоду.

— Ах, да, — основательница внезапно вспомнила кое-что. — Быстро, иди в храм и перенеси Бодхисаттву во двор Магнолии. Не позволяй Хань Ши причинять неприятности. То, что она украла его у Кан И прошлой ночью, легко забыть. Хотя Кан И — благородная старшая принцесса, она все-таки из чужой страны. Но Цзюнь Мань и Цзюнь Мэй — люди, посланные императором. Если эти двое обидятся, семья Фэн не сможет этого вынести.

Бабушка Чжао быстро подчинилась:

— Старейшая госпожа, не волнуйтесь. Эта старая слуга отправится во двор Магнолии. Мне нужно не только отправить Бодхисаттву, я должна напомнить об этом наложнице-матери Хань.

— Хорошо, — согласилась основательница и сказала: — Иди скорее.

Пока бабушка Чжао направлялась к храму, Фэн Цзинь Юань также поспешно вернулся. Первое, что он сделал по возвращении в усадьбу, — посетил основательницу. Войдя в комнату, он даже не успел поклониться ей, прежде чем с тревогой спросить:

— Мать видела этих двоих?

Основательница вздохнула и кивнула:

— Я видела их. Они были размещены во дворе Цзинь Фу и павильоне Солнца и Луны. Сегодня вечером ты будешь...

— Сегодня вечером сын должен провести ночь во дворе Тянь Сян, — Фэн Цзинь Юань был чрезвычайно решителен. — Прошлой ночью сын слишком много выпил и не мог тщательно обдумать многие вещи, из-за чего я по глупости провел ночь во дворе Магнолии. Это действительно слишком неправильно. Сегодня вечером, несмотря ни на что, я должен идти во двор Тянь Сян. Во-первых, я должен дать объяснение Кан И. Во-вторых... — он сделал паузу, немного подумав, прежде чем продолжить: — мать тоже это видела. Их величества отправили этих двух наложниц в усадьбу. Это явно создает проблемы для нашей семьи Фэн. По правде говоря, в голове у сына слишком много мыслей. В этой ситуации сможет разобраться только такой здравомыслящий человек, как Кан И.

Основательница кивнула. Неизбежно, что и она немного запуталась в происходящем:

— Скажи, император дистанцируется от нашей семьи Фэн, потому что Кан И вошла в поместье? Это неправильно. Раньше ты говорил, что император будет благодарен тебе, когда ты женишься на Кан И.

Фэн Цзинь Юань топнул ногой:

— Быть рядом с императором — все равно что сидеть рядом с тигром. Сын избавил Да Шунь от проблемы, не позволив Цянь Чжоу и Гу Шу объединиться через политический брак, но кто знал, что его величество теперь будет держаться настороже с семьей Фэн. Мама, не волнуйтесь. За этим вопросом еще нужно понаблюдать несколько дней. В последнее время в усадьбе произошло много изменений. Они действительно заставили мать устать.

— С этим ничего не поделаешь, — основательница махнула рукой: — Хорошо, если ты понимаешь. В любом случае тебе нужно увидеть этих двух наложниц сегодня. Не относись к ним холодно.

— Сын понимает. Тогда сын покинет вас, — сказав это, он повернулся, чтобы уйти. Кто знал, что, прежде чем он сможет выйти за дверь, внутрь комнаты внезапно ворвется человек, врезавшись прямо в его тело...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 330.1. Все еще осмеливается оскорбить августейшего принца?**

Фэн Цзинь Юань помог поддержать человека, который врезался в него. Приглядевшись, он обнаружил, что это Фэнь Дай.

Затем он увидел испуганное выражение ее лица. Схватив Фэн Цзинь Юаня за руку, она отчаянно, явно пребывая в панике, сказала:

— Отец! Отец, вы вернулись как раз вовремя. Быстрее, быстрее идите к наложнице-матери Хань!

Фэн Цзинь Юань нахмурился, потому что не мог не почувствовать раздражения.

Прошлой ночью он выпил слишком много, что привело к тому, что его притащили во двор Магнолии. Из-за этого Кан И осталась одна в свадебных палатах. Думая об этом сейчас, он чувствовал сожаление. Более того, в течение дня с Жу Цзя произошел такой серьезный инцидент, но он не остался с Кан И, чтобы утешить ее. Но это придется оставить в прошлом. В конце концов, даже пьяный, он смог бы сопротивляться Кан И. Но из-за опьянения он сделал так, как хотела Хань Ши. Но Фэнь Дай пришла и сегодня. Эта мать и дочь были слишком неразумны!

— Отпусти! — он с усилием оттолкнул ее, заставив Фэнь Дай отступить на несколько шагов. — Хватит причинять неприятности без всякой причины, иначе не вини отца за то, что он никогда больше не ступит во двор Магнолии!

— Отец! — Фэн Дай была чрезвычайно шокирована, но она сразу поняла, что Фэн Цзинь Юань мог посчитать, что она пришла, чтобы обмануть его и заставить посетить Хань Ши, поэтому она поспешно объяснила: — Это не так. Фэнь Дай не лжет вам. У наложницы-матери Хань кровотечение. У нее кровотечение!

— Что? — Фэн Цзинь Юань и основательница были потрясены. Основательница быстро кинулась вперед и с тревогой спросила: — То, что ты сказала, правда?

— Это так. Это все — правда. Отец, бабушка, быстрее, сходите и посмотрите!

Услышав, что Хань Ши истекает кровью, Фэн Цзинь Юань не мог не пойти. Вместе с основательницей он отправился во двор Магнолии. Еще до того, как войти в спальню Хань Ши, он услышал, как какая-то служанка кричит взволнованным голосом:

— Что нам делать, это же кровь!

Пришедшие испугались, и Фэн Цзинь Юань громко приказал:

— Быстрее иди и пригласи доктора!

Получив его указания, служанка двора спешно убежала за доктором. Фэн Цзинь Юань и основательница вошли в комнату, а затем сразу увидели Хань Ши, лежащую на кровати с невероятно бледным лицом. Она поджала ноги, у нее было очень мучительное выражение лица. На простынях и нижнем белье была ярко-красная кровь.

Сердце основательницы упало, когда она подумала, что все кончено. Они были крайне осторожны с этой беременностью, но не смогли ее защитить.

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость:

— Вчера она была в полном порядке. Что произошло?

Люди в комнате не знали, как ответить. Фэнь Дай плакала от страха, а ее личная служанка А-Жу сказала:

— Изначально она была в полном порядке. После того как мастер ушел на дворцовое заседание сегодня утром, наложница-мать была в очень хорошем настроении. Она даже хотела выпить немного рыбного супа. Но... но...

— Но что? — основательница забеспокоилась. — Говори быстрее!

А-Жу опустилась на колени:

— Старейшая госпожа, наложница-мать всегда была осторожна во время беременности. Она даже освобождена от выражения почтения старейшей госпоже, но сегодня она так долго стояла на коленях во дворе. Насколько холодна земля? Я боюсь, что в то время...

— Правильно! — среагировала Фэнь Дай. — Должно быть так. Этот девятый принц все время держал нас на коленях. Даже мои ноги начали болеть, я вся замерзла. Мать-наложница беременна, так как она могла это вытерпеть? Отец! Девятый принц — убийца! Он и Фэн Юй Хэн, безусловно, партнеры. Они оба убийцы!

Она начала кричать, потому что любовь, которую она когда-то чувствовала к Сюань Тянь Мину, снова подняла голову в ее груди. Она возлагала большие надежды на ребенка Хань Ши. Хотя Кан И вошла в поместье, как и две племянницы императрицы, если Хань Ши родит сына, ее положение в поместье Фэн определенно не будет низким; однако она не думала...

— Быстро закрой ей рот! — основательница в отчаянии хлопнула по полу тростью, и бабушка Чжао быстро пошла вперед, чтобы прикрыть рот Фэнь Дай. Затем они услышали, как основательница сказала: — Кого ты оскорбляешь? Ты не хочешь жить? Ты уже забыла, как избили Жу Цзя?

Эти три вопроса сумели заставить Фэн Дай очнуться. Ее прошиб холодный пот.

Ей стало страшно, и она подсознательно посмотрела на дверь. В это время Кан И только что привела Цзюнь Мань и Цзюнь Мэй. Фэнь Дай продолжала искать, прежде чем вздохнула с облегчением — она не увидела Фэн Юй Хэн. Ее ноги подкосились, она чуть не упала на пол.

Она действительно боялась, что то, что она оскорбила девятого принца, услышит Фэн Юй Хэн. Вчерашний случай с Жу Цзя был чем-то, что она не сможет забыть в этой жизни. Если уж достойная принцесса другой страны была избита до такой степени, то ее тем более не пощадили бы.

Пока она думала обо всем этом, группа из трех человек уже подошла. Кан И кивнула Фэн Цзинь Юаню и пошла посмотреть на Хань Ши. Цзюнь Мань и Цзюнь Мэй подошли к Фэн Цзинь Юаню, а затем встали на колени, говоря в унисон:

— Эта наложница приветствует мужа.

Фэн Цзинь Юань уже был вызван императором, чтобы обсудить этот вопрос. Что касается этих двух наложниц, у него было какое-то понимание о них. Много лет назад он встретил их однажды. В то время они были еще совсем молоды. Приветствуя его, они даже называли его дядя Фэн. Но он никогда не думал, что сегодня их отправят в поместье Фэн, как его наложниц. Когда Фэн Цзинь Юань подумал об этом, его лоб взмок от пота. Племянницы императрицы, такое щекотливое происхождение заставило его чувствовать себя довольно беспомощным.

— Не нужно быть такими вежливыми, — он махнул рукой и заставил их подняться, вздохнув, — сегодня в поместье произошли такие вещи, вы больше не посторонние. Давайте проведем вместе много хороших лет.

Только тогда эти двое подошли к кровати. Увидев ситуацию с Хань Ши, Цзюнь Мань нахмурилась.

Кан И с энтузиазмом спросила А Жу:

— Был ли вызван врач?

— Отвечаю госпоже, за доктором уже послали, — А-Жу кивнула.

Кан И встала и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня:

— Что муж планирует делать по этому поводу?

Фэн Цзинь Юань вздохнул:

— Что тут можно сделать? Может ли быть так, что мы должны найти его высочество девятого принца, чтобы обсудить это с ним? — этот человек вообще когда-либо был разумным? — Или я должен пойти во дворец, чтобы пожаловаться его величеству? — всякий раз, когда дело доходило до девятого принца, император также становился неразумным.

Основательница так разозлилась, что заплакала:

— Мой бедный нерожденный внук!

Кан И еще раз посмотрела на Хань Ши, затем приказала служанке:

— Быстро иди к хранилищу и принеси полынь, чтобы сжечь. Мы не можем прийти к каким-либо выводам прямо сейчас. В любом случае мы должны ждать прибытия врача. Быстрей!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 330.2. Все еще осмеливается оскорбить августейшего принца?**

Решительное отношение Кан И дало основательнице надежду, но, несмотря на то, что все спешили сделать все возможное, чтобы сохранить ребенка, их сердца были по-настоящему переполнены паникой.

Фэнь Дай смотрела, как Кан И направляет слуг, во всю пользуясь своей аурой главной жены. Гнев, который она не могла излить на Сюань Тянь Мина, полностью перенаправился на Кан И. Она смотрела на нее, а затем начала громко кричать:

— Хватит притворяться хорошим человеком! Кроме того, старшая принцесса, вы даже не смогли правильно научить свою дочь! Если бы она не обидела девятого принца, он бы пришел в гости?

Кан И ничего не могла сказать. Это действительно было спровоцировано Жу Цзя. Теперь, когда Фэнь Дай назначила ее виновной, она не могла защититься.

Фэн Цзинь Юань хотел ее отругать, но когда он увидел болезненный вид Хань Ши, ему стало не по себе. В поместье Фэн был только один сын, поэтому он тоже очень надеялся на этого ребенка!

В этой комнате Хань Ши горько плакала от боли, а Фэнь Дай время от времени выкрикивала оскорбления, в то время как Цзюнь Мань и Цзюнь Мэй тихо шептали слова утешения. Кан И постоянно приказывала слугам жечь полынь. Основательница и Фэн Цзинь Юань сидели в стороне, сердито качая головами.

В это время прибыли Ань Ши и Сян Жун. Вскоре к ним присоединились Цзинь Чжэнь и Чэнь Юй. Количество людей в комнате быстро увеличилось. Хотя она не казалась переполненной, атмосфера была удручающей.

Наконец прибыл доктор.

Все члены семьи Фэн собрались вокруг и рассказали ему ситуацию со стоянием Хань Ши на коленях. После чего старый доктор несколько раз подряд прощупал пульс беременной. Сначала он сомневался, а потом полностью уверился в своих выводах. Наконец, он отпустил руку Хань Ши и сказал:

— Госпожа теряет свой плод не из-за того, что стояла на коленях слишком долго. Это отравление.

— Отравление? — присутствующие были в шоке, Фэн Цзинь Юань же поспешил спросить: — Что это за яд? Как она могла быть отравлена?

Доктор встал и поклонился Фэн Цзинь Юаню:

— Пожалуйста, простите этого старого доктора, я только могу сказать, что госпожа приняла большое количество лекарств, чтобы улучшить кровообращение. Но... — он немного подумал и продолжил: — госпожа еще не полностью потеряла этот плод. Если в течение двух часов милорд сможет привести лучшего доктора, например, императорского врача из дворца, возможно, плод можно будет спасти.

— Правда? — основательница сразу же воодушевилась, услышав это. — Цзинь Юань, быстро, быстро иди и пригласи императорского врача!

— Сегодня во дворце дежурил главный императорский врач, но в это время они уже закрыли свои двери. Никто не сможет вызвать его! — Фэн Цзинь Юань сказал это, нахмурившись, усиленно размышляя о текущей ситуации. В конце концов, он топнул ногой и громко сказал: — Идите скорее! Пригласите вторую молодую госпожу!

Из-за страха, что Фэн Юй Хэн будет доставлять неприятности, Фэн Цзинь Юань проявил смекалку и послал Ань Ши пригласить ее. Ань Ши была откровенным человеком, и у нее не было никакого желания бороться за его благосклонность. Увидев, что Хань Ши потеряла так много крови, она тоже очень волновалась. Она практически пробежала весь путь до павильона Единого Благоденствия, а затем смогла пригласить Фэн Юй Хэн.

Когда Фэн Юй Хэн услышала эту новость, у нее возникли сомнения. Она прощупала пульс Хань Ши утром, когда та все еще стояла на коленях. Эта женщина была в полном порядке. Ее плод был стабилен, так почему ночью открылось кровотечение

Пока они шли во двор Магнолии, Ань Ши сказала ей:

— К счастью, тот доктор заметил, что ее отравили, в противном случае, возможно, была бы виновата вторая молодая госпожа и его высочество девятый принц.

Фэн Юй Хэн нахмурилась:

— Будь они немного умнее, они не стали бы подставлять этого человека. Тот, кто заставил Хань Ши преклонить колени, — его высочество, девятый принц. Что можно было бы сделать, даже если бы плод был утерян из-за этого? Может быть, семья Фэн пошла бы в августейший дворец, чтобы поспорить? Что за шутки? Они могли бы только страдать в тишине и плакать, скрываясь.

Ань Ши немного подумала и почувствовала, что так и есть. Не говоря уже о том, что это был еще не рожденный ребенок, даже если бы умерла Фэнь Дай, посмела бы семья Фэн вступить в драку с августейшим дворцом?

— Так как это был яд, они проверяли, что Хань Ши ела днем? — она понимала, что Хань Ши определенно отравили днем, потому что она проверяла ее пульс, когда Сюань Тянь Мин все еще присутствовал. В то время Хань Ши была совершенно здорова.

Ань Ши покачала головой:

— Я не знаю, был ли кто-нибудь отправлен для расследования. Этот доктор сказал, что есть надежда спасти ребенка, если лечение будет получено в течение двух часов. Возможно, они думают об этом.

Фэн Юй Хэн больше ничего не спрашивала, она ускорилась и быстро пошла ко двору Магнолии.

Она не надеялась, что плод Хань Ши будет потерян. В этом случае семья Фэн просто лишилась бы ребенка. В худшем случае Фэн Цзинь Юань начнет чувствовать жалость. Она должна была гарантировать, что этот ребенок родится, чтобы удостовериться, что он достоин неуемного коварства Хань Ши и ее дочери. Только так дни поместья Фэн стали бы еще более захватывающими.

Когда пришла Фэн Юй Хэн, доктора уже отослали. Фэн Цзинь Юань и основательница лично встретили ее. Они казались Бодхисаттвами, поскольку они никогда не вели себя так тепло и гостеприимно.

Не только эти двое, даже Фэнь Дай вышла вперед. С умоляющим выражением она грустно сказала:

— Вторая сестра, я прошу тебя спасти моего младшего брата!

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Кто тебе сказал, что это младший брат?

Фэнь Дай не собиралась спорить с ней по этому поводу, она просто заявила:

— Младший брат или младшая сестра, и так, и так хорошо. Я просто умоляю вторую сестру помочь.

Основательница тоже сказала:

— А-Хэн, ты наша единственная надежда.

После их слов она подошла к Хань Ши и потянулась к ее запястью. Спустя три вдоха она отпустила его и сказала:

— Большое количество пудры из древесных грибов (1) усилило кровоток и побеспокоило плод, — произнеся это, она взяла аптечку у Хуан Цюань. Вынув серебряные иглы, она подняла простыни и одежду, а затем воткнула в живот Хань Ши с десяток игл. Только после этого она добавила: — Узнайте, что ела наложница-мать Хань. Если была сырая рыба, принесите ее мне.

Как только это было сказано, они услышали, как А-Жу вдруг ахнула и с ужасом посмотрела на Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа имеет в виду, что кто-то что-то сделал, когда наложница-мать ела? — задав этот вопрос, прежде чем Фэн Юй Хэн смогла что-нибудь ответить, служанка бросила взгляд на Кан И.

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 木耳 — съедобный древесный гриб; аурикулярия уховидная (Auricularia auricula-judae).

Латинский видовой эпитет и народные названия во многих европейских языках происходят от библейской легенды об Иуде Искариоте, который повесился на бузине.

Китайское название гриба — "хэй му эр" переводится как "чёрное древесное ухо".

Японское название — "кикурагэ" — буквально означает "древесная медуза".

Плодовое тело сидячее, уховидное, размером 4-10 см. Наружная поверхность рыжевато-коричневая, покрыта мягкими волосками, внутренняя поверхность гладкая, более тёмная, с сероватым оттенком, покрыта жилками и морщинами.

Мякоть тонкая, студенистая, прозрачная, при высыхании твердеет и сжимается.

Споровый порошок белый, споры 14 × 5,5 мкм, удлинённо-эллипсоидальные.

Гриб ценится на Дальнем Востоке, особенно в китайской кухне. Обязательный ингредиент китайского супа "Чёрный гриб". Блюда из этого гриба в Китае считаются лечебными. Можно употреблять и в салатах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 331.1. Для меня нет никого важнее девятого принца**

Кан И ужe давно мысленно подготовилась. Она была главной женой, которая только что вошла в поместье, но существовала уже беременная наложница. Если что-то случится, то люди легко могут неправильно это понять и подумать, что она что-то сделала.

Она посмотрела на A-Жу, а затем кивнула:

— Я действительно пошла сегодня днем на куxню, чтобы взглянуть на добавки наложницы-матери Хань. B то время они готовили китайский ямс и черный куриный суп, и я даже сказала персоналу, что им следует обратить пристальное внимание на температуру и время, — после того, как она произнесла это, она повернулась к Фэн Цзинь Юаню и добавила: — Kан И только что вошла в поместье, и я даже ходила на кухню, где было так много свидетелей. Mуж, Кан И не настолько глупа.

Фэн Цзинь Юань тоже чувствовал, что ситуация былa слишком вопиющей, но, учитывая eго нынешнее положение, он не мог быть предвзятым. Kан И была обижена, но Хань Ши чуть не потеpяла ребенка. Он не мог позволить ей cлишком волноваться.

Он посмотрел на основательницу:

— Что думает мать?

Ta тихо фыркнула и приказала cлугам:

— Идите, приведите шеф-повара, отвечавшего за добавки наложницы-матери Хань.

Пока эти люди занимались расследованием, Фэн Юй Хэн была занята осмотром тела Хань Ши, которая пришла в себя. Открыв глаза, она увидела Фэн Юй Хэн, заботившуюся о ней, и на сердце у женщины стало немного спокойнее. Изначально она xотела поблагодарить ее, но когда она увидела это невыразительное лицо, эти слова так и не сорвались с ее губ.

Фэн Юй Хэн сделала ей иглоукалывание и дала лекарство. Oна также cделала ей укол. Для Хань Ши эта инъекция oказалась очень болезненной. B ее живот вводили белую жидкость, но Фэн Юй Хэн не позволяла ей двигаться или кричать. Oна могла только стиснуть зубы и теpпеть, пока жидкость полностью не впрыснулась. Oна начала немного бояться.

— Плод был сохранен, — Фэн Юй Хэн выпрямилась и убрала вce свoи инструменты. Затем oна сказала: — B течение следующих семи дней я приду и сделаю еще укол. Через неделю ты восстановишься.

Ee голос не был тихим, эти слова были сказаны достаточно громко, чтобы все в комнатe могли иx услышать. Основательница и Фэн Цзинь Юань в это время допрашивали людей, но услышав это, они быстро подошли и с удивлением спросили:

— Bсе ли в порядке?

— Если мы сможем пережить эти семь дней, все будет хорошо, — кивнула Фэн Юй Хэн.

Основательница облегченно вздохнула и пробормотала:

— Амитабха, слава Будде, слава Будде.

— Старейшая госпожа, это результат усилий второй молодой госпожи, — напомнила ей Ань Ши.

— Верно, верно! — основательница схватила Фэн Юй Хэн за руку и cказала: — Это благодаря усилиям A-Хэн.

Фэн Юй Хэн убрала свою руку и оглядела кoмнaту, внезапно спросив:

— Откуда был тот доктор, который пришел до меня?

Bce ошеломленно застыли, a кaкaя-то служанка ответила:

— Это был врач из зала Сохранения Жизни. Наша усадьба регулярно посещает зал Cоxранения Жизни, чтобы приглашать врачей, — с теx пор, как Цзы Жуя чуть не убили тем афродизиаком, в семье Фэн никогда не было другого приглашенного врача. Каждый раз, когда что-то происходило, они либо приходили в зал Cохранения Жизни, либо брали печать Фэн Цзинь Юаня, чтобы пригласить императорского врача.

Услышав, что это был oдин из врачей зала Сохранения Жизни, Фэн Юй Хэн кивнула, а затем cказала Хуан Цюань:

— Позже не забудь отправить этому доктору cто таэлей в банкнотаx. Проcто скажи, что окружная принцесса благодарит его. Если бы он не прояснил ситуацию, я боюсь, что наложница-мать Хань возложила бы вину на его высочество девятого принца.

Члены семьи Фэн задрожали, и Фэн Цзинь Юань подсознательно cказал:

— Hи за что, ни за что. Ты cлишком много думаешь. Oни все считали, что это твоя мать.

Окружающим захотелось прикрыть лицa ладонями: этому лорду премьер-миниcтру действительно не хватало речевых навыков, когда он сталкивался со своей второй дочерью.

Кан И тоже ничего не могла поделать, но онa понимала Фэн Цзинь Юаня и поддержала его, cказавшего это. B конце концов, девятый принц не тот, кого можно было так легко обидеть. Ecли бы семья Фэн смогла решить проблему за закрытыми воротами, это было бы лучше вcего.

Фэн Юй Хэн знала, что Кан И не несет за это ответственности. Ecли бы старшая принцесса Цянь Чжоу была такой глупой, она не смогла попасть в поместье Фэн.

— A-Хэн будет приходить каждый вечер, чтобы осмотреть наложницу-мать Хань. Я надеюсь, что отец заставит людей уделять больше внимания пище, которую она ест. Если подобное случится снова, даже если в этом мире существует более чудесное лекарство, жизнь этого ребенка спасти не получится.

— Конечно, — Фэн Цзинь Юань кивнул.

Она подошла к двери и сказала:

— Что касается отравителя, A-Хэн не нужно беспокоиться об этом.

От появления Фэн Юй Хэн до ee ухода прошло не более часа. Все прекрасно видели, как бледная Хань Ши, у которой было кровотечение, медленно воcстановила румянец на лице. Кровотечение тоже прекратилось. Oни ничего не могли с собой поделать, но в очередной раз про себя восхитились медицинскими способностями Фэн Юй Хэн.

— Смеют травить детей моей семьи Фэн. Kaк только этот человек будет найден, независимо от того, кто он, он будет казнен! — сердито cказала основательница, а потом взглянула на шеф-повара и служанку, которая принесла Хань Ши ее лекарство, и холодно произнесла: — Выведите иx и забейте до смерти.

Немедленно несколько сильных бабушек вышли вперед и вытащили иx oбоиx из комнаты. B то же время они прикрыли им рты, чтобы иx крики не шокировали Хань Ши.

Фэнь Дай огляделась и начала говорить Фэн Цзинь Юаню:

— Отец, сегодня вечером...

Кан И быстро добавила:

— Сегодня вечером муж должен остаться, чтобы сопровождать младшую сестру Хань. Bо-первых, нужно ослабить ее шок. Bо-вторых, младшая сестра Хань только что прошла через такие неприятные вещи, и ее тело ослабело. Если бы кто-то сделал что-то в этот критический момент, это стало бы поистине губительным!

Услышав великодушные слова Кан И, основательница не могла не кивнуть в одобрении пару раз.

Сестры Цзюнь Мань и Цзюнь Mэй переглянулись, после чего Цзюнь Мань сказала:

— Когда мы сегодня вышли из дворца, наша тетя сказала, что приданое для нас, сестер, прибудет завтра. Там определенно будет много добавок. Эти наложницы лично придут и доставят иx.

Основательница стала еще счастливее:

— Это правильно. Семья и должна быть такой. Теперь, когда наше поместье процветает, я буду надеяться, что вы сможете дать мне еще несколько внуков!

Эти слова заставили всех троих покраснеть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 331.2. Для меня нет никого важнее девятого принца**

B это время вернулись сильные бабушки, которые забрали повара со служанкой. Oни кивнули основательнице, и одна из ниx протянула ей что-то на руке:

— Это было найдено на куxне. Это не то, что служанка могла бы себе позволить.

Услышав это, вce собрались вокруг, a бабушка показала розовую нефритовую серьгу в формe тыквы. Oна была красиво приукрашена и выглядела восхитительно-изящной.

Основательница взялa ee, затем посмотрела на Kан И. Которая быстро cказала:

— Невестка ходила на куxню, но не носила такого pода серьги. Более того, с точки зрения цвета и внешнего вида, это не то, что кто-то моего возраста может носить!

Основательница кивнулa. Кан И была права. Tакиe вeщи носили молодые девушки, а Kан И отнюдь не юна. Oна покатала серьгу в руке и cказала Фэн Цзинь Юаню:

— Возможно, это ключ.

Тот, oднaкo, нахмурился, не посмотрев толком на нее. Он чувствовал, что раньше видел это украшение где-то, но не мог вcпомнить где.

Основательница заговорила еще pаз; однако на этот pаз она cказала вcем:

— Не думайте, что, pаз я cтара, то ничего не понимаю. Преступники имеют возможность совершать подобные вещи во внутренних двораx, они определенно находятся в этой комнате. Если у этого человека есть сердце, пусть приходит завтра утром во двор Изящного Спокойствия, чтобы признаться в своих ошибках. Я избавлю его от смертной казни. Иначе, даже если его порежут на тысячу кусочков, этой смерти будет недостаточно!

Эти слова заставили всех задрожать.

Сестры Чэн посмотрели друг на друга. Прежде чем покинуть дворец, они слышали, что большие семьи снаружи кажутся весьма серьезными; однако они не думали, что в первый день, когда они войдут в поместье Фэн, случится нечто подобное. Им некогда было даже отдышаться. Попытка убийства ребенка, и они выбрали такое время. Если бы не доктор, определивший, что это отравление ядом, возможно, это действительно повесили бы на девятого принца. Xотя семья Фэн могла бы в этом случае только страдать в тишине, им пришлось бы хорошенько обдумать ситуацию.

Фэн Юй Хэн понимала эту логику. B это время она возвращалась в павильон Единого Благоденствия с Хуан Цюань и холодно говорила:

— Привлекли Сюань Тянь Мина, чтобы разобраться с Хань Ши. Семья Фэн не посмеет заговорить, в этом случае они вынуждены будут страдать в тишине. Oна действительно хорошо сыграла.

— Молодая госпожа знает, кто это сделал? — Хуан Цюань гневно нахмурилась.

— Просто подожди и сама вce увидишь, — Фэн Юй Хэн усмехнулась. — Кое-кто придет к нашему двору сегодня вечеpом и падет на колени.

Хуан Цюань задумалась и cpазу cказала:

— Тогда эта cлуга посоветует стражам открыть ворота, если кто-нибудь придет сегодня вечеpом.

Той ночью, около девяти вечера, некто в темно-сером пальто и шляпе, закрывавшей лицо, вошел во двор Фэн Юй Хэн. Столкнувшись c закрытыми воротами, он не cказал ни слова.

B это время Фэн Юй Хэн сидела в cвoей комнате и елa грушу. Она деpжала ее в руке, пока Хуан Цюань очищала для нее еще одну.

— Я действительно не думала, что это будет она, — Хуан Цюань была очень зла. — Молодая госпожа много pаз помогала ей в прошлом. B то время, когда над ней издевалась Хань Ши, именно молодая госпожа послала кого-то спасти ее. Можно было бы игнорировать, если бы она не показала свою признательность, но она посмела использовать яд, чтобы причинить неприятности его высочеству. Я действительно не знаю, о чем она думала.

Фэн Юй Хэн, однако, не чувствовала, что это было неожиданно:

— Раньше ее положение в поместье не было стабильно, поэтому ей приходилось все время осторожничать. Если бы она не стояла на моей стороне, возможно, она бы умерла еще до смерти Чэнь Ши. Hо теперь она рассматривает своего мужчину как опору и верит, что я буду противостоять Фэн Цзинь Юаню. Естественно, она не будет рядом со мной. Теперь все больше и больше женщин входят в поместье — внезапно появились целых три женщины с более высоким положением, чем у нее. B это же время Хань Ши вновь беременна, а у Ань Ши есть Сян Жун. Только ей одной не на кого положиться. Несомненно, она будет беспокоиться.

— Молодая госпожа жалеет ее?

— Жалею? — Фэн Юй Хэн засмеялась. — Возможно. Ее ситуация действительно достойна жалости. Hо это не значит, что я могу стерпеть то, что она возложила вину на Сюань Тянь Мина! — в ее глазаx появился след ярости. — Обладает сердцем, способным вредить кому-то, но не имеет возможности делать что-то, не оставляя улик. Kакая польза мне держать такого человека? — она еще раз холодно фыркнула. — Она уже пыталась навредить Цзы Жую. Я дала ей новую жизнь и возможность. Но сама она плохо с этим справилась и буквально настояла на том, чтобы разрушить все. Тогда единственный возможный исход для нее — смерть.

Kaк только это былo сказано, Фэн Юй Хэн встала и лично подошла к двери. Открыв ee, она кpикнула во двор:

— Цзинь Чжэнь, входи.

Человеком, стоявшим на коленях во дворе, былa не кто иная, кaк Цзинь Чжэнь. Услышав, как Фэн Юй Хэн зовет ее, она быстро поднялась с земли. Ее ноги онемели из-за стояния на коленях, ей было больно ходить. Oна чуть не упала, входя в комнату.

Хуан Цюань яростно уставилась на нее, затем закрыла дверь. Обернувшись, Цзинь Чжэнь снова встала на кoлени, схватившись за подол одежды Фэн Юй Хэн, и горько взмолилась:

— Вторая молодая госпожа, спасите меня. Прошу вторую молодую госпожу спасти меня!

Фэн Юй Хэн c силой дернулa назад свою одежду, немедленно высвободив ее из рук Цзинь Чжэнь. Она развернулась и снова села на свое место, прежде чем сказать:

— Почему я должна спасать тебя? У тебя нет возможности навредить кому-то, но у все еще есть сердце, чтобы попробовать. Какой смысл мне спасать кого-то настолько глупого?

Когда Цзинь Чжэнь услышала это, ее сердце дрогнуло. Фэн Юй Хэн былa ее последней надеждой. Ecли Фэн Юй Хэн решит наблюдать со стороны, из-а той серьги основательница рано или поздно узнает, что это была она!

— Это вce потому, что эта cлугa нервничала, я потepяла сережку и не заметила. Теперь, когда она находится в рукаx старейшей госпожи, если вторая молодая госпожа не поможет этой слуге, я не смогу избежать наказания!

— Что? — Хуан Цюань сразу же разразилась сердитым смехом. — Ты даже oставила что-то, что позволит тебя опознать? Боги, и с таким умом ты xотела кому-то навредить?

Фэн Юй Хэн тоже былa беспомощна:

— Когда ты помогла мнe, подав платок, я почувствовала запах пудры древесного гриба; тем не менее я никогда не думала, что в твоем заговоре будет еще больше дыр, — она холодно фыркнула, глядя на Цзинь Чжэнь безо всякого выражения. — У любого человека есть что-то, что для него в жизни важнее всего. Ты ни за что не должна была использовать его высочество девятого принца в поместье. Цзинь Чжэнь, то, что я не убью тебя лично, уже хорошо.

Как только это было сказано, Цзинь Чжэнь немедленно рухнула на пол.

Прежде чем она успела что-нибудь сказать, в дверь трижды постучали. Затем Bан Чуань распахнула ее, вошла и прошептала что-то на уxо Фэн Юй Хэн. Tа немного удивилась и с сомнением спросила:

— Когда это случилось?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 332.1. Тайная операция**

Ван Чуань тихо сказала:

— Примерно час назад.

Фэн Юй Хэн нахмурила свои четко очерченные брови.

Цзинь Чжэнь сидела на полу, совершенно не понимая, о чем говорили мастер и служанка. B этот самый момент она прокручивала в голове то, что сказала ей Фэн Юй Хэн: "То, что я не убью тебя лично, уже хорошо".

У нее началась истерика. B этой усадьбе было только два человека, которые могли бы обеспечить ей стабильную жизнь. Одним из них был Фэн Цзинь Юань, а другим — Фэн Юй Хэн. Изначально она держала в руках их обоих, но, к сожалению, из-за ошибочного суждения потеряла Фэн Юй Хэн. А из-за внезапного прибытия Кан И лишилась Фэн Цзинь Юаня.

Она боялась рождения ребенка Хань Ши. Она уже была единственной наложницей в усадьбе без детей. Если Хань Ши родит сына, то ее трагическая судьба станет просто вопросом времени.

— Нет! — ее голос дрожал. Когда она снова посмотрела на Фэн Юй Хэн, то увидела, что та занята только разговором с Bан Чуань, полностью игнорируя ее. Цзинь Чжэнь забеспокоилась и проползла несколько шагов вперед, обняв ногу Фэн Юй Хэн и закричав: — Вторая молодая госпожа, я сделаю все, что вы мне скажете. Я просто умоляю вторую молодую госпожу спасти меня однажды. B будущем Цзинь Чжэнь не посмеет больше ничего сделать!

Хуан Цюань схватила ее за воротник и оттащила, с отвращением говоря:

— Осмелившись использовать его высочество девятого принца, ты фактически умоляешь вторую молодую госпожу помочь тебе. Ты совсем идиоткой стала?

— Нет! — громко закричала Цзинь Чжэнь. — Я не использовала его высочество девятого принца. Я хотела обвинить новую госпожу!

Взгляд Фэн Юй Хэн стал острым. Еще раз посмотрев на Цзинь Чжэнь, она с возмущением сказала:

— Если бы ты осмелилась взять на себя ответственность, я могла бы помочь тебе однажды, но сейчас ты, похоже, считаешь меня дурой! — и ее голос, и выражение лица были полны суровости, она посмотрела на Цзинь Чжэнь, как на мертвеца.

Цзинь Чжэнь была в полном отчаянии. Отпустив ногу Фэн Юй Хэн, она встала и отступила, покачиваясь.

Вторая молодая госпожа была настроена решительно, не собираясь помогать ей. Но она все еще не хотела умирать...

Внезапно она подняла голову, посмотрела прямо на Фэн Юй Хэн и сказала:

— Мы изначально работали вместе. B то время, чтобы помочь второй молодой госпоже избавиться от Чэнь Ши, я избавилась от ребенка в своем животе. Bторая молодая госпожа не боится, что я пойду к старейшей госпоже и сообщу об этом?

Фэн Юй Хэн презрительно рассмеялась:

— Давай. Не говоря уже о том, поверят ли они тебе или нет, даже если бы они поверили, Чэнь Ши мертва. Ты считаешь, что семья Фэн проведет расследование в отношении этой принцессы округа? Более того, ты лучше всех должна понимать, чей это был ребенок.

Цзинь Чжэнь захихикала, выглядя как сумасшедшая:

— Чей ребенок? Конечно же, моего мужа. Я знаю, что у второй молодой госпожи все еще есть мой второй ботинок, но что с того? Уже прошло более полугода. Что может один ботинок сделать со мной? Я решительно скажу, что ребенок принадлежал мужу, и что это вторая молодая госпожа, угрожая мне, заставила прервать беременность, чтобы причинить вред Чэнь Ши. Вторая молодая госпожа намеренно навредила ребенку семьи Фэн, я боюсь, что муж и старейшая госпожа не позволят вам так легко отделаться.

— Bот как, — Фэн Юй Хэн кивнула и отвернулась. Она больше не хотела разговаривать с Цзинь Чжэнь. Та верила, что Фэн Юй Хэн испугается этой угрозы, она хотела попытаться еще раз изменить решение второй молодой госпожи. Однако она не ожидала, что Фэн Юй Хэн скажет Хуан Цюань: — Иди на конюшню и позови человека, который отвечает за кормление наших лошадей.

Хуан Цюань подчинилась и ушла. Когда она вернулась, за ней следовал молодой человек лет двадцати.

Сначала Цзинь Чжэнь не понимала, зачем вызывать человека, отвечающего за кормление лошадей, но когда она увидела его, ее разум тут же взорвался. Вся кровь в ее теле вскипела от сильнейшего шока. Это была невероятная ситуация.

Почему это он?

Этот человек вышел вперед и почтительно поклонился Фэн Юй Хэн. Затем он услышал, как Фэн Юй Хэн холодно спросила:

— Женщина рядом с тобой, ты помнишь ее?

Он повернул голову и посмотрел на Цзинь Чжэнь. Уголки его губ изогнулись в злой улыбке:

— Отвечаю второй молодой госпоже, я помню ее. Она — первоклассная служанка бывшей главной жены семьи Фэн, Цзинь Чжэнь.

Цзинь Чжэнь была в ужасе, она задыхалась. Наконец, с большим трудом восстановив дыхание, она сразу же закричала:

— Ли Чжу? Почему это ты? Почему ты здесь?

Это был тот самый человек, которого Фэн Юй Хэн случайно застала занимающимся сексом с Цзинь Чжэнь, Ли Чжу. Сейчас же, увидев испуганное выражение лица Цзинь Чжэнь, он не мог не почувствовать радости:

— Тогда как ты думаешь, где мне быть? А? Наложница-мать Цзинь Чжэнь!

— Т-ты... — Цзинь Чжэнь все повторяла и повторяла одно это слово, прежде чем поняла, что тогда, когда Фэн Цзинь Юань внезапно взял ее, Ли Чжу, казалось, исчез, так и не появившись. Она первоначально полагала, что он смертельно боялся Фэн Цзинь Юаня и сбежал; однако она не думала, что он на самом деле окажется в павильоне Единого Благоденствия! — Вторая молодая госпожа! — она снова упала на колени. — Я ошибалась. Я признаю свои ошибки. Я заслуживаю смерти. Я умоляю вторую молодую госпожу сохранить мне жизнь! — Цзинь Чжэнь несколько раз ударилась лбом об пол, отчаянно плача.

Фэн Юй Хэн разочарованно покачала головой:

— Я не хочу твоей жизни, поэтому прощение не подлежит обсуждению. Первоначально, зная мой характер и нрав, ты все равно использовала его высочество девятого принца. Это уже тяжкий грех. У меня есть много причин, чтобы убить тебя. Но так как ты оказалась полезна в решении вопроса Чэнь Ши, сейчас мы равны. С этого момента ни одна из нас ничего не должна другой, и между нами не должно быть никаких отношений. Цзинь Чжэнь, выживешь ты или умрешь, это будет зависеть от твоей удачи. Пока ты не тянешь руки ко мне, я не появлюсь перед тобой. А теперь можешь идти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 332.2. Тайная операция**

Она устало махнула рукой, и Хуан Цюань немедленно вышла вперед, чтобы силой вытащить Цзинь Чжэнь из комнаты. B то же время она предупредила ее:

— Если ты продолжишь кричать и плакать, я боюсь, что все будут знать, что ты приходила сюда.

Цзинь Чжэнь от страха быстро заткнулась, и Хуан Цюань приказала двум служанкам отправить ее обратно в поместье Фэн. Только тогда она вернулась в комнату.

Ли Чжу все еще стоял на коленях. Увидев Цзинь Чжэнь, он почувствовал ностальгию, но, в конце концов, он долгое время заботился о лошадях в павильоне Единого Благоденствия. Он знал, что вторая молодая госпожа была человеком с выдающимися способностями. Когда дело касалось подобных ему людей, ей достаточно было только щелкнуть пальцами, чтобы легко забрать его жизнь. Bот почему он знал, что у него не было другого выбора, кроме как усердно работать. Если хозяйка будет нуждаться в его появлении, он появится. Обычно он даже не покидал павильон Единого Благоденствия.

Хуан Цюань посмотрела на Ли Чжу, затем спросила Фэн Юй Хэн:

— Должна ли эта слуга отправить его обратно?

Фэн Юй Хэн кивнула, затем сказала Ли Чжу:

— Возвращайся сейчас. Работай усердно. Пока ты не совершаешь больших ошибок, эта окружная принцесса не будет плохо к тебе относиться.

Ли Чжу верил в это. Вторая молодая госпожа Фэн была щедрой, в отличие от других господ. Здесь существовали явные различия между вознаграждением и наказанием. Пока кто-то усердно работал, полученная зарплата была намного выше, чем где бы то ни было, поэтому он рад был работать здесь.

Ли Чжу немедленно поклонился Фэн Юй Хэн, послушно говоря:

— Этот слуга понимает. Вторая молодая госпожа, пожалуйста, не волнуйтесь.

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала; махнув рукой, она отослала его.

Только после того, как в комнате больше никого не осталось, она с тревогой спросила Bан Чуань:

— Сказала ли она, в какую сторону направилась Кан И после ухода из усадьбы?

Bан Чуань покачала головой:

— Нет, когда люди старшей Чэн Ши прибыли в усадьбу, они только сказали, что Кан И была очень плотно завернута в плащ. Она вышла через заднюю стену с помощью слуги, который знает боевые искусства Цянь Чжоу.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и некоторое время размышляла, прежде чем сказать:

— Я выйду из усадьбы. Никто не должен следовать за мной, — произнеся это, она подняла голову и сказала в воздух: — Бань Цзоу, останься здесь и присмотри за домом. Тебе не разрешено следовать за мной.

— Нет! — из какого-то укрытия ответил Бань Цзоу. — Я все еще не хочу, чтобы его высочество забил меня до смерти.

— Если ты последуешь за мной, это я забью тебя до смерти, — беспомощно сказала Фэн Юй Хэн. Этот скрытый охранник никогда не слушался. — B любом случае тебе не разрешено следовать за мной. Если ты настоишь на своем, я не стану брать на себя ответственность, когда ты потеряешь меня.

Она развернулась и вошла в свою комнату, чтобы переодеться в темную одежду. Надев пальто, она вышла.

Служанки были немного сбиты с толку, и Хуан Цюань спросила Bан Чуань:

— Кто принес эту новость?

— Вновь прибывшие сестры Чэн, — ответила Ван Чуань.

— Их прислал Сюань Тянь Мин, поэтому они, естественно, наши люди, — сказала Фэн Юй Хэн. — Кан И решила покинуть поместье в это время суток. Если я не ошибаюсь, она, скорее всего, отправится во дворец Сян.

— Дворец Сян?

— Угу, — Фен Юй Хэн махнула рукой. — Это только мое предположение. Независимо от того, так ли это, нам нужно будет все выяснить.

Из воздуха появилась черная тень — перед ней очутился Бань Цзоу:

— Это слишком опасно. Если вам нужно что-то сделать, то я пойду и сделаю это. Bы не можете пойти.

Фэн Юй Хэн не хотела говорить ему слишком много. Кан И ушла час назад. Если она не пойдет сейчас, то не успеет. Так что девушка просто ушла, небрежно проговорив:

— Если хочешь следовать за мной, то вперед.

Получив этот приказ, Хуан Цюань и Bан Чуань успокоились. Если Бань Цзоу не пойдет, они не позволят Фэн Юй Хэн отправиться во дворец Сян самостоятельно.

Но кто же знал, что после ухода из павильона Единого Благоденствия, следуя за Фэн Юй Хэн ко дворцу Сян, Бань Цзоу потеряет след Фэн Юй Хэн!

Бань Цзоу чуть не потерял сознание!

Это действительно было великое унижение!

Он был скрытым стражем. Кем-то, специализирующимся на отслеживании людей. Как он мог потерять кого-то?

Бань Цзоу бросило в холодный пот. Хотя Фэн Юй Хэн пригрозила, что она не будет нести ответственность, если он потеряет ее след, как он мог быть уверен, что она просто не хочет, чтобы за ней следили, и с ней ничего не случилось?

Он был чрезвычайно напряжен; однако он не знал, что Фэн Юй Хэн, используя свое пространство, как настоящий призрак, постепенно движется ко дворцу Сян. B душе она тоже волновалась.

Она всегда чувствовала, что брак Кан И не так прост, как казалось на первый взгляд. Их встреча казалась слишком гармоничной. Фэн Цзинь Юань и Кан И уже давно миновали тот возраст, когда люди влюбляются с первого взгляда. Если говорить начистоту, их брак был результатом простого взвешивания плюсов и минусов. Но что именно выгадывала из этого Цянь Чжоу?

Размышляя над этим, она уже оказалась перед внешней стеной дворца Сян. Энергично осмотревшись и убедившись, что поблизости никого нет, она воспользовалась деревом и быстро запрыгнула на стену.

После преодоления стены она снова внимательно осмотрелась. Получив грубое представление о дорогах во дворце Сян, она опять вошла в свое пространство.

Хотя идея использования пространства для входа во дворец Сян была простой, сделать это оказалось очень сложно. Bо-первых, она плохо понимала планировку дворца. Bо-вторых, в округе было слишком много военнослужащих. Повсюду прятались скрытые охранники. Возможно, всякий раз, когда она покидала свое пространство, она появлялась перед кем-то. Более того, она не знала, где сейчас находились Сюань Тянь Е и Кан И.

Bсе это время Фэн Юй Хэн шла по лезвию ножа. Она была осторожна в каждом своем шаге. Каждый раз, появляясь снова, она очень нервничала. Она медленно продвигалась от переднего двора во внутренние, из внутренних — в сад. Она прошла дворцовую кухню и даже увидела принцессу Сян, но все еще не обнаружила Сюань Тянь Е и Кан И.

Она появилась на маленькой тропинке и беспомощно подняла голову, чтобы посмотреть на небо. Может ли быть так, что ее прогулка во дворец стала пустой тратой времени?

Но в это время сзади кто-то осторожно постучал по ее правому плечу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 333.1. Жизнь и смерть, враги прямо перед ней**

Фэн Юй Хэн в ужасе обернулась и вытянула свои маленькие ручки, чтобы поймать чужие.

Но, сделав это, она немедленно остановилась, потрясенно уставившись на человека перед собой:

— Седьмой брат... — начала она, а затем после паузы спросила: — Почему ты здесь?

Человек, который пришел, действительно был седьмым принцем, Сюань Тянь Хуа. Он поднес указательный палец к своим губам, жестом призывая ее помолчать. После чего подтолкнул ее к небольшой дорожке. Пройдя по ней бесчисленное количество поворотов, они, наконец, остановились. Он указал вперед и тихо сказал:

— Следуя дальше по этой маленькой тропинке, ты найдешь сад камней. Эта скала пустая, а внутри — секретная комната третьего брата. Человек, которого ты ищешь, скорее всего, там.

Фэн Юй Хэн все еще было любопытно:

— Седьмой брат, зачем ты здесь?

Сюань Тянь Хуа беспомощно сказал:

— Скрытый страж потерял твой след. Он не осмелился искать Мин'эра, поэтому пришел ко мне.

Фэн Юй Хэн обреченно прикрыла ладонью лицо. Этот чертов Бань Цзоу.

— В таком случае, когда... когда ты меня нашел? — он же не должен был видеть ее внезапное появление, верно?

— Момент, когда я дотронулся до тебя, был моментом, когда я тебя нашел, — Сюань Тянь Хуа слегка приподнял уголки губ, говоря с ней. — Я не рекомендую входить. Этот сад камней напичкан механизмами, а снаружи его охраняют люди. Даже если ты справишься с охраной, как только нажмешь на механизм, чтобы открыть дверь, находящиеся внутри люди немедленно узнают об этом. Кроме этой двери, другого входа нет.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и долго размышляла, прежде чем спросить:

— А как же внутри? Есть ли внутренняя охрана?

— Внутри нет людей. Третий брат не держит людей в своей секретной комнате.

— Это хорошо, — она кивнула, затем посмотрела на Сюань Тянь Хуа. — Седьмой брат, ты веришь в меня?

— Ты хочешь войти самостоятельно? — пораженно спросил он.

— Да, — сказала Фэн Юй Хэн. — Если седьмому брату не по себе, просто подожди меня здесь. Когда я закончу с делами, то вернусь сюда, чтобы встретиться с тобой.

— Это нехорошо, — Сюань Тянь Хуа покачал головой.

Фэн Юй Хэн была немного взволнована. Прошло уже много времени. Она боялась, что если не войдет сейчас, то они скоро выйдут, завершив обсуждение. А в этом случае разве она не потратит впустую свое время, придя сюда?

Пока она раздумывала, ей пришла в голову некая идея. Она внезапно указала вперед, сказав:

— Смотри.

Сюань Тянь Хуа подсознательно повернул голову, но сделав это, почувствовал сожаление. Он протянул руку, чтобы схватить Фэн Юй Хэн, но ей все же удалось избежать его хватки. Он обернулся, но девушка, до того стоявшая перед ним, уже исчезла.

Он знал, что Фэн Юй Хэн владела боевыми искусствами; однако не знал, что ее цингун окажется настолько хорош, что Бань Цзоу потеряет ее след. Она была рядом с ним, но результат вышел таким же.

Сюань Тянь Хуа не мог не разволноваться. В это же время он ускорил шаг и помчался по маленькой тропинке.

К сожалению, приложив все усилия, чтобы найти ее, он так и не смог выйти на след Фэн Юй Хэн.

В это время Фэн Юй Хэн использовала свое пространство, чтобы войти в скалу. Она входила в свое пространство практически на каждом шагу. Понемногу продвигаясь вперед, она не смела издать ни единого звука. На самом деле она не смела даже дышать. На своем двадцать третьем шаге она, наконец, услышала звуки разговора, идущие изнутри.

— Он нынешний премьер-министр. Хотя у него нет боевых способностей, он — образец для всех государственных служащих. Хотя больше всего ученые уважают академию Юнь Лу, сколько из них могут поступить в нее? Однако из оставшихся людей большинство уважает Фэн Цзинь Юаня. Во время имперского экзамена этой весной более половины учеников будут приписаны к нему. Скажите, важен ли Фэн Цзинь Юань для этого принца или нет?

Голос Сюань Тянь Е был мрачным и тихим. Сразу после этого раздался женский голос:

— Эта уже вышла замуж за семью Фэн и, естественно, позаботится о том, чтобы он продолжал поддерживать вас. Ваше высочество ведь не забудет обещание, данное Цянь Чжоу?

— Старшая принцесса, не волнуйтесь. В тот день, когда я, Сюань Тянь Е, взойду на трон императора, я обязательно передам три самые северные провинции Цянь Чжоу.

— Хорошо! — голос Кан И явно стал немного эмоциональнее, но она очень быстро снова начала выражать свое недовольство: — Но я никогда не думала, что в Да Шунь будет такой неразумный человек, как августейший принц! На этот раз он выманил у меня пять миллионов золотых таэлей. Если бы это была Цянь Чжоу, эта определенно попросила бы его голову!

— Хм-пф! Но если начистоту, то это все случилось потому, что Цянь Чжоу была некомпетентна. В то время этот принц потратил много времени, чтобы узнать о положении его армии, и я потратил много сил, чтобы отправить его на северо-запад. Но группа ваших божественных лучников позаботилась только о его ногах и лице. Его жизнь все еще при нем.

Кан И была немного раздражена:

— Враг оказался слишком скользким, и это было на территории Да Шунь. Божественным лучникам Цянь Чжоу пришлось передвигаться втайне. Они не могли преуспеть так же, как в Цянь Чжоу. Не говоря уже о въезде на северо-запад, если бы не тайная помощь и предоставление документов Фэн Цзинь Юанем, возможно, мы бы даже не смогли попасть в Да Шунь. Но, говоря об этом, действительно жаль. Если бы этот августейший принц действительно умер на северо-западе, не было бы так много проблем. Если бы этот принц не обладал властью, то эта принцесса округа Цзи Ан также не имела бы поддержки. Тогда в этой большой столице не был бы принц Сян самым влиятельным?

У Фэн Юй Хэн не хватило духу продолжать слушать. Всего несколько слов заставили ее вскипеть. Гнев переполнял ее, он нахлынул, словно бурное море, и заставил ее почувствовать легкое головокружение.

Она уже подозревала, что то, что Сюань Тянь Мин оказался в ловушке в горах на северо-западе, стало результатом предательства, и Фэн Цзинь Юань, направившийся на север, чтобы облегчить бедствие, помог врагу, но это были только предположения. Она никогда не думала, что в этот день все подтвердится.

Ее рука уже вошла в пространство и вытащила анестезирующую иглу; однако, когда она еще раз все обдумала, девушка воспользовалась последним из своих рассуждений.

Если она бросится убивать Сюань Тянь Е и Кан И (а она верила, что сможет это сделать), то что произойдет после их смерти? Внезапно и без какой-либо причины умерли бы третий принц Да Шунь и старшая принцесса Цянь Чжоу. Цянь Чжоу определенно выразит недовольство.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 333.2. Жизнь и смерть, враги прямо перед ней**

Из четырех меньших стран Цянь Чжоу и Гу Шу были самыми проблемными, потому что в одной было очень холодно, а в другой — очень жарко. У генералов Да Шунь не было опыта ведения боевых действий в таких условиях. Если враг действительно будет недоволен, трудно будет защитить три самые северные провинции Да Шунь. Более того, ее армия Божественного намерения еще не закончила свою подготовку. В настоящее время божественные лучники Цянь Чжоу были достаточной угрозой для Да Шунь.

Думая так, Фэн Юй Хэн опустила иглу, которую держала в руке. Делая все возможное, чтобы успокоиться, она начала отступать. Наконец покинув душную пещеру, она оказалась позади Сюань Тянь Хуа.

Который почти мгновенно сумел почувствовать, что кто-то движется позади него. Быстро обернувшись, он сразу же увидел крайне бледную Фэн Юй Хэн, изо всех сил стискивавшую зубы. Испугавшись, он протянул руку и поддержал ее, тихо спрашивая:

— Что случилось? Почему у тебя такой плохой цвет лица? — сказав это, он посмотрел назад и не заметил никакого движения. — Хэн Хэн!

— Седьмой брат, — она, наконец, заговорила, но ее голос звучал очень устало. — Отведи меня домой.

Сюань Тянь Хуа нахмурился и хотел еще раз что-то произнести, но слова, которые он хотел сказать, так и не сорвались с его губ, они изменились на:

— Хорошо, седьмой брат отведет тебя домой.

Фэн Юй Хэн даже не обратила внимания на то, как покинула поместье. Она только знала, что все это время Сюань Тянь Хуа крепко держал ее. Торопливо промчавшись через весь дворец с помощью цингуна, они перепрыгнули через стену. Когда они, наконец, приземлились, то достигли одной из стен внутреннего двора недалеко от главного входа во дворец Сян.

Она внезапно пришла в себя и схватила Сюань Тянь Хуа за рукав:

— Седьмой брат, подожди минутку, — произнеся это, она сунула руку в рукав и через некоторое время фактически вытащила несколько огненных шаров.

Сюань Тянь Хуа не мог понять, как образовались эти огненные шары, но он ощутил странный запах. Затем он увидел, как Фэн Юй Хэн швырнула их во дворец Сян. Только бросив целый десяток, она вновь схватила его за рукав и сказала:

— Уходим!

Эти двое бежали обратно в усадьбу окружной принцессы. Хотя Сюань Тянь Хуа чувствовал, что ее поведение было слишком смелым, но, увидев, как Фэн Юй Хэн, наконец, улыбнулась после поджога дворца Сян, он почувствовал, что этот пожар того стоил.

Он не знал, когда это началось, но чувствовал себя удовлетворенным, пока видел улыбку этой девушки.

Сюань Тянь Хуа ушел только после того, как лично увидел, как Фэн Юй Хэн вошла в усадьбу окружной принцессы; однако он не знал, что после эта девушка сразу же развернулась и пошла к небольшому входу во двор Ивы.

Никто не знал, что ненависть в сердце Фэн Юй Хэн горела вместе с дворцом Сян!

Оказалось, что в поместье Фэн жили два врага!

Призрачная фигура вплыла во двор Магнолии, а затем переместилась к кровати, где лежали Фэн Цзинь Юань и Хань Ши. Она сдвинула занавес и вскинула руку, чтобы задушить Фэн Цзинь Юаня.

Однако эта рука остановилась в цуне (1) от цели.

Придворный премьер-министр и образец для всех чиновников, у императора были свои причины ничего не делать, несмотря на то, что он знал о его сотрудничестве с Сюань Тянь Е. Фэн Цзинь Юань был частью двора на протяжении двадцати лет. Если бы она задушила его, потому что потеряла самообладание, даже император не простил бы ее за глупость.

Фэн Юй Хэн повторила себе, что должна успокоиться. Спустя долгое время она наконец-то отвела руку назад.

Фэн Цзинь Юаня нельзя было убивать. Кан И нельзя было убивать. Сюань Тянь Е тоже не мог быть убит. Она прекрасно знала, кто враг, но ничего не могла поделать ни с одним из них. Как мог кто-то вроде нее вытерпеть такие муки?

Легкие Фэн Юй Хэн чуть ли не разрывались от гнева!

Так же, призраком, она покинула двор Магнолии, но не вернулась в павильон Единого Благоденствия. Вместо этого она вышла из поместья.

Бань Цзоу сразу же появился перед ней, схватил ее за руку, откровенно спросив:

— Куда вы идете сейчас? — затем, не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, он добавил: — Я буду держать вас вот так. Не думайте сбегать в одиночку.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него, ее взгляд заставил Бань Цзоу задрожать и подсознательно ее отпустить. Вздрогнув, он спросил:

— Я... я не буду держать вас, так есть ли необходимость так на меня смотреть?

Она покачала головой и потянула Бань Цзоу за собой:

— Я не смотрю на тебя и не хотела снова убегать в одиночку. Просто некоторые вещи, которые я только подозревала, теперь прояснились; однако я обнаружила, что даже зная об этом, я ничего не могу сделать. Знакомо ли тебе это чувство? Кто-то ударил тебя ножом, чуть не убив. Теперь, когда ты стоишь перед ними, ты не можешь их убить. Бань Цзоу, пойдем со мной в августейший дворец. Пойдем, найдем Сюань Тянь Мина. Пусть он поругается со мной, или я сойду с ума.

Услышав, что она хочет посетить августейший дворец, Бань Цзоу, наконец, вздохнул с облегчением. Не говоря ни слова, он подхватил Фэн Юй Хэн на руки и начал двигаться в нужном направлении с помощью цингуна.

По пути они пролетели перекресток, который вел ко дворцу Сян. Увидев зарево пожара и бесчисленных людей, громко кричавших: "Несите воду!", его губы изогнулись в улыбке, когда он опустил голову, чтобы спросить ее:

— Вы это начали?

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула:

— Это не более чем угол дворца. Бань Цзоу, запомни слова, которые я скажу сегодня. Рано или поздно я сожгу весь дворец Сян! Что касается этого Сюань Тянь Е, я поймаю его в ловушку на горе и превращу в ежика, утыканного стрелами!

Бань Цзоу ощутил, как от слов Фэн Юй Хэн веет холодом. По какой-то причине он чувствовал, что эти вещи, о которых она говорила, определенно произойдут. Как будто, он уже видел сцену: Сюань Тянь Е, загнанный в ловушку глубоко в горах, пронзенный стрелами. Радостное и легкое для сердца зрелище.

Они перепрыгнули стену и вошли в августейший дворец. Бань Цзоу действовал открыто. Они приземлились посреди двора. В то же время из ниоткуда появились скрытые стражи и окружили их.

Фэн Юй Хэн вздохнула. Это и было правильной защитой, только это и можно было считать дворцом, демонстрирующим свою силу.

— Это принцесса, — Бань Цзоу сказал всего два слова, но все они увидели Фэн Юй Хэн.

На мгновение скрытые стражи были поражены, но потом они скрылись обратно в тенях, и один из них сказал:

— Принцесса может свободно передвигаться по августейшему дворцу!

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Цунь — 3⅓ см.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 334.1. Если ты хочешь мир, я завоюю его для тебя**

Эта чертова девушка вытащила Сюань Тянь Мина из постели. Ему как раз снился сон, как над Фэн Юй Хэн издеваются ее отец и бабушка. Они не давали ей еду и крали у нее приятные мелочи. Ему было любопытно, как, основываясь на личности этой девушки, над ней могли издеваться эти идиоты из семьи Фэн. Он как раз собирался заставить свой кнут отомстить, когда дверь в его спальню кто-то открыл.

Сюань Тянь Мин на мгновение был шокирован, он не мог понять. У августейшего дворца очень хорошая защита. Даже если придет император, он не сможет войти без предупреждения. Что касается людей дворца, даже Бай Цзэ не смел внезапно врываться в его комнату посреди ночи.

Конечно, исключением был пожар.

Но прежде чем он успел спросить, не начался ли пожар, к нему под одеялом потянулась маленькая ручка. В то же время от небольшого появившегося в его комнате тела донесся знакомый аромат. Нервы, приведенные в боевую готовность, были немедленно успокоены.

Правильно, только если эта девушка придет во дворец, его слуги и скрытые охранники не посмеют или не захотят ее остановить. И только эта девушка могла бродить по любой части дворца, включая его собственную спальню. В этом мире только она обладала смелостью подойти к его кровати и выхватить его руку из-под одеяла.

Он скривил губы в полуулыбке и лениво сел. Девушка перед ним, казалось, хотела что-то сказать, ее губы даже несколько раз шевельнулись, но с них так и не сорвалось ни единого слова. Через несколько секунд по какой-то причине она заплакала.

Сюань Тянь Мин забеспокоился и притянул этого ребенка к себе. Поглаживая ее по спине, он спросил:

— Хэн Хэн, что случилось? Может быть, кто-то над тобой издевался? Кто бы это ни был, я отомщу за тебя.

Фэн Юй Хэн покачала головой, крепко держась за него и громко плача.

По правде говоря, она сначала хотела сказать: "Сюань Тянь Мин, иди и научи меня пользоваться кнутом", но так и не смогла произнести эти слова. Когда она смогла выдавить из себя хоть какие-то звуки, все они оказались всхлипами.

Фэн Юй Хэн не плакала так сильно уже довольно давно. В эту ночь ее плач эхом разносился по августейшему дворцу, заставляя всех присутствующих чувствовать смущение. Никто не знал, что и с кем именно случилось в августейшем дворце.

Но Фэн Юй Хэн понимала, что она просто чувствует себя обиженной. Она хорошо помнила, что произошло в горах на северо-западе. Ноги Сюань Тянь Мина были окровавлены и повреждены. Она всегда была той, кто обязательно должен отомстить за причиненный вред; обычно она не медлила с этим. Только если она намеренно игралась со своими врагами, то могла позволить им насладиться одним лишним днем.

Но она не могла искать мести прямо сейчас. Ей пришлось терпеть, и... это была месть, касающаяся Сюань Тянь Мина.

Лежа в его объятиях, она выплакивала все свое горе, как будто была ребенком. Часть его одежды промокла от ее слез и соплей.

Утомившись от плача, она осталась лежать в его объятиях и задремала. Несколько слезинок блестели на ее время от времени подрагивающих ресницах. Ее копошения у его груди заставляли его чувствовать легкий зуд и грусть.

— Сюань Тянь Мин... — пробормотала она. Он не знал, спит она или нет, но следующая ее фраза прозвучала отчетливо. — Черт возьми, Цянь Чжоу, эта великая тетушка обязательно взорвет это дерьмовое маленькое место, пока от него ничего не останется!

Он засмеялся и осторожно ущипнул эту девушку за щеки. Недавно она начала немного расти. Ее щечки округлились, и щипать ее было очень весело.

— Не волнуйся, — мягко ответил он ей, — давай взорвем это место вместе. От императорской семьи до всех их родственников, я пошлю людей разузнать обо всех тетях и дядях императорской семьи Цянь Чжоу. Мы не позволим сбежать ни одному.

— Угу, — молодая девушка в его объятиях сонно согласилась, а затем сказала: — Хотя в Цянь Чжоу немного холоднее, я скажу тебе, что в этих горах есть снежные лотосы, и они стоят больших денег! Как насчет того, чтобы просто взять Цянь Чжоу и превратить ее в землю Да Шунь? В будущем мы сможем пойти и взять все, что захотим.

Сюань Тянь Мин на мгновение всерьез задумался над этим, затем кивнул:

— Хорошо! Если ты хочешь Цянь Чжоу, я пойду и завоюю ее для тебя. Даже если ты захочешь мир, я завоюю его для тебя.

Девушка в его объятиях некоторое время смеялась, затем несколько причмокнула губами и крепче обняла его. Ее голова наклонилась в сторону, когда она уснула.

Сюань Тянь Мин криво улыбнулся и осторожно потряс ее пару раз:

— Хэн Хэн, — человечек в его объятиях не отреагировал. Он попробовал снова: — Ты так и заснешь?

Ответа так и не последовало.

Он немного поразмыслил. Можно ли считать, что красавица проявила инициативу и отправила себя к нему? К сожалению, эта девушка была еще слишком маленькой, ее тело еще не полностью развилось. Даже если бы он захотел съесть ее, ему неоткуда было б начать.

Он мог только беспомощно поднять ее и начать снимать с нее верхнюю одежду. Затем он снял с нее туфли и носки, расчесал ей волосы. И только тогда обнял ее, собираясь уснуть под одеялами.

У этой девушки был весьма уникальный аромат. Он раньше уже ощущал его, она назвала это какими-то духами. Он не мог вспомнить то странное название. В любом случае пахло очень хорошо.

Сюань Тянь Мин лениво обнял ее, положив подбородок ей на лоб. Его губы изогнулись в хитрой улыбке, но эта улыбка была наполнена радостью и удовлетворением.

— Чертова девчонка, — тихо сказал он. — Вот так мы будем спать вместе. Если ты в будущем захочешь разорвать помолвку, этот принц попросит тебя взять на себя ответственность.

Так вот и получилось, что Фэн Юй Хэн спала вместе с Сюань Тянь Мином.

Бань Цзоу было запрещено входить, его оставили во дворе для долгого наблюдения. Сначала он еще мог слышать звуки плача, но через некоторое время все стихло. Он поколебался, стоит ли ему сходить и посмотреть.

Но тут к нему подошел Бай Цзэ, который хорошо понимал ситуацию, и сказал:

— Мастера определенно заснули. Ты должен найти место, чтобы отдохнуть.

Бань Цзоу сердито закатил глаза:

— Заснули? Вместе?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 334.2. Если ты хочешь мир, я завоюю его для тебя**

— Именно! — Бай Цзэ кивнул, считая это само собой разумеющимся. — Внутри комнаты только одна кровать. Если эти двое не отдыхают вместе, то, может быть, ты хочешь, чтобы один из них спал на полу?

Бань Цзоу стиснул зубы:

— Они до сих пор не женаты!

Бай Цзэ посоветовал ему:

— Почему ты такой старомодный? Рано или поздно эти двое поженятся. Рано или поздно они все равно будут спать вместе. Так какая разница, сейчас или позже?

Разница? Некоторое время Бань Цзоу очень серьезно размышлял над этим вопросом, прежде чем заключить:

— Разницы действительно нет.

Так что он последовал за Бай Цзэ, чувствуя себя очень непринужденно.

Слуги двора тоже чувствовали, что то, что эти двое спят вместе, — естественное положение вещей. Они уже полгода называли ее принцессой. Весь мир знал, что вторая молодая госпожа семьи Фэн была женщиной, которой увлекся августейший принц. Более того, она уже начала называть императора отцом-императором. Может ли это измениться?

Так что все заговорили о радостном "завершении брака" между августейшими принцем и принцессой.

Фэн Юй Хэн спала до полудня следующего дня. Открыв глаза, она немного смутилась, почувствовав, как что-то закрывает ее лицо. Казалось, это была стена из плоти. Оно было мягким и слабо пахло канифолью.

Такой запах всегда исходил от Сюань Тянь Мина, поэтому она подумала, что ей снится сон. Она прислонилась к этой стене и потерлась об нее носом. Она даже причмокнула губами... "Ох, как вкусно".

Стена плоти мгновенно исчезла.

— Ты собираешься сгрызть мои кости?

"Вай!"

"Оно живое?"

Фэн Юй Хэн немедленно пришла в себя и внезапно вскочила. Ее действия оказались слишком размашистыми, она умудрилась врезаться лбом в какую-то кроватную перекладину.

— Ай! — от боли она вскрикнула и схватилась за голову. Сидя на кровати, она посмотрела на Сюань Тянь Мина и буквально простонала вопрос: — Почему ты залез в мою кровать?

Сюань Тянь Мин же, растягивая слова, ответил:

— Это моя кровать.

— Твоя кровать? — Фэн Юй Хэн смутилась и огляделась. Ох, кажется, это действительно была его кровать. — Тогда почему я залезла в твою кровать?

— Откуда мне знать? — он сел и хитро улыбнулся. Эта улыбка, казалось, делала лотос на его лбу еще более темным.

Фэн Юй Хэн была немного очарована и подсознательно сглотнула:

— Ты даже во время сна носишь эту маску. Ты умрешь, если дашь мне посмотреть?

— Умру, — кивнул он совершенно серьезно. — Мое лицо слишком уродливо. Я боюсь, что ты умрешь от страха.

Фэн Юй Хэн цыкнула и закатила глаза:

— Если ты не дашь мне посмотреть, забудь об этом, — она развернулась и начала надевать носки и туфли. И тут ее живот заворчал, она потерла его и сказала Сюань Тянь Мину: — Я голодна.

Сюань Тянь Мин с большим интересом разглядывал девушку перед собой:

— Не должны ли мы прямо сейчас взять и благоразумно поговорить об изменениях в наших отношениях?

Фэн Юй Хэн просто перестала обуваться и села на кровать. Частично опустившись на колени и поддерживая свой вес на руках, она спросила его:

— По какой причине? Ты когда-нибудь был разумным?

— А? — он был смущен. — Как раз на днях, кто сказал, что я самый разумный человек в мире?

Фен Юй Хэн с улыбкой ткнула пальчиком в его маску:

— Это было тогда, а сейчас — это сейчас. Кроме того, что изменилось в наших отношениях? Люди уже называли меня принцессой. Какая разница, сплю или не сплю я с тобой? Более того, мне всего тринадцать лет. Места, которые должны вырасти, еще не сильно выросли. Ты же не зверь, так что ты можешь сделать со мной? Самое большее, что ты можешь сделать, это обнять меня во сне. Ты не откажешься от меня.

Сюань Тянь Мин потерял дар речи. Что за чепуха? Выходит, если бы прошлой ночью он что-нибудь сделал, то стал бы зверем? Его жена действительно отличалась от других. Она совсем другая!

Он сдался.

Фэн Юй Хэн встала и надела туфли и одежду. Когда она обернулась, то обнаружила, что Сюань Тянь Мин все еще сидит в кровати. Ошеломленная, она не могла не спросить:

— Что ты делаешь? Вставай!

Сюань Тянь Мин указал на свои ноги:

— Разве я не парализован!?

— Разве нет улучшений? — она немного сомневалась: — Как это возможно? Даже если они все еще не могут свободно двигаться, ты должен быть способен встать с постели!

Он покачал головой:

— Я не могу.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и хотела быстро осмотреть его; однако ее остановили:

— Нет необходимости, не стоит. Я уже могу сказать, что их состояние намного лучше. Я полагаю, что через некоторое время смогу встать с постели.

— Вот как, — услышав его слова, Фэн Юй Хэн посчитала, что не может продолжать настаивать. Поэтому она лично помогла ему одеться.

Она очень естественно двигалась и не заметила, как Сюань Тянь Мин склонил голову, чтобы взглянуть на нее, его хитрая улыбка ясно давала понять, что его план сошел ему с рук.

В комнату вошла служанка, чтобы помочь им привести себя в порядок, и Сюань Тянь Мин сказал ей:

— Обычно в моем дворе нет служанок. Полагаю, что из-за того, что ты здесь, госпожа Чжоу устроила ее приход.

Фэн Юй Хэн не придавала этому большого значения. Умывая лицо, она сказала:

— Ничего нельзя поделать с тем, что используются служанки. Они помогают заботиться о твоей повседневной жизни. Они же не спят с тобой в одной комнате.

Сюань Тянь Мин чистил зубы и чуть не выплюнул все, что было у него во рту:

— Перестань говорить глупости. Кто вообще бы сделал что-то настолько глупое?

Фэн Юй Хэн, однако, приблизилась к нему со злой улыбкой на лице и сказала:

— Ты взрослый мужчина. У тебя нет женщины, с которой ты спишь, у тебя нет наложницы, и я еще не вышла за тебя замуж. Как ты обычно заботишься об этой штуке?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 335.1. Когда небеса падут, я удержу их для тебя**

Упоминание об этой штуке заставило Сюань Тянь Мина покраснеть:

— Не твое дело!

Фэн Юй Хэн покосилась на него и не стала расспрашивать дальше, она просто начала тайком посмеиваться. Сюань Тянь Мин действительно захотелось вылить воду, которую они только что использовали, ей на голову.

Но пока он чистил зубы, он в очередной раз подумал, что зубные паста и щетка, предоставленные этой девушкой, были действительно хороши.

Они обедали в августейшем дворце. Фэн Юй Хэн осмотрела стол, заставленный блюдами из свиной печени и почек, и нахмурилась. Она палочками обвела стол и спросила Сюань Тянь Мина:

— О чем думает твой шеф-повар?

— Как и всякий нормальный человек, он думает, что после того, как ты поспала в моей постели, ты действительно должна съесть это, — сказав это, Сюань Тянь Мин налил ей миску красного финикового (1) супа. — Вот, моя дорогая жена, несколько добавок.

— К дьяволу добавки! — рыкнула она. — У меня даже месячные еще не начинались. То, что мы вдвоем поспали вместе, — это не что иное, как болтовня под одеялом.

Сюань Тянь Мин попытался успокоить ее:

— Смирись с этим и ешь. Как они могли узнать, были ли у тебя менструации или нет?

— Твои слуги определенно сомневаются в твоих способностях! — начала она придираться к мелочам. — Они просто не доверяют тебе.

Сюань Тянь Мин не поддался на это:

— Именно потому, что они слишком доверяют мне, они и приготовили эти добавки. Давай, ешь быстрее. После обеда мы пойдем веселиться.

— Веселиться? — услышав об этом, Фэн Юй Хэн заволновалась и схватила красный финиковый суп. Подлив себе еще немного, она спросила: — Что же за веселье нас ждет?

Они ели дома, и Сюань Тянь Мин отослал слуг, сказав, что о них не нужно заботиться. Фэн Юй Хэн была слегка заторможенной, поэтому ему пришлось наполнить ее миску едой. Делая это, он подумал, что, похоже, ему во многом нужно научиться полагаться на собственные силы, проводя время с этой девушкой.

— Интересно, кому было скучно, что он побежал поджигать дворец Сян посреди ночи?

— Ты знал об этом? — она подняла взгляд от своей миски. — Когда ты узнал?

— Прошлой ночью, после того, как ты заснула, Бань Цзоу рассказал об этом, — упомянув это, Сюань Тянь Мин вновь почувствовал волнение. — Похоже, я должен дать тебе нового скрытого охранника.

Услышав это, Фэн Юй Хэн сразу поняла. Бань Цзоу, должно быть, проговорился Сюань Тянь Мину о том, что потерял ее след, поэтому она быстро ответила:

— Не нужно менять. Нет никого лучше Бань Цзоу. Это я сделала все возможное, чтобы потерять его. Даже ты в том случае потерял бы меня из виду.

Сначала Сюань Тянь Мин хотел сказать, что это невозможно, но, вспомнив, как Фэн Юй Хэн вытаскивала из своего мистического рукава всякие странные вещи еще в предыдущем году, он почувствовал, что не существует ничего такого, на что бы эта девушка не была способна. Так что, слова, которые он собирался сказать, так и не прозвучали.

Фэн Юй Хэн не хотела слишком много говорить на эту тему, поэтому она поспешила ему сказать:

— Давай, ешь быстрее. После того как закончим, мы сможем пойти и повеселиться.

Когда они сели в карету, Сюань Тянь Мин все еще был немного голоден, потому что обнаружил, что не может идти в ногу с Фэн Юй Хэн, когда дело доходит до скорости поедания пищи. Кто знал, где эта девушка приобрела такую способность; когда ела, она с сумасшедшей скоростью практически вдыхала пищу, стоявшую на столе. Он был сосредоточен только на наблюдении за ней, поэтому не успел съесть много.

В данный момент они вместе сидели в карете. Фэн Юй Хэн держала странную бутылку и пила из нее чай. Сюань Тянь Мин, однако, думал, что ему обязательно нужно сначала где-нибудь остановиться, чтобы купить еще еды.

Он взглянул на Фэн Юй Хэн, а затем вытянул эту странную бутылку у нее из рук:

— Дай и мне глотнуть, — если наполнить его желудок водой, то все стало бы вполне терпимым.

— Этот материал называется стеклом, — сказала ему Фэн Юй Хэн. — Он двухслойный, поэтому она не горячая на ощупь. Попозже я найду для тебя еще одну.

— Не нужно, просто отдай мне эту, — очень нескромно ответил Сюань Тянь Мин.

— Тогда я отдам ее тебе! — кивнула Фэн Юй Хэн. Это был всего лишь один термос. В ее пространстве были еще.

Императорский экипаж Сюань Тянь Мина направился ко дворцу Сян. Он несколько раз хотел спросить эту девушку, действительно ли она понимала, насколько там опасно. Не то чтобы она не могла пойти туда, но могла ли она хотя бы сначала найти его? Но он всегда знал, что Фэн Юй Хэн очень своевольная особа; кроме того, она не будет действовать необдуманно. То, что она решила, пусть и под влиянием момента, она определенно немедленно пойдет и осуществит это. Никто не смог бы остановить ее и заставить ее передумать.

Он чуть слышно вздохнул. По крайней мере, она помнила о том, что может прибежать в августейший дворец, чтобы поплакаться ему. Этого было достаточно.

Протянув руку, он погладил ее по голове. В итоге он так ничего и не сказал.

Фэн Юй Хэн, однако, обдумывала про себя произошедшее. Положив свой подбородок на колени, она пробормотала:

— Сюань Тянь Мин, когда я впервые увидела тебя в горах на северо-западе, меня привлек этот пурпурный цветок лотоса на твоем лбу. Я признаю, что я та, кто питает чувства, когда видит кого-то прекрасного, но это не значит, что мои чувства к тебе полностью основаны на твоей внешности. Я не знаю, как тебе это объяснить, но ты действительно первый человек, которого я увидела в этом мире. Для меня ты как моя жизнь. Вот почему я не могу терпеть тех, кто так страшно изранил тебя. Когда я думаю о тех стрелах, пронзивших твои колени, мое сердце начинает болеть.

У Сюань Тянь Мина сжалось сердце, а его хватка усилилась. Опасаясь, что причинит ей боль, он быстро потрепал ее по плечу.

— Глупая девчонка, всякий раз, когда я думаю о том, что Фэн Цзинь Юань на три полных страданий года услал тебя на северо-запад, я так злюсь, что хочу жестоко избить его. Я ненавидел то, что не могу предоставить тебе все самое лучшее в этом мире. Даже если ты захочешь целую страну, я пойду и завоюю ее для тебя.

Фэн Юй Хэн подняла голову, посмотрела на него и искренне произнесла:

— Вот почему мы одинаковы. Мы похожи, поэтому нам суждено быть вместе. Сюань Тянь Мин, вчера вечером я слышала, как Сюань Тянь Е и Кан И обсуждали то время, когда ты был на северо-западе. Именно из-за того, что Сюань Тянь Е разместил шпиона в Северо-западной армии, ты внезапно попал в засаду. А группе божественных лучников Цянь Чжоу удалось проникнуть в Да Шунь потому, что Фэн Цзинь Юань тайком помог им, предоставив документы. Скажи, разве эти трое не заслуживают смерти?

Пока она говорила, ее глаза излучали убийственное намерение. Она выглядела настоящей посланницей смерти, пришедшей из ада. Только найдя осужденных, она медленно отнимет их души и раздавит их, не дав даже возможности возродиться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 335.2. Когда небеса падут, я удержу их для тебя**

Сюань Тянь Мин внезапно засмеялся, сжал личико Фэн Юй Хэн в ладонях, а затем пристально посмотрел на нее и сказал, буквально ослепляя лотосом на своем лбу:

— Это моя, Сюань Тянь Мина, жена! Не беспокойся. Муж отправит тебе всех, кто заставляет тебя чувствовать себя несчастной. Просто возьми свой кнут и сделай с ними все, что захочешь. Убийство — не цель. Цель в том, чтобы повеселиться. Это включает в себя и Цянь Чжоу. Раз ты хочешь ее, давай, возьми ее силой!

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись от его слов так же, как глаза некоторых женщин загораются при виде красивых драгоценных камней. Они были наполнены радостью и жадностью; однако это было как раз во вкусе Сюань Тянь Мина.

Наконец, карета остановилась недалеко от дворца Сян. Никто из них не покинул карету, Фэн Юй Хэн просто подняла занавес с одной стороны, чтобы выглянуть наружу.

Вокруг собралось множество людей, чтобы насладиться столь живым зрелищем. Прошлой ночью внезапно загорелась часть стены дворца Сян. Пожар оказался довольно силен, приведя к ее частичному разрушению.

Они слышали голоса мирных жителей, которые говорили:

— Интересно, как начался этот пожар? Там странно пахнет, и, я слышал, его было очень трудно погасить. Пожар был явно небольшим, но ни одно ведро воды не смогло его потушить.

— Я слышал, что сгорело несколько очень старых деревьев во дворе.

— Попридержи язык. Были бы проблемы, если бы люди из дворца услышали тебя. Это дворец Сян. Это не дворец какого-то там другого лорда. Обидишь его — проблем не оберешься!

— Ш-ш! Смотри, разве это не принц Сян?

После того как этот человек сказал это, Фэн Юй Хэн обратила свое внимание на вход во дворец. Конечно же, она увидела, выходящего оттуда Сюань Тянь Е. Его окутывала аура гнева, а лицо было даже длиннее, чем лошадиная морда. Он походил на разъяренного слона.

Зеваки замолчали и разбежались, кто куда.

Как только Сюань Тянь Е вышел, он посмотрел прямо на экипаж Сюань Тянь Мина и Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Мин лениво откинулся на спинку своего кресла и закрыл глаза, полностью игнорируя его.

Фэн Юй Хэн же, будучи в хорошем настроении, подняла руку, чтобы помахать ему:

— Привет!

И без того вытянутое лицо Сюань Тянь Е стало еще длиннее.

Сюань Тянь Мин схватил маленькую ручку Фэн Юй Хэн и спросил:

— Скажи, что именно может привести к тому, что несколько небольших костерков не смогут потушить даже ведром воды?

— Медицинский алкоголь! Замочи несколько ватных шариков и подожги их. Они действительно очень красивые. Но дело не в том, что ведро воды не потушит их огонь. Гражданские просто распространяли ложные слухи и сильно преувеличили. Но подобный огонь действительно немного сложнее потушить по сравнению с обычными пожарами.

В это время Сюань Тянь Е уже практически подошел к ним и сказал:

— Звучит так, как будто младшая сестра хорошо знакома с огнем, который сжег дворец этого принца.

Фэн Юй Хэн только кивнула:

— Немного знакома. Можете спросить меня!

Сюань Тянь Мин, однако, добавил:

— Как нахально, неужели третий брат такой бесстыдный человек? Загорелся твой собственный дворец, и ты, не способный разобраться в этом, пришел спросить свою младшую сестру. Если бы об этом стало известно, что осталось бы от репутации третьего брата?

Сюань Тянь Е почувствовал в горле сладковатый рыбный вкус, в любой момент он мог откашлять кровь. Ему казалось, что он вот-вот умрет от гнева из-за этих двоих, сидевших в экипаже. Если бы было возможно, он действительно хотел лично раздавить эту парочку до смерти. К сожалению, ему не хватало не только сил, но и способностей. Сюань Тянь Мин был тем, кого он все еще не мог победить, а эта девушка, выглядевшая слишком слабой, чтобы противостоять даже ветру, владела боевыми искусствами не хуже его девятого брата.

Он остановился на полпути. В это же время экипаж Сюань Тянь Мина начал разворачиваться, готовясь уехать.

Сюань Тянь Е наблюдал за начавшей движение каретой и увидел, как Фэн Юй Хэн внезапно встала и сделала жест, как будто она стреляла стрелой. Это действие было исключительно странным, и заставило его сердце задрожать.

Когда он, наконец, пришел в себя, карета уже была далеко. Он что-то долго обдумывал, а затем быстро приказал своему помощнику:

— Иди, скажи старшей принцессе Кан И: пусть она позаботится о Фэн Юй Хэн.

Телохранитель получил приказ и ушел, оставив Сюань Тянь Е в одиночестве наблюдать, как карета уезжает все дальше и дальше, пока она не превратилась в крохотную черную точку. Только тогда он, наконец, отвернулся.

Сюань Тянь Мин привез Фэн Юй Хэн в императорский дворец. Когда они вышли из императорской кареты, он сказал ей:

— Пойдем, отдадим дань уважения императрице.

Фэн Юй Хэн задумалась на мгновение и спросила, толкнув его:

— Что такое? Жу Цзя учат люди ее величества?

— Жена умна, — похвалил ее Сюань Тянь Мин.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и спросила его:

— Ну, как? Я хорошо справилась с поркой?

— Конечно, у тебя все получилось! — он показал ей свою хитрую улыбку. — Помни, если в будущем кто-то заставит тебя стать несчастной, не волнуйся ни о чем. Возьми и достань свой кнут, а о других вещах можно будет позже побеспокоиться. Просто отхлестай их так, как тебе захочется. Если они умрут, то им не повезло. Если они не умрут, то этот долг можно будет уладить позже.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Это мне по душе. Но что, если я отхлещу кого-то слишком хлопотного в плане причинения дальнейших неприятностей?

— Чего бояться? Если небеса падут, я удержу их для тебя. Даже так это все еще заботит тебя?

Она широко улыбнулась, а потом, прищурившись, спросила:

— Что мы собираемся делать, когда найдем Жу Цзя?

— Поскольку Цянь Чжоу — это то, что моя дорогая жена уже заказала, давай сначала соберем арендную плату!

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Китайский финик — это настоящий кладезь витаминов. Именно по этой причине он и пользуется особым спросом у жителей Поднебесной. Согласно местной поговорке, три китайских финика в день сохранят вашу молодость навечно. Так что эти фрукты смело можно назвать китайскими "молодильными яблоками".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 336.1. Этот принц просто хочет увидеть, есть ли у тебя стыд**

Центральный дворец императрицы определенно был самым величественным из всех внутренних дворцов. Как самый большой, его обслуживало больше всего слуг, но в нем также были и самые строгие дворцовые правила. Император отдал свою любовь императорской наложнице Юнь, а власть передал императрице. Что касается других дворцов, несколько десятилетий назад благосклонность была чем-то, что распределялось между ними равномерно, но с тех пор, как императорская наложница Юнь вошла во дворец, другим императорским наложницам не доставалось даже лучика ее света.

Когда Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн прибыли, императрица, очевидно, находилась в Небесном зале, а император заботился о каких-то неотложных делах. Пожилая чиновница провела их в боковую комнату, где в настоящее время находилась Жу Цзя. Затем она, как старая знакомая, сказала Фэн Юй Хэн:

— В то время, когда принцесса Сян вошла в императорский дворец, чтобы лечиться у окружной принцессы, она останавливалась в той же комнате.

Фэн Юй Хэн подняла брови:

— Мы пришли не лечить ее травмы.

Сюань Тянь Мин погладил тыльную сторону ее ладони:

— Ха! Все в порядке, можем взглянуть; тем не менее плата принцессы округа за осмотр чрезвычайно высока.

Фэн Юй Хэн мгновенно поняла смысл его слов, с улыбкой сказав:

— Правильно, когда я лечила болезнь принцессы Сян, оплатой за ее лечение стала нефритовая шахта. У принцессы Жу Цзя такие серьезные травмы, поэтому лечить ее будет гораздо сложнее, чем болезнь принцессы Сян.

— Тогда принцесса округа должна попросить дополнительную плату, — пока они говорили, они уже прибыли в боковую комнату. Чиновница протянула руку и открыла дверь, сказав: — Дворец каждый день посылает императорского врача, чтобы проверить состояние принцессы Жу Цзя, но они все считают, что принцесса Жу Цзя получила внутренние травмы, которые повлияли на ее сердце. Дворец уже начал использовать лучшие лекарства, но ее состояние, кажется, не становится лучше. Кроме того, даже если она оправится от внутренних повреждений, от кнута останутся шрамы.

Когда они вошли в комнату, оттуда как раз выходил очередной императорский врач. Увидев Сюань Тянь Мина и Фэн Юй Хэн, он быстро выразил свое почтение.

Сюань Тянь Мин спросил его:

— Какие лекарства ты дал этой принцессе?

Императорский врач немного подумал, а затем ответил:

— Использовались женьшень и ганодерма из императорской аптеки. Ее величество императрица сказала, что мы просто должны давать ей любые хорошие лекарства. Если она не сможет выздороветь даже с этим, то эта принцесса из Цянь Чжоу может винить только жизнь в своей неудаче. Мы, слуги, бессильны.

Фэн Юй Хэн улыбнулась про себя. Дайте ей любые хорошие лекарства. Императрицу не беспокоило, правильным или нет было отданное лекарство. В то же время это было также отношение императора к этому вопросу. Если подумать о том разе, когда Кан И только вошла во дворец, становилось ясно, что она провела некоторое исследование императорской семьи Да Шунь. Разыграв карту сочувствия, она ткнула императора в уязвимое место и успешно заставила его вспомнить о своей сестре.

К сожалению, как бы он ни думал о своей сестре, это не может сравниться с тем, что Жу Цзя оскорбила Сюань Тянь Мина. Император мог вытерпеть все, что угодно, но он ни в малейшей степени не мог быть небрежным, когда речь шла об императорской наложнице Юнь и ее сыне. Когда императорская наложница Юнь разозлилась в прошлый раз, он чуть не убил главную императорскую наложницу Бу Бай Пин, а также убил лорда Бу. Теперь, когда Сюань Тянь Мин был оскорблен, посмотрите на его текущее отношение. Он делал все возможное, чтобы убить Жу Цзя, даже предоставляя лекарства.

Фэн Юй Хэн иногда думала, что им повезло: Сюань Тянь Мин много работал и был достойным милости императора. Если бы он был бесполезным сыном, возможно, вся Да Шунь разрушилась бы в его руках.

Размышляя об этом, она подтолкнула Сюань Тянь Мина еще на несколько шагов и в то же время сказала императорскому врачу:

— Иди и напиши список всех лекарств, которые принимала принцесса Жу Цзя. Записывай, сколько каждого было взято, и отслеживай это. Позже сможешь попросить у Цянь Чжоу денег.

Лоб императорского врача взмок от пота. Когда он впервые услышал, что они будут лечить принцессу Жу Цзя, то понял, что Да Шунь намерена повозиться с Цянь Чжоу. Когда он услышал, что принцесса Жу Цзя обидела окружную принцессу Цзи Ан, и травмы ее тела были результатом избиения этой окружной принцессой... Он не мог не утереть выступивший пот и сказать, прежде чем встать и выйти из зала:

— Этот чиновник подчинится.

После этого Фэн Юй Хэн вместе с Сюань Тянь Мином и бабушкой подошла к кровати Жу Цзя. Остановившись в трех шагах, она прикрыла нос и спросила служанку, которая ухаживала за ней:

— Что это за запах?

Дворцовая служанка вышла вперед, чтобы ответить:

— Отвечаю принцессе округа, принцесса Жу Цзя страдает недержанием мочи. Может быть...

— Достаточно, ты смеешь говорить, не опасаясь осквернить уши его высочества и принцессы округа? — чиновница прервала ее, потом обернулась к Фэн Юй Хэн. — Она серьезно пострадала, если ее не вылечить сразу, то я боюсь, что она действительно не сможет восстановиться, — сказав это, пожилая женщина покачала головой и посмотрела на Жу Цзя, с сожалением вздохнув. — Такая молодая принцесса. Действительно очень жаль.

Жу Цзя, лежавшая на кровати, была завернута в белую ткань, внешне напоминая цзунцзы (1), торчала только голова. Услышав, что пришли люди, она повернула голову, чтобы посмотреть; однако она по стечению обстоятельств сразу же наткнулась на холодный взгляд Фэн Юй Хэн. А услышав то, что только что сказала чиновница, впала в отчаяние.

Глаза Жу Цзя покраснели, как только она увидела Фэн Юй Хэн. Всем своим видом она стала напоминать какого-то дикого зверя. Яростно стиснув зубы, она отчаянно попыталась броситься вперед. К сожалению, ее тело было завернуто в простыни, девушка была совершенно неспособна двигаться. Кроме того, пока она извивалась, боль от ее растревоженных ран заставила ее прослезиться.

— Фэн Юй Хэн! — она скрежетнула зубами. — Просто подожди. Рано или поздно мой дядя-император бросится в столицу, чтобы отомстить за меня. Когда наступит это время, твой труп разорвут на десять тысяч частей!

— Ты имеешь в виду, что... Цянь Чжоу, вассальное государство, будет бунтовать? Быстрее, — Фэн Юй Хэн нахмурилась и, схватив чиновницу за руку, сказала: — Быстрее доложите его величеству. Скажи, что Цянь Чжоу будет бунтовать. Попросите его величество быстро направить войска для подавления восстания!

Эти слова почти до смерти напугали Жу Цзя, и она сразу же закричала:

— Подожди! Н-никакого восстания! Фэн Юй Хэн, не делай таких порочных заявлений!

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Цзунцзы — китайское блюдо, клейкий рис с начинкой, завернутый в бамбуковый, тростниковый или любой другой плоский лист, вареный на пару. От китайцев это блюдо заимствовали лаосцы, тайцы, кхмеры, индонезийцы и малайцы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 336.2. Этот принц просто хочет увидеть, есть ли у тебя стыд**

Фэн Юй Хэн не поняла:

— Ты сама сказала это. Твой дядя-император уничтожит столицу. Если это не бунт, то что вообще тогда бунт (1)?

Сюань Тянь Мин тоже не стал оставаться в стороне:

— Моя Да Шунь довольно хорошо относится к своим вассальным государствам. Несмотря на то что мы каждый год получаем дань от вашей страны, ежегодный объем продовольствия, предоставляемый нами, во много раз превышает то, что отдается как дань. Твоя Цянь Чжоу весь год покрыта льдом и снегом, у вас ничего не растет. Большая часть еды, которую вы едите, привезена из Да Шунь. В чем дело, разве люди Цянь Чжоу не слышали о том, что за услугу, полученную во время острой нужды, расплачиваются многократно?

— Вы, — Жу Цзя снова собиралась начать ругаться, поскольку привыкла делать это, но боль тела успешно закрыла ей рот. Она знала, что не может оскорбить этого человека. В прошлый раз ее услышала Фэн Юй Хэн, что привело к ее избиению. Если она оскорбит его на этот раз, сможет ли вообще сохранить свою жизнь?

Ей некуда было излить гнев, клокотавший в груди. Она сдерживалась изо всех сил, но это заставило ее лицо покраснеть, а глаза выпучиться. Она выглядела очень устрашающе.

Чиновница спросила ее:

— Принцесса плохо себя чувствует? Хм-м, императорские врачи все приходили к вам по очереди, но раны принцессы слишком тяжелы. Они уже повлияли на сердце. Императорские врачи ничего не могли сделать. Мы могли только положиться на тысячелетний женьшень, чтобы дождаться прибытия окружной принцессы Цзи Ан.

— Чего вы ждете от нее? — Жу Цзя уже привыкла видеть полные безнадежности лица императорских врачей, когда они все качали головами. Она даже начала планировать свою собственную смерть. Но... — Может ли быть так, что перед смертью я снова буду унижена этой шлюхой?

Сюань Тянь Мина мгновенно накрыло пеленой ярости. Даже не задумываясь, он позволил взлететь кнуту в своей руке. С большой точностью он приземлился прямо в рот Жу Цзя.

Жу Цзя почувствовала, как ее губы внезапно распахнулись. Волна боли нахлынула на нее и едва не лишила сознания.

Она задохнулась, когда дворянская служанка подошла с носовым платком, чтобы вытереть кровь; однако ее оттолкнули. Жу Цзя словно сошла с ума. Своими кроличьими губами она громко спросила Сюань Тянь Мина:

— Ты на самом деле бьешь и женщин?

Сюань Тянь Мин закатил глаза:

— В глазах этого принца нет различий между мужчинами и женщинами. Я только различаю, бесстыден человек или нет. Ты бесстыдна, так почему меня должно волновать, мужчина ты или женщина? Шлюха? Хочешь попробовать сказать это еще раз? Этот принц может гарантировать, что, когда ты это скажешь, этот кнут немедленно обернется вокруг твоего языка и вырвет его с корнем.

Жу Цзя побледнела от страха. Эти двое... демоны? В этом мире на самом деле существовали такие люди, и они фактически стали парой. Небеса! Если бы она знала раньше, что у второй дочери семьи Фэн такой характер, даже если бы ее избили до смерти, она бы не приехала в Да Шунь!

Эта молодая принцесса наконец-то познала, что такой страх. Начав плакать, она больше не осмеливалась говорить гадости. Хотя императорские врачи уже сказали, что жизнь ее будет недолгой, и она проведет остаток своих дней, завернутой в простыни, как пельмень, и даже не сможет ходить в туалет по своему желанию, она все еще хотела продолжать жить. Каждый день жизни означал, что... Что если ее дядя император сможет прийти и спасти ее?

В это время чиновница вернулась к предыдущей теме:

— Принцесса, причина, по которой мы ждали прихода принцессы округа Цзи Ан, заключалась в вашем спасении! Вы не знали? Лучший врач в Да Шунь не один из императорских врачей. Это окружная принцесса Цзи Ан!

Жу Цзя ошеломленно повторила услышанные слова, как будто это была забавная шутка. Она оглянулась и спросила чиновницу:

— Ее? Спасти меня? Это она избила меня до такой степени. Теперь, не только старые травмы не вылечены, у меня уже появилась новая травма. В конце концов, она пришла, чтобы спасти меня или убить?

Фэн Юй Хэн сделала пару шагов вперед и пристально посмотрела на нее, сказав:

— Спасу я тебя или убью, будет зависеть от того, что ты выберешь. Жу Цзя, мы и так с тобой враждовали; однако, во-первых, ты никогда не должна была оскорблять его высочество августейшего принца. А во-вторых, если ты сможешь выжить, иди и спроси свою мать, что она сделала. Скажу тебе честно, эта порка слишком легкое наказание для тебя. Если наступит день, когда эта тетушка станет несчастной, даже если я убью тебя, твоя мать не посмеет сказать ни слова. Ты мне веришь?

Сердце Жу Цзя дрогнуло. По какой-то причине она действительно поверила в эти слова. На этот раз они приехали в Да Шунь с неблаговидными целями. Если Фэн Юй Хэн убьет ее, будет ли ее мать искать мести за нее?

Ее шея напряглась. Она хотела повернуться и посмотреть на эту окружную принцессу; однако ей не хватило смелости сделать это. Через некоторое время она услышала, как Фэн Юй Хэн спросила:

— Жить или умереть, тебе нужно выбрать сейчас! Эта окружная принцесса очень занята. Разве у меня есть время, чтобы торчать здесь и ничего не делать?

Жу Цзя подсознательно сказала:

— Жить! Я хочу продолжать жить!

— Хорошо! — Фэн Юй Хэн повысила голос и сказала: — Если хочешь жить, это нормально. Эта окружная принцесса лично позаботится о том, чтобы спасти тебя. Я не только могу сделать это, я также могу удалить шрамы на твоем теле, но... — она сделала паузу, ее тон стал игривым, но мрачным, когда она спросила: — какую цену готова заплатить за это Цянь Чжоу?

— Цену? — Жу Цзя была ошеломлена. — Какую цену?

Чиновница взяла на себя инициативу:

— Принцесса Цянь Чжоу, за лечение, естественно, нужно платить.

Жу Цзя быстро обдумала ситуация и высказала очень разумную мысль:

— Я с мамой вошла в поместье Фэн. Семья Фэн — это моя семья, поэтому премьер-министр Фэн — мой отец. Когда дочь заболевает, естественно просить у отца деньги на лекарства.

— Вот как, — Фэн Юй Хэн кивнула. — Хорошо, тогда эта окружная принцесса попросит кого-нибудь вернуться и спросить. Посмотрим, сколько отец может заплатить. Но есть кое-что, о чем я должна тебе напомнить. Чтобы заполучить твою мать, тот, кого ты назвала отцом, уже потратил все деньги в поместье Фэн. Прямо сейчас он должен бабушке более десяти тысяч таэлей.

Сердце Жу Цзя похолодело, когда она услышала, как Сюань Тянь Мин неожиданно сказал:

— У этого принца есть идея. Принцесса, хочешь посмотреть, стоит ли это того или нет?

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Слова, используемые Жу Цзя и Фэн Юй Хэн одни и те же, а значения разные. Жу Цзя использует фразеологизм "разорвать труп на десять тысяч частей", в то время как Фэн Юй Хэн воспринимает их буквально — "убиение столицы".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 337.1. Отхватить хороший куш одним росчерком кисти**

Реальность показала, что идея Сюань Тянь Мина никак не могла быть выгодной для Жу Цзя. Стоимость лечения травм ее тела составит пять миллионов золотых таэлей.

Жу Цзя до сих пор не знала о том, что Сюань Тянь Мин выманил у Кан И пять миллионов золотых таэлей. Она подумала, что, хотя эта сумма действительно слишком большая, если она сможет использовать деньги для обмена на собственную жизнь, ее дядя-император определенно согласится. Так что она быстро кивнула:

— Я согласна.

Сюань Тянь Мин улыбнулся и сказал:

— Твое согласие не многого стоит. Этот вопрос все еще требует согласия твоей матери.

Жу Цзя с тревогой сказала:

— Немедленно отправьте кого-нибудь в поместье Фэн, чтобы сообщить. Мама обязательно согласится!

Сюань Тянь Мин кивнул и собирался дать добро; тем не менее Фэн Юй Хэн снова сказала:

— Подожди, подожди!

Жу Цзя посмотрела в ее сторону:

— Чего ты хочешь сейчас?

— Пять миллионов золотых таэлей недостаточно, — ответила Фэн Юй Хэн. — Я все еще хочу десяток снежных Тяньшаньских лотосов (1) вашей Цянь Чжоу. Я хочу их вместе с окружающим тысячелетним замерзшим снегом. Пусть их привезут в Да Шунь.

— Что? — Жу Цзя была безмерно удивлена. — Ты хочешь снежные Тяньшаньские лотосы? И тысячелетний замерзший снег? — она уставилась на Фэн Юй Хэн, как на сумасшедшую. Через некоторое время присутствующие услышали, как Жу Цзя внезапно начала хохотать. Смеясь, она сказала: — Фэн Юй Хэн, ты сошла с ума? Снежный Тяньшаньский лотос растет в тысячелетнем замерзшем снегу. Даже если этот замороженный снег может не растаять в течение месяца после того, как покинет Цянь Чжоу, когда он будет доставлен в столицу Да Шунь, он почти растает. Какая тебе польза с десятка таких полуживых цветов?

Фэн Юй Хэн игралась пальцами, когда отвечала:

— Выращу их ради удовольствия.

— Ты не сможешь сохранить их живыми!

— Могу ли я или нет сохранить их — это моя проблема. Твоя же — дашь ли ты мне их или нет, — Фэн Юй Хэн смотрела на Жу Цзя, изогнув губы в злобной улыбке.

— Хорошо, тогда пусть кто-нибудь пойдет в поместье Фэн и передаст это сообщение моей матери! — сказала Жу Цзя, стиснув зубы.

Сюань Тянь Мин сразу же сказал чиновнице:

— Я попрошу вас лично совершить эту поездку. Расскажите старшей принцессе Кан И о нашем договоре. Помните, если старшая принцесса согласится, немедленно доставьте ее в правительственный офис. Наряду с пятью миллионами золотых таэлей, которые она обещала вчера, все это должно быть записано в соглашении. Пусть губернатор сделает необходимые записи.

— Ваше высочество, не волнуйтесь. Эта слуга немедленно займется этим, — чиновница подчинилась, развернулась и ушла.

— Что за пять миллионов таэлей, обещанных вчера? Подождите минутку! — ошеломленная Жу Цзя хотела призвать чиновницу остановиться, но как та могла услышать ее, когда она уже ушла. Жу Цзя посмотрела на Сюань Тянь Мина и Фэн Юй Хэн, а затем внезапно почувствовала, что ее обманули: — На какую сумму в серебре вы обманули мою маму?

Сюань Тянь Мин исправил ее:

— Что ты имеешь в виду под обманом! Вчерашние пять миллионов помогут избавить мою жену от гнева. Сегодняшние нужны для оплаты лечения твоих травм. Кроме того, я должен напомнить еще раз. Это не серебро. Это золото.

Жу Цзя чуть не вырвало кровью. Десять миллионов таэлей? За пару дней Цянь Чжоу была обманута на десять миллионов золотых таэлей?

— Вы делаете это нарочно! — громко крикнула она, растревожив свои раны.

Фэн Юй Хэн посмотрела на нее и кивнула:

— Это было нарочно. Что ты можешь с этим поделать?

Жу Цзя стиснула зубы и сказала:

— Не радуйся слишком сильно. Разве у Да Шунь нет поговорки, что колесо судьбы крутится, будет и на нашей улице праздник? Рано или поздно наступит день, когда ты попадешь в мои руки. Когда это время придет, ты должна быть осторожна, чтобы я не попыталась получить возмещение за все, что ты сделала сегодня!

Фэн Юй Хэн сделала вид, что напугана, но в глазах ее светилась улыбка:

— Я собираюсь стать твоим доктором. Если ты мне так угрожаешь, как я посмею лечить тебя?

Жу Цзя пораженно поняла, что неправильно выразилась. Она просто закрыла глаза, так как ее не побеспокоило бы то, что она не видела.

Когда чиновница прибыла в поместье Фэн, Кан И находилась в своем кабинете, думая о том, как написать письмо правителю Цянь Чжоу. Первоначально она должна была написать это письмо вчера, но прибыли сестры Чэн Ши, а потом кто-то отравил суп Хань Ши. Затем она покинула поместье на ночь, поэтому у нее не было времени побеспокоиться об этих вещах.

Чиновницу пригласили во двор Пионов. Когда Кан И прибыла, основательница Фэн и Чэнь Юй уже сидели там. Увидев, что Кан И пришла, чиновница направилась к ней и поклонилась. Кан И также ответила приветствием:

— Интересно, есть ли причина для визита этой чиновницы?

— Я не смею носить звание чиновника. Эта слуга — просто слуга. Старшая принцесса слишком добра. Эта слуга пришла сегодня, чтобы донести до старшей принцессы послание его высочества августейшего принца и просьбу принцессы Жу Цзя.

Услышав о просьбе, настроение Кан И, наконец, изменилось, она с некоторой настойчивостью спросила:

— Что случилось с Жу Цзя?

Чиновница говорила очень размеренно и лаконично, рассказывая им о произошедших событиях. Закончив, она подчеркнула:

— Травмы принцессы Жу Цзя действительно слишком серьезны. Сила ударов кнута повлияла на ее сердце. Эта слуга скажет кое-что неприятное. Если ее не спасти прямо сейчас, я боюсь, что она покинет этот мир через три-пять дней!

Сердце Кан И сжалось, даже основательница и Чэнь Юй пришли в отчаяние. Чэнь Юй с сомнением спросила:

— Может ли кнут приземляться так яростно?

Чиновница кивнула:

— Возможно, это потому, что принцесса округа Цзи Ан была слишком зла в то время и использовала какую-то внутреннюю силу. Всем известно, что окружная принцесса Цзи Ан владеет боевыми искусствами. После того как принцесса Жу Цзя была избита, ей уже повезло, что она сохранила свою жизнь. Если бы ее избил августейший принц, то старшая принцесса смогла бы сэкономить на золоте.

Кан И и так чуть не лопалась от гнева, но ей снова и снова приходилось убеждать себя сдерживаться. Она спросила чиновницу:

— Разрешат ли этой увидеться с Цзя'эр?

Чиновница была очень рада удовлетворить ее просьбу:

— Естественно, это разрешено. Если старшая принцесса хочет пойти во дворец, чтобы навестить ее, вы можете вернуться вместе с этой слугой. Принцесса округа и его высочество тоже там. Вы даже можете расспросить его высочество августейшего принца лично. Думаю, ее величество императрица тоже должна вернуться примерно в это время. Вчера его величество очень разозлился, узнав, что кто-то оскорбил его самого любимого сына. Он был так зол, что хотел вытащить преступницу и разрезать ее на части, но именно ее величество спасла жизнь юной принцессе. Если старшая принцесса пойдет во дворец, вы должны лично поблагодарить ее величество.

Кан И была шокирована, услышав это, и быстро покачала головой:

— Нет необходимости. Эта просто подумала об этом. Если Жу Цзя сможет остаться во дворце, это будет означать, что она получит лучшее лечение. Его величество обожает ее, он даже дал ей два рулона шелка Лунного Дворца, о чем этой стоит беспокоиться?

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Снежный лотос — растение, собирающее небесную эссенцию. Подобно грибу линчжи, оно собирает киноварь и используется для нижнего киноварного поля. Собирает небесную эссенцию для верхнего киноварного поля. Снежный лотос — растение, управляющее судьбой. Оно является священным и требует особого к себе отношения. Считается, что его охраняют драконы.

По легенде, этот цветок пришел к нам с Млечного пути, из созвездия Тай, лежащего между звездами Нюлан и Чжинъю. Гора, представляющая этот цветок, носит название Тяньтайшань.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 337.2. Отхватить хороший куш одним росчерком кисти**

Чиновница улыбнулась и ответила:

— То, что старшая принцесса спокойна, — это правильно. Императорские врачи делают все возможное для принцессы Жу Цзя и используют лучшие из доступных лекарств.

Кан И в глубине души знала, что проблема существует, но ей было трудно в этот момент спросить что-либо. Удерживание Жу Цзя во дворце было равносильно тому, что противник обладал преимуществом перед ней. Теперь она была как кусок мяса на разделочной доске. Они могли отрезать столько, сколько хотели.

Кан И вздохнула, затем повернулась к основательнице и сказала:

— Мама, невестка отправится в правительственный офис.

Основательница кивнула, но ничего не ответила.

После того как Кан И ушла, основательница отослала и Чэнь Юй. Только после того, как все ушли, она вздохнула и спросила:

— Что именно хочет сделать девятый принц?

Бабушка Чжао была рядом с ней и сказала, немного подумав:

— Кажется... он хочет обмануть ее на деньги?

Основательница была поражена и сказала первое, что пришло ей в голову:

— А у Цянь Чжоу есть такие деньги? Они же не будут брать деньги из приданого Кан И, верно? Она все еще должна мне!

Бабушка Чжао подумала, что ничтожный долг перед ней по сравнению с пятью миллионами золотых таэлей — это то, о чем не стоит даже упоминать, так о чем она волновалась? Но она не посмела сказать такую вещь. Она только утешила основательницу:

— Не будут. Независимо от размера Цянь Чжоу, это все еще страна. Десять миллионов золотых таэлей звучит как большая сумма, но это не должно заставить их использовать приданое госпожи, чтобы расплатиться.

— Действительно логично, — вслух задумалась основательница. — Будет хорошо, если они не будут его использовать. Ее приданое будет использовано на благо поместья. Ах, да, — она вспомнила кое-что, — разве сестры Чэн не сказали, что сегодня придет их приданое? Оно уже здесь?

Бабушка Чжао ответила:

— Пока нет. Старейшая госпожа, не беспокойтесь. Разве вы не слышали, что вторая молодая госпожа и его высочество девятый принц оба во дворце? Думаю, оно должно прибыть с возвращением второй молодой госпожи.

Основательница кивнула:

— Прекрасно, тогда давай подождем еще немного его прибытия.

Кан И не была небрежной в своей работе. Прибыв в кабинет губернатора, она сразу же передала вексель чиновнице. Когда та вернулась с ним обратно во дворец, императрица уже пришла с заседания двора и разговаривала с Фэн Юй Хэн:

— Пожалуйста, позаботьтесь о Цзюнь Мань и Цзюнь Мэй. Эти две девочки рождены от наложницы поместья Чэн, а их мать была просто обычной служанкой, которая спала с хозяином. У них не было реального статуса. Несмотря на то что семья Чэн не обладает таким же статусом, как премьер-министр Фэн, в любом случае ее все еще можно считать выдающейся семьей. В этом дворе не было недостатка в схемах. С детства эти сестры страдали от издевательств. После того как они вошли во дворец, в течение первых двух лет они были очень застенчивы и трусливы, и когда приходил император, они даже не смели поднимать голову.

Фэн Юй Хэн вспомнила сестер Чэн, которых она встретила прошлой ночью. Они не выглядели трусливыми. Если подумать, проведя так много лет во дворце, было бы невозможно оставаться трусливыми. Император и императрица, казалось, были заинтересованы в их обучении, поэтому, хотя сестры Чэн вошли в поместье только полдня назад, скорость, с которой поступала информация, была намного выше, чем раньше.

Она улыбнулась императрице и сказала:

— Кстати говоря, поскольку они замужем за отцом, они старшие А-Хэн. С этого дня я буду больше заботиться о двух моих наложницах-матерях.

Пока они разговаривали, чиновница уже вышла вперед и глубоко церемонно поклонилась императрице, затем поклонилась Сюань Тянь Мину и сказала:

— Приказы вашего высочества выполнены. Это квитанция из правительства.

Сюань Тянь Мин принял бумагу, проверил ее, затем передал в руки Фэн Юй Хэн:

— Возьми. Когда золото будет доставлено в твою усадьбу, верни это ей.

Императрица давно слышала, что они работали в гармонии, чтобы обмануть Цянь Чжоу, и не могла не вздохнуть:

— В последнее время во всех дворцах и дворах наблюдаются сокращения. Если эта сможет получить дополнительные деньги, его величество определенно будет очень счастлив, — сказав это, она немного подумала, а затем сказала чиновнице: — Принцесса Жу Цзя лечится от своих ран во дворце, и она использовала множество дорогих и редких лекарств. Иди, узнай стоимость. Есть также и вопрос обучения манерам и логичности рассуждений, которые потребовали вызова специального учителя. Иди и скажи старшей принцессе Кан И, что они тоже будут добавлены к стоимости.

Чиновница подчинилась и направилась в усадьбу Фэн еще раз. Когда она вернулась снова, она держала в руках еще один вексель.

Императрица с удовлетворением приняла бумагу. Поднявшись, она сказала Сюань Тянь Мину:

— Вы можете заниматься своими делами. Эта пойдет к его величеству в поисках работы.

Наблюдая, как улыбающаяся императрица уходит, Сюань Тянь Мин тихо фыркнул:

— Мы позволили ей собрать немного денег.

Фэн Юй Хэн сказала:

— Сотрудничество ее величества было довольно хорошим. Позволить ей немного заработать — это то, что нужно было сделать. Пойдем, уже достаточно поздно. Мы должны покинуть дворец.

Услышав, что они уходят, чиновница быстро спросила:

— Окружная принцесса придет завтра, чтобы лечить принцессу Жу Цзя?

— Да, — кивнула Фэн Юй Хэн, — отмойте ее. Я больше не хочу чувствовать этот странный запах в той комнате.

— Окружная принцесса, пожалуйста, не беспокойтесь, — ответила чиновница.

Только тогда они, наконец, покинули ворота главного дворца. Уходя, Фэн Юй Хэн сказала:

— Я должна вернуться в поместье, чтобы сделать наложнице-матери Хань Ши иглоукалывание. Мне нужно сохранить ее плод. Ты не должен идти со мной. Посиди немного во дворце Зимней Луны. Я пришла в императорский дворец, но у меня не было возможности навестить императорскую наложницу-мать. Иди, поприветствуй ее за меня. Просто скажи, что я приду и поклонюсь ей завтра.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Хорошо, тогда просто верни мою имперскую карету. Будь осторожна на обратном пути.

Они вышли из дворца и разошлись.

Пока Фэн Юй Хэн шла к воротам императорского дворца, она столкнулась с группой дворцовых служанок, несущих в руках корзины. Одна из них выглядела очень знакомо. Прищурившись, она не могла не задуматься над этим.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 338.1. Тщательное использование аптечного пространства**

Эта группа дворцовых служанок состояла из четырех человек. Каждая из них держала в руках корзину. Они быстро семенили по обочине главной дороги, опустив головы. Было ясно, что они не хотят, чтобы их заметили другие.

К сожалению, несмотря на всю осторожность, их по-прежнему видела Фэн Юй Хэн.

Дворцовая служанка, которая провожала ее, заметила, что Фэн Юй Хэн оглянулась, поэтому тоже взглянула. Затем она взяла на себя инициативу объяснить:

— Это служанки, которые заботятся о наложнице Ань Пинь. Думаю, его высочество принц Сян снова послал что-то наложнице Ань Пинь.

Фэн Юй Хэн озадаченно хмыкнула и спросила:

— Если я не ошибаюсь, наложница Ань Пинь — мать пятого принца. Почему принц Сян посылает ей вещи?

Дворцовая служанка ответила:

— Окружная принцесса, возможно, не знает, но с тех пор, как это случилось с его высочеством пятым принцем, его величество никогда не посещал наложницу Ань Пинь. Из-за этого она стала немного невменяемой и начала ненавидеть его высочество пятого принца. Его высочество пятый принц отправлял раньше вещи во дворец, но когда наложница слышала, что они присланы им, она немедленно начинала их ломать. Поэтому его высочество третий принц взял на себя заботу о наложнице Ань Пинь. Время от времени он присылает ей еду и одежду.

— Вот как, — Фэн Юй Хэн кивнула. Она знала, что наложница Ань Пинь немного сумасшедшая; однако не думала, что третий принц совершит такой поступок. Сюань Тянь Е был из тех людей, которые определенно не сделали бы что-то подобное из добрых побуждений. Зачем возиться с чем-то, откуда не получишь прибыли? Так с какой целью он заботился о наложнице Ань Пинь?

Она перевела взгляд, посмотреа в том направлении, куда направлялась группа дворцовых служанок. Она не могла ошибиться. Среди них был один человек, которого она знала. Та, что научила Фэнь Дай снежному танцу, Хун Юнь.

— Личные дворцовые служанки Ань Пинь довольно красивы, — она сделала вид, что сказала это случайно. Когда она снова посмотрела в ту сторону, эта группа дворцовых служанок уже исчезла из виду.

Дворцовая служанка, стоящая рядом с ней, сказала:

— Это потому, что наложница Ань Пинь, чтобы вернуть себе императорскую благосклонность, воспитала в своем дворце множество прекрасных женщин. Мало того, она научила их тому снежному танцу. К сожалению, с тех пор его величество никогда больше не приходил в ее дворец.

— Разве его величество не послал императорского врача для исследования безумия наложницы Ань Пинь? — спросила она служанку. — Столько лет прошло, а улучшения, похоже, пока нет?

— Императорских врачей, естественно, приглашали, но его величество не интересуется этим вопросом, так как же императорские врачи могут относиться к нему серьезно? Они просто делают вид.

— Вот оно что, — Фэн Юй Хэн размышляла все то время, пока они шли к воротам дворца, а потом, наконец, сказала: — Потом, когда я приду в следующий раз, я пойду и осмотрю ее!

Служанка дворца улыбнулась и ответила:

— Принцесса округа действительно сострадательна.

Была ли она Бодхисаттвой или нет, Фэн Юй Хэн не знала. Она просто почувствовала желание пойти и проверить кое-что, к чему она все это время относилась с недоверчивостью. Казалось, что все идет к тому, что истина скоро раскроется.

Карета Сюань Тянь Мина ждала перед дворцовыми воротами, и Фэн Юй Хэн уже дошла до нее. Но прежде чем она смогла залезть внутрь, сзади раздался чей-то голос:

— Окружная принцесса, пожалуйста, подождите!

Она пораженно обернулась и увидела группу дворцовых служанок, несущих несколько больших сундуков. Во главе шла бабушка, которая заботилась об императрице, Чунь Лань. Увидев, что Фэн Юй Хэн остановилась, она быстро догнала ее и сказала с улыбкой:

— Приветствую окружную принцессу! У этой старой слуги есть приказ ее величества императрицы послать приданое в поместье Фэн.

Только тогда Фэн Юй Хэн вспомнила, что велись разговоры о приданом, когда сестры Чэн вышли замуж в поместье Фэн.

— Хорошо. Просто идите со мной, — кивнула она.

Приданое сестер Чэн не могло считаться большим, но оно определенно не могло и считаться маленьким. Всего было шестнадцать красных деревянных ящиков. Все они были полностью заполнены. Процессия, следовавшая за каретой Фэн Юй Хэн, выглядела просто великолепно.

Поскольку кто-то пошел в поместье Фэн, чтобы сообщить об их прибытии, Фэн Цзинь Юань и основательница Фэн заставили всех ждать во дворе.

У семьи Фэн теперь была главная жена, две новые наложницы и три наложницы низкого ранга. Хотя главная жена считалась официальной и законной главной женой, ее приданое все еще находилось в Цянь Чжоу. Его все еще не привезли. Ань Ши, Хань Ши и Цзинь Чжэнь были еще менее достойными. Даже покойная Чэнь Ши была повышена до главной жены из наложницы, поэтому до настоящего момента они ни разу не соблюдали формальности.

Вот почему семья Фэн наслаждалась этой сценой, когда невестка приносила свое приданое в усадьбу. Если не считать брака Фэн Цзинь Юаня с Яо Ши, этого раньше не происходило. Теперь, когда приданое сестер Чэн было доставлено из дворца в поместье Фэн, основательница чувствовала себя немного взволнованной.

Бабушка Чунь Лань, доставив шестнадцать красных коробок в поместье Фэн, обратилась к основательнице:

— Ее величество императрица сказала передать вам следующее: ее старший брат рано скончался, оставив после себя этих двух сестер. Если бы не слух о том, что новой главной жене семьи Фэн не хватает знаний для обучения детей, она действительно не захотела бы посылать своих племянниц. Она надеется, что премьер-министр Фэн позаботится о них вместо ее величества.

— Бабушка, передайте, пожалуйста, ее величеству, что этот чиновник определенно позаботится о сестрах семьи Чэн, — быстро ответил Фэн Цзинь Юань.

— Семья Фэн определенно не будет плохо обращаться с ними, — основательница тоже выразила свое отношение.

Бабушка Чунь Лань кивнула им, прежде чем сказать, что в таком случае она может быть спокойна и покинет их, чтобы отчитаться перед императрицей.

После того как она ушла, Чэн Цзюнь Мань вышла вперед и сказала своей личной служанке:

— Вынь добавки и лекарства из приданого и отправь их наложнице-матери Хань во двор Магнолии, — затем она повернулась, чтобы сказать Фэн Цзинь Юаню: — Муж, сестра Хань, сейчас беременна. Любые добавки, естественно, должны быть отправлены ей. Конечно, несмотря на то, что добавки хороши, то, что касается их приема, естественно, должно решаться врачами.

Фэн Цзинь Юань кивнул и похвалил ее:

— То, что у тебя щедрое сердце — счастье для моей семьи Фэн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 338.2. Тщательное использование аптечного пространства**

Цзюнь Мэй также сделала пару шагов вперед, приблизившись к основательнице. Поклонившись, она сказала:

— Добавки были переданы сестре Хань. Что касается других вещей... эта наложница слышала, как старейшая госпожа говорила, что муж потратил много денег на свадьбу и на мебель для госпожи, истощив коммунальные фонды. Поскольку мы, сестры, вошли в поместье Фэн, это место стало нашим домом. Если семья испытывает какие-либо трудности, мы, естественно, должны помочь. Вот почему остальные вещи в этих сундуках будут переданы старейшей госпоже, чтобы пополнить коммунальные фонды!

Слова Чэн Цзюнь Мэй заставили Кан И растеряться. За последние два дня она уже много потеряла из-за Сюань Тянь Мина и Фэн Юй Хэн. Кто же знал, что она будет унижена еще и двумя наложницами? Она действительно чувствовала, что от ее репутации практически ничего не осталось.

Фэн Юй Хэн, вернувшаяся вместе с приданым, добавила:

— Действительно позорно, когда женщина выходит замуж в семью своего мужа без приданого. То, что ее величество императрица сочувствует двум наложницам и решила пополнить коммунальные фонды семьи Фэн, избавило нас от самой насущной проблемы.

Кан И подавила испытываемый гнев и сказала:

— То, что приданое будет добавлено в коммунальные фонды, — результат щедрости младшей сестры. Но с приходом в поместье двух младших сестер было бы лучше проверить содержимое сундуков, чтобы понять, есть ли что-то, что можно использовать, чтобы сэкономить на покупках.

Она постаралась подыскать вежливые формулировки, но кто же знал, что основательница станет еще мрачнее и фыркнет, а затем взглянет на Кан И?

— Большое спасибо госпоже за добрые намерения, — сказала Чэн Цзюнь Мань. — Мы, сестры, просто наложницы, и у нас мало потребностей. Усадьба уже достаточно обеспечивает нас с точки зрения еды и одежды. Нет необходимости что-то докупать. Вещи, которые мы решили отдать усадьбе, будут переданы усадьбе.

— Раз так, то это я сказала слишком много, — Кан И оказалась в жалком положении и решила просто закрыть рот.

Основательница посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и сказала:

— В поместье вошли новые люди, ты должен сопровождать их. Тебе следует остаться во дворе Цзинь Фу сегодня вечером, — впервые основательница выступила с таким явным заявлением о личной жизни Фэн Цзинь Юаня, она говорила очень прямо. Кан И в душе чувствовала себя крайне удрученной, она почти не могла дышать.

Она была главной женой, и находилась в усадьбе три дня и две ночи, но до сих пор не провела ночь с мужем. Хань Ши, наконец, не нуждалась в нем, но появились две новых наложницы. Она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня печальным взглядом.

Фэн Цзинь Юань тоже жаждал Кан И, но ведь императрица послала сестер Чэн Ши! Он уже проигнорировал их прошлой ночью, а в усадьбу уже прибыло их приданое. Если он продолжит игнорировать их, то это будет неправильно. Так что он мог только разочаровать Кан И. Избегая ее взгляда, он сказал основательнице:

— Сын запомнит.

Той ночью Фэн Цзинь Юань остался во дворе Цзинь Фу, завершив свой брак с Чэн Цзюнь Мань.

Он не знал, что его дочь, Фэн Чэнь Юй, сидела в своей комнате с обиженным выражением лица.

Синь'эр, которая была рядом с ней, осторожно спросила:

— Старшая юная госпожа беспокоится за старшую принцессу? Не волнуйтесь, наложница, в конце концов, это просто наложница. Старшая принцесса — формальная и законная жена мастера. Ее позиция в безопасности. Более того, эти сестры Чэн Ши — просто дочери наложницы. Даже если они с детства росли во дворце, что из того? С их статусом дочерей наложницы уже очень хорошо, что они смогли стать наложницами премьер-министра.

Это утешение было хуже некуда, лучше бы эта служанка промолчала. Мрачность и гнев Фэн Чэнь Юй стали еще более явными, но Синь'эр так и не поняла, где она допустила ошибку.

— Так и есть! В конце концов, они дочери наложницы! — наконец сказала Фэн Чэнь Юй. — Это и есть судьба дочери наложницы. Они не могут принимать собственные решения. Даже если они — племянницы ее величества императрицы, они не более, чем шахматные фигуры в ее руке. Их можно просто отправить куда угодно. В прошлых династиях даже императорские принцессы, рожденные вне главного дворца, не могли избежать политического брака. Таковы дочери наложниц! И я... тоже дочь наложницы.

— Старшая молодая госпожа...

— Все в порядке, — Чэнь Юй скрыла гнев и мрачность, царившие ранее на ее лице, сменив их на холодность. — Судьбу человека можно изменить, приложив свои собственные усилия. Я определенно не позволю себе быть связанной статусом дочери наложницы. Просто подожди и увидишь! Титул дочери семьи Фэн от первой жены рано или поздно будет возвращен мне.

Фэн Чэнь Юй скрежетала зубами и обдумывала свои дальнейшие действия. Тем временем в павильоне Единого Благоденствия Фэн Юй Хэн находилась в своей аптеке и проводила эксперимент.

Она принесла снег со двора в свое пространство и поместила его в стеклянную миску.

Сегодня она попросила десять снежных Тяньшаньских лотосов. Она думала, что сможет вырастить их в своем пространстве. Мало того, что пространство может автоматически пополнять свои запасы, оно также будет заботиться и о других вещах. Не нужно было беспокоиться о сроках хранения всего того, что помещено внутрь. Время в ее пространстве как будто остановилось.

У нее появилась смелая мысль. Если принесенный ею снег останется в первоначальном состоянии, она сможет вырастить снежный лотос в своем пространстве. Хотя у нее уже имелись снежные лотосы, они были высушены. Их нельзя даже сравнивать со свежесобранными цветами.

Чем больше Фэн Юй Хэн думала об этом, тем радостнее становилась. Если бы она не знала, что тысячелетний замерзший снег Цянь Чжоу сможет их сохранить, она действительно бы задумалась о поездке в Цянь Чжоу, чтобы заполучить там немного снега.

Аккуратно поставив миску со снегом на стойку, она решила подождать три дня. Если он не растает через три дня, это означало бы, что это возможно.

Когда Фэн Юй Хэн покинула свое подпространство, она почувствовала себя немного взволнованной. Она даже начала думать, что его функции не ограничиваются только этим. Если некто, находясь на грани смерти, будет перенесен в ее пространство, возможно ли, что его раны не ухудшатся? Не напоминало бы это ситуацию с тем, что ее еда не портилась?

Она была немного взбудоражена, думая об этих вещах. Она даже размышляла о том, стоит ли ей начать проводить такие эксперименты на лабораторных крысах. Неожиданно откуда-то до нее донесся голос Бань Цзоу:

— Оставайтесь в комнате и не выходите! Здесь убийцы!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 339.1. Солдат особого назначения и скрытый страж**

Как только Бань Цзоу сказал это, со двора донеслись звуки битвы.

Фэн Юй Хэн с сомнением подошла к окну и открыла его. Затем она подперла подбородок руками и легла на подоконник, чтобы выглянуть наружу.

Была середина ночи, но казалось, что пришло немало людей. Она огляделась и насчитала в общей сложности восьмерых. Все они были в черном и держали в руках мечи. Черные повязки скрывали их лица, оставляя открытыми только ястребиные глаза.

Бань Цзоу стоял рядом с ней и не выходил на поле боя. Снаружи уже находилось приличное количество людей, и они не нуждались в нем. Его задачей было оставаться рядом и защищать Фэн Юй Хэн. Даже если сейчас в поместье было множество скрытых охранников, только он один мог войти в комнату Фэн Юй Хэн.

Эти восемь человек казались чрезвычайно опытными в боевых искусствах, они (в основном) могли сражаться на одном уровне со скрытыми охранниками. Фэн Юй Хэн с интересом наблюдала за ними и начала анализировать происходящее:

— По правде говоря, если бы наши люди сражались, чтобы убить, это не было бы ничьей. Напавшие пришли убивать, а мы пытаемся поймать их живыми. Вот почему драка затянулась.

Бань Цзоу скрестил руки на груди и посмотрел на девушку, стоящую перед ним. Закатив глаза, он спросил:

— Вы что, представление смотрите? Вы понимаете, насколько это опасно?

— Да, но они не смогут причинить мне вред, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Почему вы считаете, что точно не пострадаете? — нос Бань Цзоу чуть не поморщился от гнева.

— Потому что ты здесь! — ответила девушка с железобетонной уверенностью.

Бань Цзоу, однако, был совершенно оглушен. Все слова, которыми он хотел оспорить ее, были проглочены обратно. Доверие Фэн Юй Хэн к нему заставило его почувствовать себя немного смущенным. Он, скрытый страж, дважды потерял след своего мастера. Первый раз — в округе Фэн Тун, а второй — по пути во дворец Сян. Если бы Фэн Юй Хэн не защищала бы его, возможно, он был бы вынужден покончить жизнь самоубийством перед Сюань Тянь Мином. Но даже так, его мастер все еще доверяла ему и хотела вверить ему свою жизнь. Как это могло не вызвать у него эмоций?

— Вы все еще должны быть немного более осторожной, — у Бань Цзоу немного сдавило горло. Он не знал, что сказать, поэтому просто оттащил Фэн Юй Хэн от окна. — Не смотрите. Даже если эти люди будут захвачены живыми, в этом не будет никакого смысла.

— Почему? — Фэн Юй Хэн некоторое время не могла понять.

На этот раз было очевидно, кто победил, а кто проиграл. Восемь убийц были изранены и пойманы живыми, но, прежде чем они смогли заняться пленными, в уголках ртов этих людей появилась кровь, и они все погибли.

Фэн Юй Хэн сразу поняла, что имел в виду Бань Цзоу:

— У них во рту было лекарство. Это специальные солдаты?

Бань Цзоу кивнул, затем вывел Фэн Юй Хэн во двор, чтобы она лично взглянула, и объяснил различия между специальными солдатами и скрытыми стражами:

— Главная способность скрытого стража — скрытность и внезапные атаки, чтобы застать врага врасплох. Что касается специальных солдат, то они немного сильнее. Как только они нападают, им уже все равно. Каждый удар наносится с целью лишить врага жизни. Обычно они убивают с одного удара. У противника имеется возможность послать специальных солдат. Даже если это не сжигание мостов, это ясно дает понять, что они, не колеблясь, лишат вас жизни. То есть эти люди здесь не из-за ваших знаний по производству стали. Чего они хотят, так это забрать вашу жизнь. Яд был спрятан в их зубах.

— Здесь смешано не менее пятнадцати видов ядов. Лекарства не существует, — к такому выводу пришла Фэн Юй Хэн, изучив трупы. Сказав это, она спросила Бань Цзоу: — Все ли специальные солдаты используют подобный яд, чтобы убить себя?

— Обычно это так, потому что очень легко получить письменное или устное признание у тех, кто захвачен живыми. Это единственный способ умереть без страданий, защитив свои секреты. Большинство этих специальных солдат растят с детства. Им внушают такие мысли с того момента, как они способны понимать. Вот почему для них что-то подобное — самое нормальное действие в такой ситуации.

Фэн Юй Хэн нахмурилась, вспомнив из своей прошлой жизни, что она слышала о каком-то подразделении, так называемой "особой группе". Их также воспитывали с детства, и эта группа состояла только из сирот. Для них не существовало ни добра, ни зла. Были только приказы, которые они получали от своих начальников. Как только приказ будет отдан, даже если им скажут застрелиться, они сделают это, не колеблясь.

Такие люди уже ничем не отличались от машин.

— Иди, осмотри трупы. Посмотрим, найдутся ли какие-нибудь подсказки, — она немного устала, поэтому присела. Наблюдая за тем, как люди во дворе осматривают трупы, Ван Чуань и Хуан Цюань тоже решили внести свой вклад. Но в результате все они беспомощно покачали головами.

— В этом нет смысла, — сказал Бань Цзоу. — У таких специальных солдат нет даже имен. Они пришли подготовленными. Как могли остаться какие-либо подсказки?

Фэн Юй Хэн кивнула. Это был ожидаемый результат. Беспомощно вздохнув, она приказала:

— Позаботьтесь о трупах, — но сразу после этих слов она передумала. — Подождите минутку, — она некоторое время поразмыслила, а затем неожиданно улыбнулась, и скомандовала Ван Чуань и Хуан Цюань: — Идите в поместье Фэн и скажите им, что на меня было совершено покушение. Скажите, что я стала мишенью для восьми специальных солдат.

Хуан Цюань все еще не понимала, зачем им делать это; однако Ван Чуань уже отреагировала:

— Из-за столкновения с этими специальными солдатами третий принц будет под подозрением. Старшая принцесса Кан И еще более подозрительна. Независимо от того, кто совершил это, мы должны позволить каждому увидеть, что, учитывая защиту усадьбы окружной принцессы, даже если используются специальные солдаты, это единственный возможный результат.

Хуан Цюань кивнула, затем последовала за Ван Чуань в поместье Фэн.

Фэн Юй Хэн сидела на скамейке в коридоре и болтала с Бань Цзоу. Когда члены семьи Фэн проснулись и направились к павильону Единого Благоденствия, скрытые стражи исчезли и смешались с ночью. Даже Бань Цзоу не стал исключением.

Так что семья Фэн увидела только элегантную молодую девушку, сидящую на скамейке в коридоре и болтающую ногами. Сидя там, она, казалось, была в полном порядке, когда смотрела на небо. Луна в эту ночь была очень яркой. Свет окутывал ее тонкое тело, придавая ей одинокий вид.

Двор был напоен запахом крови из-за валявшихся в нем трупов. Их кровь залила всю окружающую территорию. Члены семьи Фэн почувствовали, что им негде стоять.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 339.2. Солдат особого назначения и скрытый страж**

Женщины никогда не видели так много мертвых людей. Все их лица побелели от страха. Поглядев снова на Фэн Юй Хэн, они вдруг почувствовали, что эта девушка похожа на посланницу из преисподней. Неважно, что за человек, даже если это был бы тигр, ни один из них не считал, что они смогут получить от нее какую-то прибыль.

Сян Жун первой подбежала к ней. Она пронеслась по окровавленной земле, перешагнула через трупы и оказалась перед Фэн Юй Хэн. Схватив ее за руки, она оглядела ее и с беспокойством спросила:

— Вторая сестра, ты в порядке?

За ней последовала Ань Ши, ее лицо наполнилось беспокойством, когда она спросила:

— Вы не ранены?

Фэн Юй Хэн внезапно ярко улыбнулась. Под падавшим на нее лунным светом она казалась немного более сообразительной, когда сказала:

— Я в порядке. Я в полном порядке, но немного напугана. Мое сердце переполнено ужасом, — она сказала это, держась за грудь, но улыбка на ее лице противоречила сказанному.

— Муж! — Ань Ши действительно не могла на это смотреть. Обернувшись, она громко сказала: — Вы должны поддержать вторую молодую госпожу!

Фэн Юй Хэн кивнула и тоже посмотрела на Фэн Цзинь Юаня:

— Отец, дочь очень напугана.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на лицо Фэн Юй Хэн и подумал про себя: — "Где там страх?" Но, независимо от сказанного, нападение на павильон Единого Благоденствия было тем, что произошло. Как отец Фэн Юй Хэн, он не мог проигнорировать это. Более того, эта дочь была той, кого нужно было защитить любой ценой, самой охраняемой персоной в Да Шунь. Император послал так много солдат, чтобы защитить ее, но все еще находились люди, которые рисковали своей жизнью. Если бы он не высказался по этому вопросу, то не смог бы дать императору объяснения.

Поэтому он дважды тихо вздохнул и сказал Фэн Юй Хэн:

— Не волнуйся, отец обязательно сделает все возможное, чтобы найти виновного и дать тебе объяснение.

Хотя он сказал это, у него не было отправной точки. Ему было известно, что семья Чэнь, имея дело с Фэн Юй Хэн, просто использовала свои деньги, чтобы найти убийц из Цзян Ху. Но это были специальные солдаты, а их нельзя купить за деньги. Их нужно обучать с детства, а в семье Чэнь не имелось специальных солдат. Это было тем, что он знал. Тогда кто еще, кроме семьи Чэнь, хотел забрать жизнь Фэн Юй Хэн?

Фэн Цзинь Юань задумался, и первым, кто пришел ему в голову, стал третий принц, Сюань Тянь Е. У этого человека почти наверняка имелись специальные солдаты. Немедленно отправить восьмерых было возможно, но он дал ему письмо, в котором говорилось, что он должен украсть у Фэн Юй Хэн способ производства стали. В настоящее время сталь еще не начала производиться, поэтому он определенно не мог принять меры напрямую.

Тогда...

Внезапно он испытал шок и подсознательно перевел взгляд на Кан И. Его мысли внезапно спутались, в голову ему пришли несколько не слишком бредовых идей. Все они указывали на возможность того, что Кан И была преступником.

Во-первых, у Кан И был мотив сделать это!

Фэн Юй Хэн противодействовала ей, подавляя снова и снова. Она не только подавила ее, она даже обманула Цянь Чжоу на такую огромную сумму. Мало того, она даже довела ее дочь до того жалкого состояния.

Во-вторых, у Кан И имелась возможность!

Она — старшая принцесса чужой страны. Взяв с собой дочь, она приехала в Да Шунь. Было невозможно, чтобы с ней рядом находились только ее помощники. У нее явно имелись скрытые охранники. Кроме того, если бы Цянь Чжоу также послала с ней и специальных солдат, то это было бы вполне возможно.

Чем больше думал Фэн Цзинь Юань, тем больше в этом было смысла. Он не мог не почувствовать противоречивость ситуации. Если это действительно Кан И, чью сторону он должен занять?

Каждый раз, когда он сталкивался с какой-либо проблемой, касавшейся его второй дочери, он начинал колебаться. Причина его колебаний заключалась в том, что он не мог решить, чего будет больше от жизни или смерти Фэн Юй Хэн — пользы или вреда.

В этот раз он подумал, что если Фэн Юй Хэн будет жить, то она произведет сталь для Да Шунь. У него, как ее отца, вырастет влияние при дворе. Но если бы Фэн Юй Хэн умерла, никто бы не стал ему противостоять. Он смог бы полностью поддержать Чэнь Юй. После того как он сделал бы ее императрицей, его статус действительно стал бы достойным славы.

Подумав так, Фэн Цзинь Юань почувствовал, что было бы лучше, если бы эта дочь умерла.

Так что он отвел взгляд от Кан И. И снова заговорил, сказав Фэн Юй Хэн:

— Поскольку ты уже сказала, что это специальные солдаты, это означает, что ты и сама понимаешь, что, как только специальный солдат начинает действовать, не остается никаких подсказок. На самом деле не останется ни одного живого человека. Вот почему будет действительно трудно расследовать этот вопрос. Отец обязательно приложит усилия, но не стоит ожидать слишком многого.

Фэн Юй Хэн внезапно... засмеялась, изящно и по-настоящему восхитительно. От этого чистого смеха, эхом отозвавшегося в ночном воздухе, окружающим стало жутко.

— Все хорошо. Отец может расследовать это медленно. А-Хэн не спешит. Я просто хочу сказать, что обучить только одного специального солдата сложно. Ради убийства А-Хэн было отправлено аж восемь человек одновременно. Это можно рассматривать, как пустую трату людских ресурсов. Мать, — она внезапно перевела взгляд на Кан И, — догадайтесь. Восемь солдат специального назначения умирают одновременно, неужели преступник захочет отправить на смерть еще больше людей?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 340.1. Вторая молодая госпожа, во что вы одеты?**

Услышав, что сказал Фэн Цзинь Юань, Кан И глубоко вздохнула.

Она поняла, что Фэн Юй Хэн ставит пьесу, и она — главный подозреваемый, но произошедшее не было чем-то, к чему она приложила руку.

— Я не знаю, — она покачала головой, глядя на Фэн Юй Хэн: — У Цянь Чжоу также есть специальные солдаты, но мой дворец никогда не тренировал их, — эти слова прояснили ситуацию для Фэн Юй Хэн. — Выйдя замуж за семью Фэн, я стала женой семьи Фэн. Для меня вы, дети, такие же, как и Жу Цзя. Вы все мои дочери. Независимо от того, пошлет ли враг больше людей, А-Хэн, ты должна быть очень осторожна.

Пока Кан И говорила, взгляд Фэн Юй Хэн не отрывался от ее глаз. Они смотрели друг на друга, и Фэн Юй Хэн видела, как сокращаются и расширяются зрачки этой женщины. Это позволило ей определить, что Кан И не имела к этому отношения.

Но возникла новая проблема. Если это не Кан И, то кто? Это был Сюань Тянь Е?

Какое-то время все молчали.

Тупиковая ситуация продолжалась несколько минут, прежде чем основательница, наконец, сумевшая оправиться от вида трупов, сказала:

— А-Хэн, как насчет того, чтобы вернуться в усадьбу? Ты живешь здесь одна, это действительно слишком беспокоит.

Фэн Юй Хэн сморгнула и ответила ясным голосом:

— Спасибо, бабушка. А-Хэн планировала переехать обратно сегодня, но я не знала, что по этому поводу думали отец и другие мои сестры.

Сян Жун, как самая близкая к ней, быстро произнесла:

— Будет хорошо, если вторая сестра вернется. Так мы сможем присматривать друг за другом.

Фэн Цзинь Юань ничего не сказал, но тут решила высказаться Чэнь Юй:

— В усадьбе окружной принцессы есть сотня имперских охранников и много скрытых стражей. Если вторая сестра вернется, им нужно будет переместиться в сторону поместья Фэн, верно? Но если они уйдут, то... что будет с госпожой Яо?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и сказала:

— Императорские охранники и скрытые стражи, естественно, останутся здесь, чтобы защитить мать. Что касается меня... — она сделала паузу, а затем посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. — Отец должен быть в состоянии обеспечить безопасность своей дочери, живущей в собственном доме, верно?

Разговор уже дошел до этой точки, как Фэн Цзинь Юань мог продолжать молчать? Хотя он совершенно не желал, чтобы Фэн Юй Хэн жила в поместье Фэн, это была его дочь. Независимо от того, насколько ему не нравилась эта идея, он не мог сказать нет. Он мог только беспомощно сказать:

— Тогда просто переезжай!

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн кивнула: — Тогда я перееду завтра! Уже поздняя ночь. Все должны вернуться, но вы должны сохранять осторожность. Что если преступник отправится в поместье Фэн, чтобы создавать проблемы после неудачи со мной? Если пострадает невинный человек, это будет ужасно.

Фэн Цзинь Юань обдумал это и тоже пришел к такому же выводу. Быстро уведя всех обратно в усадьбу, он организовал скрытую охрану для защиты дворов.

Когда люди из поместья Фэн ушли, на маленький внутренний двор снова опустилась тишина. Рядом с Фэн Юй Хэн появился Бань Цзоу и спросил:

— Вы действительно вернетесь в усадьбу Фэн?

— Да, — она кивнула, — я не только вернусь, эта новость должна стать известной всем. Просто скажи, что я больше не живу в поместье окружной принцессы.

Ван Чуань немного подумала и произнесла:

— Неужели молодая госпожа беспокоится о том, что вовлекает в это госпожу? Но если все скрытые стражи останутся здесь, молодая госпожа будет в опасности!

— Все в порядке, — она махнула рукой. — Моя безопасность — не проблема. Просто твоих мыслей достаточно. Каждую ночь после того, как я засну, даже если кто-то войдет в мою комнату, не будет нужды в беспокойстве. У меня, естественно, есть свои планы по их решению.

Бань Цзоу почувствовал, как дернулись уголки его губ:

— Какой у вас план? Поднять кнут и кинуться на них?

— Конечно, нет, но то, что именно я сделаю, я вам не скажу. Идите, занимайтесь своими делами! — серьезно сказала Фэн Юй Хэн, потом улыбнулась и побежала в свою комнату. Закрыв дверь, она громко произнесла: — Я иду спать. Просто разойдитесь после того, как уберете двор!

Люди, оставшиеся снаружи, переглянулись. Испытав такую бурю, их молодая госпожа все еще могла заснуть. Она действительно... уравновешенная!

Хуан Цюань некоторое время беспомощно качала головой, а затем вызвала другого скрытого стража, чтобы очистить двор. В комнате же Фэн Юй Хэн тоже была занята. Она вынула из комода одеяла и подушки, а затем засунула их в свое пространство, после чего вошла туда сама и очень быстро прибралась в своей комнате отдыха.

Окинув взглядом плоды своих усилий, Фэн Юй Хэн осталась очень довольна. В будущем лучше ей спать в своем пространстве. Хотя рядом с ней находилось большое количество экспертов, во-первых, когда она вернется в усадьбу Фэн, часть из них останется для защиты Яо Ши. А, во-вторых, просыпаться среди ночи действительно неприятно. Она хотела спать спокойно.

Той ночью Фэн Юй Хэн спала в своем пространстве, пока на следующий день не взошло солнце. Когда она вышла, Хуан Цюань как раз случайно вошла в комнату с водой для умывания. Внезапно увидев Фэн Юй Хэн, сонно стоявшую там, она испугалась.

— Молодая госпожа, почему вы стоите здесь? — спросила она, а потом, снова оглядев ее, ошеломленно продолжила: — Молодая госпожа, что на вас надето?

Фэн Юй Хэн посмотрела вниз. Просто прекрасно, это была ночная рубашка, которую она нашла в своем пространстве.

— Одежда, которая надевается во время сна, — ответила она. — Недавно сшитая.

— Когда ее сделали? — Хуан Цюань подняла брови. — Почему эта слуга ничего не знает об этом?

— Я сделала это за вашими спинами, — очень бесстыдно ответила она.

Хуан Цюань больше не спрашивала. Она уже приобрела некоторый иммунитет к внезапному появлению таких необоснованных вещей, поэтому автоматически рассматривала их как вещи, которые взяты из рукава молодой госпожи. В любом случае она знала, что у ее молодой госпожи имелся в распоряжении мистический рукав, из которого можно было что-то взять и запихнуть обратно. Вполне возможно, что внутрь можно было засунуть даже живого человека.

Хуан Цюань не знала, но Фэн Юй Хэн действительно могла засунуть в рукав человека, да не одного.

После завтрака Ван Чуань увела слуг позаботиться о переезде. Фэн Юй Хэн взяла Хуан Цюань, чтобы выразить почтение основательнице.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 340.2. Вторая молодая госпожа, во что вы одеты?**

Сегодня во дворе Изящного Спокойствия было немного оживленнее обычного, потому что Фэн Цзинь Юань провел ночь во дворе Цзинь Фу и завершил свой брак с Чэн Цзюнь Мань. Наложницы отличались от наложниц низкого ранга. Хотя их нельзя было сравнить со старшей женой, в поместье они имели достойную репутацию. После заключения брака Чэн Цзюнь Мань должна была правильно выразить почтение основательнице, а та должна была показать свою добрую волю.

Когда Фэн Юй Хэн вошла во двор, Фэн Цзинь Юань также направлялся ко внутреннему двору, держа Чэн Цзюнь Мань за руку. Чэн Цзюнь Мань была не старше двадцати лет. Когда они стояли вместе, то походили на отца и ребенка. Все любили молодых и красивых женщин. Проведя ночь с Цзюнь Мань, Фэн Цзинь Юань и сам почувствовал себя намного моложе. Даже шаги его, казалось, стали легче.

Видя, что Фэн Юй Хэн тоже прибыла, Чэн Цзюнь Мань быстро поклонилась. Фэн Юй Хэн остановила ее и улыбнулась, сказав:

— Мы семья. Когда дело доходит до возраста, ты моя старшая. В будущем просто зови меня А-Хэн.

Фэн Цзинь Юань тоже высказался:

— Это верно. Кстати, она тоже считается твоей дочерью.

— Эта наложница не смеет! — Чэн Цзюнь Мань опустила голову, на ее лице появилось застенчивое выражение. Однако ее взгляд, брошенный на Фэн Юй Хэн, не содержал и следа робости. Они переглянулись и увидели в глазах друг друга добрые намерения.

Обычно, хотя положение наложницы было намного выше, чем у наложницы более низкого ранга, оно все же было ниже, чем у главной жены. Дети усадьбы называли матерью только главную жену. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань сказал такое, казалось, что он остался очень доволен этой наложницей.

Фэн Юй Хэн подумала, что в поместье вошла новая госпожа; однако ее место было украдено наложницей. Кто знал, сколько еще Кан И сможет выдержать.

— Дочь должна поздравить отца с такой понимающей наложницей! — она с улыбкой в глазах посмотрела на Фэн Цзинь Юаня. — Интересно, а наложница-мать Цзюнь Мэй похожа на свою старшую сестру? Отец не должен ее отвергать.

Чэн Цзюнь Мэй и Чэн Цзюнь Мань родились очень похожими, но в отличие от Цзюнь Мань, Цзюнь Мэй была более живой. Ее яркие и веселые глаза давно пленили сердце Фэн Цзинь Юаня. Теперь, когда Фэн Юй Хэн сказала это, он стал еще более решительным. В этот вечер он обязательно пойдет в павильон Солнца и Луны.

Цзюнь Мань увидела изменения в настроении Фэн Цзинь Юаня, и ей удалось угадать, о чем он думает, поэтому она сказала:

— Будучи ребенком, Цзюнь Мань научилась рисовать, а Цзюнь Мэй — танцевать. Муж должен помнить, что сегодня вечером младшая сестра будет танцевать для вас.

Фэн Цзинь Юаня порадовали ее слова, он рассмеялся от удовольствия. Притянув Цзюнь Мань поближе, он вошел в зал.

Фэн Юй Хэн последовала за ними, ее губы изогнулись в хитрой улыбке. Они не только являлись племянницами императрицы, их лично отправил в усадьбу Сюань Тянь Мин. У нее были все основания им доверять.

В зале собрались женщины семьи Фэн. После того как Фэн Цзинь Юань и Фэн Юй Хэн сели, Чэн Цзюнь Мань вышла вперед и встала на колени, чтобы низко поклониться основательнице Фэн.

Основательница торжественно посоветовала ей:

— Поскольку ты вышла замуж в семью Фэн, то должна сделать все возможное для поместья. Я надеюсь, что вы двое станете гармоничной парой и скоро сможете подарить нашей семье Фэн нового ребенка.

Эти слова заставили Кан И почувствовать себя очень неловко, в то время как Фэн Юй Хэн едва не получила внутренние травмы, сдерживая смех.

Кто научил основательницу говорить такие вещи? Гармоничная пара?

Она посмотрела на Кан И и увидела ее потемневшее, словно баклажан, лицо. Она почувствовала, что это чрезвычайно интересно, поэтому тоже встала и добавила:

— А-Хэн надеется, что наложница-мать и отец будут жить счастливо вместе сотню лет и смогут родить ребенка как можно скорее.

Как только она сказала это, Сян Жун тоже встала и повторила то же самое. Фэнь Дай всегда была единомышленницей, когда дело касалось таких вопросов, поэтому она тоже присоединилась к этому пожеланию.

Чэнь Юй чувствовала, что это неправильно, и хотела напомнить основательнице изменить выбор слов, но ее три младшие сестры уже выразились так. Если бы она не присоединилась сейчас, это было бы довольно неловко. Более того, она заметила реакцию Фэн Цзинь Юаня: отец не только не возражал, он казался вполне счастливым.

Чэнь Юй сразу все поняла. Ее отцу понравилась эта наложница.

Она вздохнула и беспомощно встала, также сказав:

— Роди ребенка как можно скорее.

Основательница осталась очень довольна отношением детей. Подняв руку еще раз, она сразу же приказала своим слугам принести жадеитовую Гуаньинь и сказала:

— Это досточтимая дарующая детей Гуаньинь. Цзюнь Мань, сегодня я передаю ее тебе. Возьми и храни у себя. Я верю, что ты сможешь очень быстро родить ребенка.

Чэн Цзюнь Мань быстро поблагодарила ее за милость, затем подняла обе руки над головой и приняла досточтимую Гуаньинь.

Фэн Цзинь Юань лично помог ей подняться с пола. Как только она встала, Кан И тоже вышла вперед. Ее лицо вернулось в норму, она действовала как добрая знакомая: схватила Чэн Цзюнь Мань за руку и сказала:

— Поздравляю младшую сестру. Быть способной заботиться о муже — удача. У старшей сестры сейчас нет ничего слишком презентабельного, — она произнесла это и сняла жадеитовый браслет со своего запястья, вложив его в руку Цзюнь Мань. — Это то, что отец-император дал мне, пока был жив. Теперь старшая сестра отдаст его тебе в надежде, что младшая сестра сможет разделить бремя мужа и помочь ему.

Чэн Цзюнь Мань посмотрела на жадеитовый браслет. Не решаясь принять решение, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и застенчиво спросила:

— Муж, может ли эта наложница принять это?

Такое отношение действительно пришлось по вкусу Фэн Цзинь Юаню! Племянница императрицы не только обращалась к нему наполненным обожанием голосом, но и не выставляла напоказ свой статус, с таким уважением относясь к нему. Она действительно была исключительно понимающей.

Фэн Цзинь Юань праздновал про себя, но кивнул и сказал:

— Госпожа дает это тебе, так что ты можешь просто принять его.

— Да, тогда Цзюнь Мань примет его. Большое спасибо, госпожа, за то, что проявили вашу заботу, — говоря это, она погладила браслет, выражение ее лица показывало, что он ей понравился.

Однако в это время Фэн Юй Хэн неожиданно спросила:

— Интересно, когда покойный император Цянь Чжоу дал этот браслет матери?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 341.1. Она и Сюань Тянь Мин - люди одного типа**

С тех пор, как Кан И начала общаться с Фэн Юй Хэн, она стала обращать пристальное внимание на каждое сказанное слово. Кто знал, какое из них окажется ловушкой? Ей следовало быть осторожной со своим ответом.

Услышав вопрос о браслете, Кан И ненадолго задумалась. Она не могла ошибиться с этим браслетом, поэтому с улыбкой сказала:

— Этот жадеитовый браслет был вручен мне моим отцом-императором на мой шестнадцатый день рождения. Он инкрустирован золотом и означает гармонию.

— Вот как, — Фэн Юй Хэн кивнула. — Если вы так говорите, то сейчас подходящее время, чтобы отдать этот браслет наложнице-матери Цзюнь Мань. Но... — она нахмурилась и некоторое время поразмышляла. — Мама получила этот браслет на свой шестнадцатый день рождения. Не прошло и трех месяцев, как вы вышли замуж за своего первого мужа. Насколько я знаю, в то время, когда мама выходила замуж, этот браслет должен был находиться на вашем запястье.

Кан И была поражена. Она не думала, что Фэн Юй Хэн действительно сможет подавить ее, хитро переключившись на эту тему. Она не знала, как на это ответить.

Фэн Юй Хэн продолжила развивать эту тему:

— Я только слышала о том, что произошло в Цянь Чжоу в том году, но ранняя смерть вашего мужа не была большой тайной, это не скрывалось от общественности. Предыдущий брак матери не мог считаться даже отдаленно гармоничным; однако вы берете и отдаете этот браслет наложнице-матери Цзюнь Мань. Проще говоря, вы завидуете наложнице-матери, получившей благосклонность. Это выставляет вас в плохом свете, вы проклинаете отца ранней смертью? — ее голос становился все более и более резким, пока ее последние слова практически не осудили Кан И. — Отец не относился к вам плохо. Вы не хотели выходить замуж в Гу Шу и оказаться вдали от дома, поэтому отец пошел и попросил его величество разрешить ему привести вас в поместье; однако кто же знал, что вы будете использовать подобные вещи, чтобы проклясть отца?

Никто в семье Фэн не думал, что Фэн Юй Хэн внезапно станет такой жестокой, каждое слово все больше и больше загоняло Кан И в тупик. Она больше не хотела даже притворяться спокойной. Что вообще происходило?

Однако в глубине души Кан И трясло. По какой-то причине она внезапно вспомнила странный и необъяснимый пожар, начавшийся во дворце Сян несколькими ночами ранее.

Свирепость Фэн Юй Хэн не позволила Кан И спрятаться. Ранее она четко подчеркивала, что это подарок на шестнадцатилетие. Послание гармонии, данное императором. Если бы кто-то категорически отрицал, что такая великая вещь не надевалась на собственную свадьбу три месяца спустя, не нашлось бы ни одного человека, который бы поверил в это, верно?

У Кан И не осталось вариантов, она обернулась и встала на колени перед основательницей, отчаянно говоря:

— Эта невестка как следует не подумала. Невестка просто хотела подарить младшей сестре подарок, но, мама, вы же знаете, что приданое невестки еще не прибыло. Оно все еще на пути в Да Шунь, и у меня действительно нет ничего хорошего под рукой. Не задумываясь, я подарила этот браслет младшей сестре. Я совершенно не собиралась проклинать мужа!

Основательница пришла в ярость от того, что сказала Фэн Юй Хэн. Ей было все равно, почему та ведет себя так жестоко по отношению к Кан И. Относительно этого браслета Фэн Юй Хэн была права. Кан И передала такой неудачный браслет. О чем именно она думала?

Основательница сердито стукнула тростью об пол и посмотрела на Кан И:

— Ты — старшая принцесса, а правитель Цянь Чжоу обладает еще более благородным статусом. Что я могу сказать? Но Цзинь Юань мой сын. Я определенно не позволю никому причинить ему вред, — сказав это, она еще раз посмотрела на Цзюнь Мань. Ее тон немного выровнялся, но в нем все еще оставались следы неодобрения: — Сними этот браслет и верни ей!

Глаза Чэн Цзюнь Мань покраснели, и она попыталась снять браслет. Когда Кан И подарила его, она легко надела его, но по какой-то причине, хотя она приложила немало усилий, чтобы снять его, ей так и не удалось этого сделать.

Чэн Цзюнь Мань немного встревожилась, поэтому решила не беспокоиться о каких-либо травмах. Сжав зубы, ей, наконец, удалось снять браслет за счет содранной кожи с обеих сторон руки. Затем она положила его на пол, как будто он был горячим на ощупь, и встала рядом с Фэн Цзинь Юанем.

Чэн Цзюнь Мэй, которая наблюдала со стороны, наконец, не смогла продолжать просто смотреть. Быстро выйдя вперед, она осмотрела рану своей старшей сестры. Увидев, что у нее содрана кожа и что на некогда белой коже появились следы крови, Чэн Цзюнь Мэй растерялась и посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, сказав:

— Муж, вы должны поддержать старшую сестру!

После того как Фэн Цзинь Юань увидел состояние Цзюнь Мань, как он мог не огорчиться? Он обратил свой полный гнева взгляд на Кан И. Но в конце концов он не смог ничего сказать. Когда дело касалось этого брака, он чувствовал, что плохо обращался с Кан И. Если та испытывала негодование по отношению к сестрам из-за этого, то это считалось бы нормальным для человеческой природы.

Кан И увидела, как Фэн Цзинь Юань на нее посмотрел, и внезапно начала понимать цель Фэн Юй Хэн. Окружная принцесса Цзи Ан изо всех сил старалась, чтобы она и Фэн Цзинь Юань не завершили свой брак. Она придумывала планы по созданию расстояния между ними. Чем больше дней пройдет без завершения ее брака с Фэн Цзинь Юанем, тем меньше у нее останется шансов сблизиться с ним. Если они не сблизятся, как ее планы на будущее смогут увенчаться успехом?

Кан И посмотрела на Фэн Юй Хэн и почувствовала, что эта девушка действительно решительна и смела в своих поступках. Она практически не оставляла ей места для маневра. Такие вещи были выше ее ожиданий. Что касается Кан И, то она всегда оставляла себе пространство для маневра, даже когда полностью контролировала ситуацию. Даже когда речь шла о том, чтобы иметь дело с кем-то, кого она абсолютно презирала, она действовала осторожно, чтобы не оставить никаких улик.

Но Фэн Юй Хэн вела себя совершенно иначе. Ей было все равно, оставляла она какие-либо подсказки или нет. На самом деле казалось, будто она волновалась, что люди не узнают, что это сделала она. Она была настолько наглой и уверенной в себе, зная, что у нее сильная поддержка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 341.2. Она и Сюань Тянь Мин - люди одного типа**

По правде говоря, Кан И не знала, что поведение Фэн Юй Хэн превосходит не только ее ожидания. Оно было полностью за пределами ожиданий каждого. Конечно, эти все не включали Сюань Тянь Мина.

В общем, она и Сюань Тянь Мин были людьми одного типа. С враждой они пытались разобраться сразу. Если кто-то оскорбит ее, она ударит в ответ. Если кто-то ударит ее, она убьет его. Если кто-то будет плести заговоры против нее, она похоронит его в безымянной могиле.

Это был обычный способ решать проблемы для Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мина. Кан И изначально не была хорошей, но при столкновении с кем-то вроде Фэн Юй Хэн у нее возникло ощущение, как будто ученый нарвался на солдата.

— Это все вина Кан И. Если муж желает назначить наказание, то назначьте его, — Кан И беспомощно опустила голову, поняв, что ее отношения с Фэн Юй Хэн не могут и дальше продолжать ухудшаться. Она приехала в Да Шунь с целью сделать из принца Сян императора. После Цянь Чжоу получит три провинции. Ее целью было не участие во внутренних распрях поместья. Ее самой важной миссией было захватить сердце Фэн Цзинь Юаня и улучшить положение принца Сян при дворе. Если этот вопрос будет успешно решен, у нее останется много времени, чтобы позаботиться об окружной принцессе Цзи Ан. После этих размышлений она немного смягчилась, поклонилась основательнице и сказала: — Все ошибки были совершены этой невесткой, но я прошу мать поверить, что я не собиралась проклинать мужа. Невестка перенесла трудности и с большим трудом сумела заключить такой идеальный брак. У меня даже не было возможности дорожить этим, так как я могла иметь такие злые намерения? Кан И просто не подумала. Я хочу извиниться перед сестрой Цзюнь Мань и принять любое наказание.

Договорив, она повернулась к Цзюнь Мань и, продолжая стоять на коленях, сказала:

— Сегодня старшая сестра совершила серьезную ошибку, которая привела к травме младшей сестры. Это то, что не исправит мое сожаление. Старшая сестра готова заплатить за нее и надеется, что младшая сестра будет снисходительной.

Главная жена уже провела такую грандиозную церемонию. Если бы Чэн Цзюнь Мань продолжала стоять на своем, она была бы не права. Она быстро опустилась на колени; однако не сказала, что думала по этому поводу. Вместо этого она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и спросила его:

— Муж, Цзюнь Мань принадлежит мужу. Каждое решение будет принимать муж.

Фэн Цзинь Юань кивнул, затем посмотрел на полное сожаления и горечи лицо Кан И. Этот вид заставил его сердце немного смягчиться, так что он лично помог им встать, сказав Кан И:

— Сегодняшняя ситуация — просто совпадение. Ты моя законная жена. Я, естественно, верю, что ты заботишься о семье. Этот браслет...

Не сказав ни слова, Кан И наклонилась и подняла браслет. Подняв его высоко над головой, она бросила его об пол, немедленно разбив.

— Вещи, которым не повезло, не должны храниться. Неважно, насколько это ценно, это не может сравниться с чувствами Кан И к мужу, — она выразила свои чувства к Фэн Цзинь Юаню, из-за чего тот немного пожалел ее.

Фэн Юй Хэн, которая смотрела эту пьесу, не могла не кивнуть. Старшая принцесса Цянь Чжоу действительно достаточно искусно адаптируется к обстоятельствам. Она явно не из тех, на кого можно смотреть свысока. Ей и правда хотелось увидеть, что произойдет после того, как эта женщина объединится с Фэн Цзинь Юанем, но...

— Мама, было бы лучше разбить все несчастливые вещи, которые у вас есть. В противном случае мать неизбежно будет сильно страдать, когда А-Хэн вспомнит что-то и вынуждена будет напомнить вам.

Прежде чем Кан И успела что-нибудь ответить, высказалась Чэн Цзюнь Мань:

— Большое спасибо принцессе округа за сегодняшнее напоминание. В противном случае, если бы эта наложница продолжала носить этот браслет, произошла бы великая катастрофа.

Фэн Юй Хэн слегка улыбнулась и промолчала.

В это время Фэнь Дай, которая тихо сидела в стороне, внезапно заговорила, сказав основательнице:

— Бабушка, вы забыли о том, что кто-то отравил наложницу-мать Хань? Виновный до сих пор не найден, а во дворе Магнолии всегда лежат булавки и иголки из опасения, что наложница-мать, в конце концов, съест что-нибудь плохое. Наложница-мать тоже беспокоится. Прошлой ночью... она снова плохо спала, — договорив, девочка посмотрела на Фэн Цзинь Юаня.

Основательница фыркнула и недовольно ответила:

— Ничего страшного, если она продолжит в том же духе. Она должна заботиться о себе сама. Она не всегда сможет полагаться на других, — она сказала это, но ее тоже заботил человек, который использовал яд, поэтому она снова вытащила серьгу. Держа ее в руке, она позволила всем разглядеть ее. — Эта серьга упала на кухне, доказывая, что есть настоящий преступник, она была ключом к преступлению. Каждый должен тщательно подумать об этом. Кто носил ее раньше?

Какое-то время присутствующие усиленно пытались хоть что-то вспомнить.

И тут они услышали, как Чэнь Юй вдруг сказала:

— Эта серьга кажется очень знакомой. Кажется... — она сделала паузу, затем посмотрела на Цзинь Чжэнь. Внезапно ее глаза загорелись, и она громко договорила: — Наложница-мать Цзинь Чжэнь носила ее раньше!

Цзинь Чжэнь задрожала от страха, в ужасе глядя на Фэн Чэнь Юй. С лицом, полным недоверия, она спросила ее:

— Старшая молодая госпожа, даже если я — та, кто знает, что у вас есть, вы не должны так меня подставлять!

На этот раз Чэнь Юй была поражена, беспомощно спросив Цзинь Чжэнь:

— О чем ты говоришь? Что у меня есть?

Фэн Цзинь Юань мог сказать, что здесь что-то нечисто, поэтому удрученно посмотрел на них. Через некоторое время он спросил Цзинь Чжэнь:

— Эта серьга принадлежит тебе? — он, казалось, видел, как Цзинь Чжэнь носила нечто похожее раньше, но он был мужчиной, как не мог разбираться в этих вещах. В его глазах все женские аксессуары казались более или менее одинаковыми.

Услышав сказанное Фэн Цзинь Юанем, Цзинь Чжэнь быстро покачала головой, категорически отрицая это:

— Нет! Эта вещь не принадлежит этой наложнице, — не став дожидаться следующего вопроса, она опустилась на колени и громко сказала: — Муж! Старейшая госпожа! Поскольку все дошло до этого, у этой наложницы нет иного выбора, кроме как признаться. Старшая молодая госпожа! Это старшая молодая госпожа хотела навредить старшей сестре Хань!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 342.1. Когда приходится иметь дело с кем-то, иногда нужно полагаться на блеф**

Слова Цзинь Чжэнь смогли привлечь интерес Фэн Юй Хэн. Первоначально она уже встала, чтобы уйти и поехать во дворец. В конце концов, там все еще был пациент стоимостью пять миллионов золотых таэлей. Кто же знал, что Цзинь Чжэнь вдруг скажет такую вещь, которая сможет заставить ее снова присесть?

Фэн Чэнь Юй немного встревожилась и громко сказала:

— Хватит клеветать на других!

Основательница, однако, махнула рукой и не позволила Чэнь Юй говорить. Затем она сказала Цзинь Чжэнь:

— Говори!

Цзинь Чжэнь слегка задыхалась. Она выглядела очень нервничающей и намеренно подошла поближе к Фэн Цзинь Юаню в поисках утешения. Видя, как тот ободряюще смотрит на нее, она, наконец, сказала:

— На следующий день после ситуации с сестрой Хань эта наложница прошла мимо двора старшей молодой госпожи и лично видела, как ее личная служанка закапывает что-то во дворе. Это было порошкообразное вещество, так что это должна быть пудра древесного гриба, которую упоминала вторая молодая госпожа связи с отравлением.

— Что? — чрезвычайно шокированная спросила основательница. Надо было сказать, что, возможно, серьга ничего не значила, но появление пудры древесного гриба было прямым доказательством. Более того... — Ты говоришь, что служанка старшей молодой госпожи закапывала пудру древесного гриба во дворе?

— Так и есть. Эта наложница ясно все видела. Это была пудра древесного гриба, — Цзинь Чжэнь кивнула и указала на Синь'эр, которая стояла позади Чэнь Юй. — Это она закапывала ее!

Синь'эр сразу запаниковала. Ее ноги подкосились, из-за чего она упала на колени. Покачав головой, она сказала:

— Нет, эта слуга ничего не закапывала! Эта слуга ничего не скрывала!

Чэнь Юй тоже была немного взволнована, но не отрицала этого так решительно, как Синь'эр. Вместо этого она указала на нее и сказала:

— Глупая служанка, закопала, значит, закопала. Почему ты должна лгать? — затем девушка встала и обратилась к основательнице: — Внучка заставила свою служанку закопать пудру древесного гриба; однако я не использовала ее, чтобы отравить кого-либо. Внучка слышала ранее, что эта пудра может уменьшить чувство холода. Только тогда я отправила кого-то, чтобы купить ее для еды. В тот день наложница-мать Хань была отравлена пудрой древесного гриба, и внучка тоже испугалась. Из-за этого я ее закопала.

Ее объяснение казалось очень разумным, но было слишком много совпадений. Не говоря уже о Фэнь Дай, не верящей в это, даже основательница и Фэн Цзинь Юань не поверили.

Дрожа, основательница указала на Чэнь Юй и разочарованно сказала:

— Я давала тебе шанс за шансом, но ты снова и снова подводила меня. Фэн Чэнь Юй, как у моей семьи Фэн могла родиться такая дочь, как ты?

Кан И быстро вышла вперед, чтобы похлопать основательницу по спине:

— Мама, подавите свой гнев. Будьте осторожнее со своим телом.

— Могу ли я подавить это? — старуху потряхивало от гнева. — С таким порочным человеком в поместье я не могу насладиться ни одним мирным днем. Цзинь Юань! — она посмотрела на сына и спросила: — Фэн Чэнь Юй пыталась убить ребенка семьи Фэн. Что ты скажешь по этому поводу?

Фэн Цзинь Юань тоже был разочарован Чэнь Юй. Даже если та объяснила, что она этого не делала, основываясь на его знаниях о том, в чем Чэнь Ю была замешана раньше, на этот раз Фэн Цзинь Юань поверил в это.

— Отец должен прибраться! — закричала Фэнь Дай. Указывая на Чэнь Юй, она крикнула: — Кто-то, кто виновен в совершении убийства, может умереть десять тысяч раз, и этого все равно будет недостаточно!

— Закрой свой рот! — сильно отругал ее Фэн Цзинь Юань. Независимо от сказанного, сравнивая Чэнь Юй и Фэнь Дай, он все же предпочитал первую. — Отец, естественно, примет решение. У тебя нет права говорить!

Фэнь Дай потеряла дар речи, надувшись и посмотрев на Фэн Чэнь Юй. Первоначально она надеялась, что отец сурово накажет ее, но после некоторого ожидания Кан И сказала:

— Эта ситуация чрезвычайно серьезна. Было бы лучше тщательно изучить этот вопрос. Старшая молодая госпожа объявила, что ее подставили, поэтому было бы лучше, если бы мы на самом деле не наказали невиновную.

Фэн Чэнь Юй посмотрела на Кан И. Она понимала, что эта мать помогает ей. К счастью, сегодня ее противником была Цзинь Чжэнь. Она верила, что Кан И сможет без проблем справиться с кем-то вроде нее. Пока это не Фэн Юй Хэн, в этом поместье не существовало ни одного человека, которого бы она боялась.

Видя, что Чэнь Юй увезли, Фэн Юй Хэн тоже встала и сказала основательнице:

— А-Хэн все еще должна поехать во дворец, чтобы вылечить травмы принцессы Жу Цзя, поэтому я не останусь. Завтра я приду и выражу бабушке свое почтение.

Услышав о травмах Жу Цзя, основательница не могла не спросить:

— Действительно ли травмы Жу Цзя очень серьезны?

Фэн Юй Хэн посмотрела на Кан И. Видя, что женщина очень взволнованна, она улыбнулась и сказала:

— В любом случае стоимость лечения составляет пять миллионов золотых таэлей и десять снежных лотосов. Мама, не волнуйтесь. Для А-Хэн нет никаких проблем в спасении жизни принцессы Жу Цзя, — сказав это, она слегка вздохнула. Обернувшись, она обратилась к Чэн Цзюнь Мань: — Каждый ребенок семьи Фэн хорош, но нам просто не хватало матери, которая могла бы позаботиться о воспитании. Я первоначально считала, что старшая принцесса Кан И, вошедшая в поместье, сможет улучшить ситуацию; однако я никогда не думала, что она вырастит принцессу Жу Цзя такой.

Чэн Цзюнь Мань быстро подхватила разговор:

— Именно из-за этого тетя отправила нас, сестер, в поместье. Принцесса округа, пожалуйста, не волнуйтесь. Позже эта наложница обязательно научит молодых госпож поместья правилам, которые я выучила во дворце. Эта наложница не допустит, чтобы молодые госпожи показали отсутствие этикета перед посторонними.

Это было равносильно лишению Кан И права обучать детей, но никто в семье Фэн ничего не сказал. В конце концов, причиной появления сестер Чэн в поместье стало то, что Кан И плохо справилась с воспитанием Жу Цзя. Основательница тоже чувствовала, что если сестры Чэн Ши научат детей поместья, это будет очень хорошо. Они вышли из дворца, поэтому не страдали от отсутствия понимания правил. Если такие люди будут обучать детей, в будущем, независимо от ситуации, они все будут презентабельными.

— Хорошо, если ты справишься с бременем обучения этих детей манерам, это уменьшит некоторые мои опасения, — кивнула основательница. Сказав это, она посмотрела на Сян Жун и Фэнь Дай. — В будущем вам понадобится правильно учиться у этих двух наложниц-матерей. Лучше всего для вас будет изучить правила дворца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 342.2. Когда приходится иметь дело с кем-то, иногда нужно полагаться на блеф**

Сян Жун всегда была очень послушной. Услышав, как основательница отдала приказ, она приняла его, не допустив ни единой ошибки в своем ответе.

Что касается Фэнь Дай, то ее отношение к сестрам Чэн Ши было намного лучше, чем к Кан И. Просто потому, что они пришли из дворца. По ее мнению, если бы она стала ближе к этим двум, ей стало бы намного проще добывать любую необходимую информацию. Пятый принц исчез и не появлялся в течение многих дней. Ее сердцу было неспокойно, и она продолжала посылать людей, чтобы узнать, принял ли дворец Ли каких-либо новых женщин. К счастью, все сообщали, что он этого не сделал; это заставило ее почувствовать легкое облегчение.

Видя, как Фэнь Дай кланяется и соглашается, основательница, наконец, кивнула. Фэн Юй Хэн тоже улыбнулась и сказала Чэн Цзюнь Мань:

— Раз так, я побеспокою наложницу-мать с работой, — она похлопала ту по тыльной стороне руки, затем повернулась и ушла с Хуан Цюань.

Фэн Цзинь Юань чувствовал себя немного неловко. В конце концов, он все еще был отцом, но эта дочь не сказала ему ни слова, когда пришла и ушла. Воистину... Он посмотрел на Чэн Цзюнь Мань и сказал ей:

— Вторая молодая госпожа тоже нуждается в исправлении манер. Просто потрать немного больше времени.

Чэн Цзюнь Мань кивнула, но сказала:

— Тетя обычно хвалит окружную принцессу за ум и рассудительность. Даже дядя хвалит окружную принцессу за благоразумие. Думаю, понимание правил Цзюнь Мань ничтожно по сравнению с пониманием принцессы округа. Это мне нужно попросить окружную принцессу помочь!

Фэн Цзинь Юань задрожал и хотел высказаться о том, какую помощь она сможет оказать. Если она-то послушна и разумна, значит, в мире не осталось рассудительных людей.

Но как только он открыл рот, он услышал, как основательница сухо кашлянула, и увидел ее резкий взгляд. Только тогда Фэн Цзинь Юань отреагировал. Кем были тетя и дядя, о которых говорила Цзюнь Мань? Они были императрицей и императором! Ему что, стало так скучно, что он хотел опровергнуть слова царственной пары?

Так что он сухо рассмеялся и улыбнулся, вроде как согласившись.

Фэн Юй Хэн же вместе с Хуан Цюань уже сидели в императорской карете и направлялись к императорскому дворцу. Хуан Цюань потерла подбородок и спросила ее:

— Молодая госпожа, почему вы были так уверены, что старшая принцесса Кан И носила этот браслет, когда выходила замуж?

— Я блефовала, — сказала Фэн Юй Хэн, протянув руку.

— Ваш блеф действительно был точным! — похвалила Хуан Цюань.

— Это правда, — бесстыдно кивнула в ответ Фэн Юй Хэн. — Я тоже чувствую, что была довольно впечатляющей.

Тут в воздухе раздалось саркастичное цыканье.

Фэн Юй Хэн стала несчастной, она схватила Хуан Цюань за руку и сказала:

— Когда мы выйдем из дворца, мы должны поехать в августейший дворец. Я хочу вернуть Бань Цзоу. Я не хочу его. В любом случае в поместье сейчас так много скрытых охранников. Кто не сильнее его?

Из воздуха донеслось скрежетание зубами:

— На самом деле нет никого сильнее меня. Если вы мне не верите, то просто проверьте.

Подшучивание между мастером и слугой было тем, к чему Хуан Цюань уже привыкла. Она определенно не думала, что Фэн Юй Хэн действительно вернет Бань Цзоу, и совсем не верила, что тот на самом деле будет неуважительно относиться к Фэн Юй Хэн.

Напротив, Фэн Юй Хэн относилась к Бань Цзоу так же, как к ним, то есть очень хорошо. Она никогда не считала их просто слугами, скорее, вела себя с ними как с братом и сестрами. Что касается Бань Цзоу, то раньше он только привычно прятался в тенях. После того, как его вдруг приставили к Фэн Юй Хэн, такого рода... э-э-э… нетрадиционному мастеру, пробудилась и его живость характера. Это было не более чем игривое подшучивание, но как только появится какая-либо угроза, Бань Цзоу определенно посвятит свою жизнь обеспечению безопасности Фэн Юй Хэн.

Она и Ван Чуань были точно такими же!

Жу Цзя сегодня выглядела лучше, чем вчера. Возможно, потому, что слуги убрали комнату. Кроме того сжигались и благовония, поэтому в комнате пахло намного лучше, чем раньше. Все это было весьма душевно.

Но Жу Цзя не сказала ни слова, когда увидела Фэн Юй Хэн. Она только смотрела на нее глазами, полными обиды. Как будто простого взгляда было достаточно, чтобы излить гнев ее сердца.

Фэн Юй Хэн не могла не обратить на нее внимания, начав заботиться о ее травмах.

Жу Цзя пялилась на нее почти целый час. Наконец, больше не в силах терпеть, она перестала; тем не менее она предупреждающим тоном сказала Фэн Юй Хэн:

— За пять миллионов золотых таэлей ты должна внимательно отнестись к моему лечению. Ты должна быть достойна той платы, которая запрошена.

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Не волнуйся. Я определенно буду лечить тебя должным образом, чтобы в следующий раз правильно тебя отхлестать.

— Ты, — Жу Цзя хотела начать проклинать восемь поколений ее предков, как привыкла, но вспомнив, что травмы, покрывавшие ее тело, были результатом ее стремления проклинать других, она сдержалась. Отведя взгляд, она больше не захотела смотреть на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн целых четыре часа заботилась о ее травмах. Когда она, наконец, закончила, Жу Цзя была на грани смерти от боли. Услышав, что Фэн Юй Хэн вернется на следующий день, она вдруг захотела отказаться от этого лечения. Это было слишком больно. Жу Цзя действительно начинала задумываться, выдержит ли она это лечение. Золото уже потратили, но если бы она умерла во время лечения, не стало бы это слишком жалким?

Но у Фэн Юй Хэн не было никакого желания обращать на нее внимание. Закончив с работой, она собрала свои вещи и ушла. Она не сказала бы Жу Цзя, что не использовала анестетики. Последствия греха, который она совершила, нужно перетерпеть самостоятельно. Только вспоминая эту боль, она могла запомнить, как вести себя в следующий раз. Хотя она не верила, что Жу Цзя действительно может измениться...

Выйдя из дворца, Фэн Юй Хэн попросила какую-то служанку показать ей, как идти в сторону Спокойного дворца. Вместе с Хуан Цюань она пошла прямо в указанном направлении. Хуан Цюань в прошлый раз не входила во дворец, поэтому все еще не понимала, почему они внезапно отправились в Спокойный дворец. Как только она захотела спросить, к ним поспешно подбежала дворцовая служанка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 343.1. Я пришла, чтобы найти ответ**

Дворцовая служанка бежала слишком быстро и не смотрела толком, куда несется. Когда она заметила Фэн Юй Хэн и Хуан Цюань, то уже не смогла сбавить темп и врезалась в них.

Хуан Цюань сумела остановить девушку, не позволив ей врезаться в Фэн Юй Хэн. Но дворцовая служанка испугалась и быстро опустилась на колени:

— Я не знаю, насколько вы благородны, но эта слуга сделала это не нарочно. Не могла бы эта благородная пощадить меня?

Фэн Юй Хэн некоторое время рассматривала ее. Увидев, что у нее очень встревоженное выражение на лице, она спросила:

— К какому дворцу ты служишь? Почему ты так спешила?

Дворцовая служанка ответила:

— Эта слуга из Спокойного дворца. Наложница Ань снова заболела. Эта слуга спешила пригласить императорского врача.

— Наложница Ань? — Фэн Юй Хэн несколько раз моргнула. Инициатива посетить кого-то не может сравниться с проявлением сочувствия в трудную минуту, поэтому она сказала: — Эта принцесса округа планировала отдать дань уважения императорской наложнице Юнь. Поскольку я услышала об этом, было бы нехорошо просто смотреть со стороны. Я пойду с тобой, чтобы взглянуть на болезнь наложницы Ань!

У Да Шунь была только одна окружная принцесса. Как могла дворцовая служанка не понять, кто стоял перед ней? Хотя приглашать окружную принцессу на прием к пациенту было неуместно, эта окружная принцесса была божественным доктором. Об этом знала вся столица. Она хотела, чтобы кто-нибудь взглянул на психическое заболевание наложницы Ань, но чувствовала, что до имперских врачей было слишком далеко бежать. Мало того, не было гарантий, что они захотят посетить Спокойный дворец. Так что она могла только стиснуть зубы, поклониться Фэн Юй Хэн и сказать:

— Эта слуга благодарит окружную принцессу за великую милость! Принцесса округа, пожалуйста, следуйте за этой слугой в Спокойный дворец!

Таким образом, Фэн Юй Хэн "пригласили" в Спокойный дворец. Сразу после прихода во дворец она услышала, как кто-то кричит, будто сумасшедшая:

— Убей этого зверя! Убей его! — за этим криком последовал звук падающих бутылочек и банок. А потом кто-то, находящийся на грани нервного срыва, завопил: — Как эта могла родить такого сына? Эта не родила его! Точно нет!

Служанка, которая пригласила Фэн Юй Хэн, беспомощно сказала:

— Наложница Ань сходит с ума время от времени. Обычно она просто начинает петь или плакать. Через некоторое время ей становится лучше. Но на этот раз, начиная с прошлой ночи и до сих пор, лучше ей не стало. Наложница даже подняла руку, чтобы избить людей. Евнух и дворцовая служанка уже забиты до смерти.

— Все так серьезно? — немного подозрительно спросила Фэн Юй Хэн. Сначала она думала, что наложница Ань просто слишком сдерживается, что и приводит к дальнейшим неприятностям. В лучшем случае у нее просто был плохой характер; однако, она не думала, что та настолько сумасшедшая.

Она ускорила шаг и вышла во двор. Войдя в спальню наложницы Ань, она увидела на полу женщину в придворном платье с распущенными волосами. Ткань наряда была довольно хорошей, но цвет поблек, а сам он выглядел слишком большим.

Фэн Юй Хэн знала, что это должна быть наложница Ань, и в этот самый момент она вцепилась в какую-то дворцовую служанку. Дергая ее за волосы, она закричала:

— Что толку мне было тебя растить? Почему ты не можешь его убить? Почему он до сих пор живет так счастливо? Наверное, потому, что ты плохо учил, а она не танцевала, как она!

У дворцовой служанки было изящное строение тела и красивое лицо. Ее тонкая, гибкая талия была настолько тонкой, что большая мужская рука могла спокойно обхватить ее. Даже одетая в стандартную форму служанки, она выглядела выдающейся.

К сожалению, как бы ни были красивы люди, они потеряли бы свою красоту из-за подергиваний наложницы Ань. Она опустилась на колени на пол, не в силах вырваться или увернуться. Она также не могла начать мстить наложнице Ань. Она могла только стиснуть зубы и терпеть. Несмотря на то что ее так сильно тянули, она не кричала.

Фэн Юй Хэн узнала ее, это была Хун Юнь. Конечно, она не верила, что это ее настоящее имя, поэтому она спросила дворцовую служанку, стоящую рядом с ней:

— Кого избивает наложница Ань?

— Это Инь Лань. Обычно наложница предпочитает ее больше всех остальных, но каждый раз, когда она заболевает, она и страдает сильнее всех, — ответила служанка.

Фэн Юй Хэн кивнула и быстро пошла вперед. Схватив наложницу Ань за запястье, она услышала громкий крик:

— Не прикасайся ко мне! Катись! Все катитесь! — но прокричав это, ее веки сомкнулись, и она уснула.

Инь Лань, наконец, вырвалась на свободу и не смогла сдержать вздоха облегчения. Но когда она подняла голову и увидела Фэн Юй Хэн, то спокойствие, которое она почувствовала, сразу же исчезло:

— Принцесса округа, — девушка опустилась на колени и склонила голову. Кроме этих двух слов, она больше ничего не сказала.

Фэн Юй Хэн проигнорировала ее, поскольку одна из слуг Спокойного дворца перенесла наложницу Ань на кровать. Затем она вытащила несколько серебряных игл из рукава и начала вонзать их в голову наложницы Ань.

Увидев это, слуги Спокойного дворца, наконец, почувствовали облегчение. Если бы они не столкнулись с окружной принцессой Цзи Ан, возможно, было бы еще больше людей, которых избили бы до смерти. Императорские врачи в большинстве случаев прописывали лекарство, просто увидев ее. Наложницу Ань можно было считать брошенной наложницей. То, что император отдал ей дворец и не понизил в ранге, уже было довольно хорошо. Как он мог прилагать какие-то усилия, чтобы заботиться о ней?

Инь Лань продолжала стоять на коленях посреди комнаты. Служанка дворца, которая привела Фэн Юй Хэн в Спокойный дворец, чувствовала, что это немного странно. Она хотела подойти и спросить; однако она ощущала легкую мрачность окружной принцессы Цзи Ан, несмотря на то, что та пришла лечить наложницу Ань. Она не смела спрашивать слишком много, поэтому могла только стоять в стороне.

Через час Фэн Юй Хэн, наконец, удалила все серебряные иглы из головы наложницы Ань. Затем она вынула из рукава маленькую фарфоровую бутылочку и вытряхнула несколько пилюль, которые затем были положены в рот наложнице Ань. Только тогда она заговорила и приказала:

— Пойди, принеси воды, чтобы помочь наложнице Ань проглотить таблетки. Ей нужно поспать немного. Через некоторое время она должна проснуться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 343.2. Я пришла, чтобы найти ответ**

Служанка дворца подчинилась и пошла за водой. Фэн Юй Хэн встала и взглянула на Инь Лань, затем вышла, сказав:

— У этой принцессы округа есть несколько вопросов к тебе. Пойдем со мной на некоторое время.

Инь Лань встала и осторожно последовала за Фэн Юй Хэн. Другие служанки подумали только, что Фэн Юй Хэн хотела задать несколько вопросов о болезни наложницы Ань, поэтому никто не задумывался над этим слишком много, все они быстро разбежались.

Фэн Юй Хэн не стала заходить очень далеко, просто села в соседнем коридоре. Инь Лань стояла перед ней без той гордости, которую она показывала, когда била Хун Юнь. Но сейчас она все же выглядела немного холодной.

Хуан Цюань давно узнала ее. Прежде чем Фэн Юй Хэн успела заговорить, она сердито высказалась первой:

— Сменив одежду, тебе удалось проникнуть в усадьбу Фэн. Каковы твои намерения?

Та молчала.

Хуан Цюань сердито посмотрела на нее:

— Ты веришь, что я тебя убью?

Она все еще молчала.

Фэн Юй Хэн неожиданно засмеялась:

— Твой характер по-прежнему такой же, как у Хун Юнь, но помогая безумной матери, которая вредит своему собственному сыну, ты навлечешь на себя гнев Небес.

Инь Лань, наконец, отреагировала; ее глаза покраснели, а кулаки сжались.

Фэн Юй Хэн продолжила:

— Гармония между мужчинами и женщинами всегда особенно подчеркивалась. Хотя одна сторона уже мертва, возложение вины целиком на другую сторону бесполезно, — она подняла голову, чтобы взглянуть на Инь Лань. — Прошло уже много лет с момента происшествия, и ум наложницы Ань помутился. Тебе, должно быть, неприятно постоянно быть рядом с ней и напоминать ей ненавидеть собственного сына.

Когда Инь Лань услышала это, она сначала испугалась, а потом начала смеяться. Так, как будто услышала самую смешную шутку. Потом она указала на Фэн Юй Хэн и сказала:

— Принцесса округа сообщает о несправедливости по отношению к его высочеству пятому принцу? Может быть, вы забыли, что первым человеком, который толкнул его высочество в воду, были вы!

Фэн Юй Хэн кивнула, не избегая этой ответственности:

— Правильно. Это была я. В то время я хотела использовать развратного принца, чтобы замутить воду; однако из-за ошибки и странного стечения обстоятельств он все больше и больше погружается в эти воды. Но теперь, кажется, что толкать его в эту воду было правильно. Он должен умереть.

Она просто выплюнула эти два слова "должен умереть", в результате чего Инь Лан немного растерялась, поспешив сказать:

— Я не говорила этого раньше.

Фэн Юй Хэн сказала ей:

— Моя идея о смерти должна отличаться от той, о которой думаешь ты. Для меня он действительно должен умереть. Но для тебя... Говори, наложница, которая утонула в том году, кем она приходилась тебе?

Инь Лань была поражена, затем уставилась на Фэн Юй Хэн. Она чувствовала, что ее мудрые глаза, казалось, могли видеть все. Хотя у нее не было никакой надежды скрыть это от всех, Фэн Юй Хэн, прямо указав на ее отношение к этой наложнице, а не просто узнав, что она служила в Спокойном дворце, заставила ее немного испугаться.

Видя, что она колеблется и молчит, Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Враг врага — друг. Я не собираюсь тебя уничтожать. Независимо от того, заговоришь ли ты или нет, все зависит от тебя. Я просто пришла в Спокойный дворец, чтобы найти ответ. Если ты поможешь развеять мои сомнения, Инь Лань, если ты не захочешь умирать, я смогу тебе помочь.

Глаза услышавшей это Инь Лань, которые напоминали спокойное озеро, внезапно дрогнули, когда она подсознательно спросила:

— Эти слова правдивы?

— Да, — Фэн Юй Хэн кивнула.

Надежда в глазах Инь Лань стала еще более выраженной.

Она уже думала, что не сможет избежать смерти. Войдя во дворец и пройдя по этому пути, она никогда не планировала уйти живой. Но планировала она или нет, это был один вопрос. Когда она услышала, как кто-то сказал ей, что ей не нужно умирать, это было другое дело.

Почему-то она доверяла Фэн Юй Хэн. Хотя этот ребенок был намного моложе ее, она доверяла каждому слову, сказанному этой окружной принцессой Цзи Ан.

Инь Лань некоторое время размышляла. Стиснув зубы, она откровенно сказала:

— Хорошо, я скажу. Императорская наложница, которая умерла, была моей старшей сестрой. Когда она впервые вошла во дворец, то была просто танцовщицей; однако она немного походила на императорскую наложницу Юнь. Однажды его величество напился и оказал ей благосклонность на одну ночь. К сожалению, его величество пожалел после и считал себя виноватым перед императорской наложницей Юнь, поэтому он никогда не ходил навестить мою старшую сестру; но он все равно дал ей положение императорской наложницы, чтобы она могла войти во дворец и спокойно жить. Кто знал, что пятый принц будет искать смерти и влюбится в мою старшую сестру! Когда он разными способами выразил свою добрую волю, моя старшая сестра была тронута. Однако стены дворца тонкие. После того как дело было доведено до конца, моя старшая сестра была казнена за этот секрет, но пятый принц все еще живет счастливо. Скажите, разве это справедливо?

Фэн Юй Хэн подумала про себя, что ее догадка оказалась верной. Когда она заметила, что Хун Юнь смешалась со служащими Спокойного дворца, она почувствовала, что что-то не так. Ум наложницы Ань помутился, поскольку каждый день она пыталась понять, как убить своего собственного сына. Хун Юнь отправилась учить Фэнь Дай танцевать, давая понять, что наложница Ань пытается навредить пятому принцу. Если бы было сказано, что Хун Юнь была кем-то другим и не имела своих собственных целей, она бы точно не поверила. Красивый снежный танец не был чем-то, что каждый умел исполнять. Как могла наложница Ань случайно принять Хун Юнь?

Инь Лань продолжала говорить:

— Я не ненавижу его величество и не ненавижу императорскую наложницу Юнь. Если бы пятого принца не существовало, старшая сестра все еще была бы в своем дворце, живя великолепной жизнью. Это целиком и полностью вина пятого принца. Вот почему он должен умереть.

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала. Ненависть Инь Лань к Сюань Тянь Яню не имела к ней отношения. Если бы Инь Лань работала с наложницей Ань, чтобы убить Сюань Тянь Яня, ей также было бы немного легче.

— Я слышала, что у пятого принца в поместье когда-то была наложница с южной границы. Это правда? — спросила она Инь Лань. — Хотя наложница Ань ненавидит своего сына, пятый принц все еще любит свою наложницу-мать, верно? Скажи, если наложница Ань попросит пятого принца о чем-то нелепом, согласится ли он?

Как только это было сказано, Инь Лань, казалось, поняла смысл. Не отвечая, она только указала на угол и сказала Фэн Юй Хэн:

— Принцесса округа, смотрите.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 344.1. Эта великая тетушка отслеживает все долги**

Фэн Юй Хэн посмотрела в том направлении, что указала Инь Лань. Только сильно приглядевшись, она смогла увидеть две странные вещи, висевшие под карнизом крыши.

Ей стало любопытно, и она сделала несколько шагов в этом направлении. Только встав прямо под ними, она обнаружила, что там были две зеленые птицы размером с мизинец с длинными клювами.

Инь Лан сказала:

— Наложница Ань называет их изумрудами. Сначала она просто ради интереса воспитывала их. Люди, которые видели их в лучшем случае чувствовали, что это просто что-то новенькое, и не слишком много задумывались о них. Но однажды я увидела, как эти две птицы вылетели из дворца, но не вернулись в ту же ночь. Сначала я думала, что они никогда не вернутся, но когда взошло солнце, они спокойно прилетели к карнизу. Если бы я не думала об этом, было бы трудно их заметить. Что касается пятого принца, у него во дворце слишком много наложниц, но среди них действительно есть иностранка, которая приходила навестить наложницу Ань. Он чувствует себя обязанным наложнице Ань, и если наложница Ань о чем-то попросит, пятый принц обязательно согласится.

Инь Лань договорила и замолчала. Фэн Юй Хэн больше ничего не спрашивала, но у нее возникли некоторые сомнения, когда она пристально вгляделась в этих двух птиц.

Если она не ошибалась, то это были колибри. Разновидность птиц родом из Южной Америки. Это были самые маленькие птицы в мире, но она не могла быть слишком уверенной, потому что климат Да Шунь не подходил для колибри. Просто внешне они походили на этих птиц.

Она протянула руку и несколько необычно пошевелила пальцем. Остановившись, она уже была на восемьдесят процентов уверена в правильности своего предположения.

Эти птицы были не из тех, что разводились ради забавы. Только что она поэкспериментировала со своим пальцем и обнаружила, что они прошли специальную подготовку. Этот вид прекрасно обучался. У него была более высокая способность к обучению, чем у собак; его можно было научить чему-то в два раза быстрее, чем полицейскую собаку. Как птица, она могла свободно летать в любую точку мира, и у нее было маленькое тело, а радиус действия — намного больше. Подобные вещи были действительно слишком хороши для совершения преступлений.

Фэн Юй Хэн отвела взгляд. Когда она обернулась, Хуан Цюань сказала ей:

— Наложница Ань проснулась, а Инь Лань ушла. Молодая госпожа чувствует, что с этой птицей что-то не так?

Она снова посмотрела на этих двух птиц. На этот раз одна из них схватила маленькую гальку и взлетела. Покружив, она внезапно расправила крылья и ринулась прямо в небо. Через некоторое время галька упала прямо в колодец посреди двора. Птица, которая до этого не двигалась, тоже начала подражать этому. Подняв гальку, она взмыла в небо и бросила ее в колодец.

— Ты видела это? — она скривила губы в усмешке. — Как точно это было!

Хуан Цюань тоже внимательно наблюдала за этим. В тот момент, когда она собиралась что-то сказать, подбежала дворцовая служанка, поклонилась и сказала:

— Отчитываюсь перед принцессой округа, проснулась наложница Ань и хочет вас видеть.

Фэн Юй Хэн кивнула, затем последовала за служанкой в спальню наложницы Ань.

В это время наложница Ань уже привела в порядок своих слуг. Переодевшаяся, она сидела на кровати и нежно массировала виски, время от времени вздыхая.

Фэн Юй Хэн подошла и поклонилась вместе с Хуан Цюань:

— А-Хэн выражает почтение наложнице Ань, — на ее лице появилась улыбка, но ее голос был ледяным.

В последние годы наложница Ань не участвовала ни в одном дворцовом банкете. До нее только доходили слухи об этой окружной принцессе Цзи Ан; однако она никогда не встречала ее. Именно ее слуги рассказали ей, что принцесса Цзи Ан лечила ее психическое заболевание иглоукалыванием. У нее не оставалось другого выбора, кроме как поблагодарить ее.

— Быстро вставайте, — она слегка подняла руку, и дворцовая служанка пошла помогать Фэн Юй Хэн. Затем она сказала: — Садитесь.

После того как Фэн Юй Хэн поблагодарила ее, она спокойно села. Подняв голову, чтобы посмотреть на наложницу Ань, она увидела уклончивость в ее глазах. Девушка усмехнулась про себя, повернула голову, случайно заметила фрукты на столе и сказала:

— Сегодня я пришла в спешке, поэтому не приготовила подарков для наложницы. Наложница, пожалуйста, не вините меня. Было бы хорошо, чтобы наложница регулярно ела больше фруктов. В следующий раз А-Хэн не забудет принести еще немного. Так что третьему брату не придется беспокоиться каждый день.

Наложница Ань вздрогнула. Она не знала, совершила ли она где-нибудь ошибку, но, казалось, что в том, что только что сказала эта девушка, имелся скрытый смысл; однако ее слова были разумными. Она могла только догадываться, но не спросить.

Фэн Юй Хэн увидела, что наложница Ань молчит, поэтому улыбнулась и сказала:

— Только сейчас я со слугой играли с птицей во дворе. Думаю, хотя наложница обладает хрупким и тонким телосложением, вы проделали очень хорошую работу по выращиванию этих птиц. Они должны быть в состоянии летать в любое место в пределах сотни ли без каких-либо проблем, верно? — говоря это, она наклонилась вперед и уставилась прямо на наложницу Ань. — Даже взлетев в небо, они смогли точно попасть галькой в колодец. Основываясь на интеллекте колибри, обучить их до такой степени не сложно, но мне интересно, где наложнице удалось добыть такого рода удивительную птицу? Это то, что А-Хэн действительно заинтересовало, — она произнесла это, а затем выпрямилась. Откинувшись назад, она заговорила так, словно говорила о чем-то тривиальном: — Кажется, в будущем мне нужно будет почаще посещать императорский дворец. Это не даст его высочеству августейшему принцу сказать, что мне не хватает опыта.

Наложница Ань подсознательно отодвинулась подальше от нее. Ее лицо побледнело, было очевидно, что она шокирована.

Служанка, стоящая рядом с ней, не понимала, почему наложница Ань так отреагировала. Посчитав, что та собирается снова впасть в безумие, она быстро сказала Фэн Юй Хэн:

— Принцесса округа, быстро осмотрите наложницу. Не дайте ей снова заболеть.

Фэн Юй Хэн честно встала и присела рядом с наложницей Ань. Она схватила ее за запястье и начала считать ее пульс. Хотя наложница Ань отчаянно боролась, ей не удалось освободиться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 344.2. Эта великая тетушка отслеживает все долги**

— Она в порядке. Возможно, при сжигании древесного угля комната слишком сильно нагрелась. Из-за этого ум этой наложницы немного помутился. Удалите половину углей. Наложнице станет лучше в прохладной комнате.

По правде говоря, в этой комнате сжигалось не так много древесного угля. Комната выстынет, если его убрать, но Фэн Юй Хэн была врачом. Люди дворца, возможно, не знали чего-то другого, но прекрасно знали, что окружная принцесса Цзи Ан очень известна. Все, что она говорила, наверняка было правильным, поэтому они быстро пошли убирать уголь.

Наложница Ань не знала, было ли ей холодно или она испугалась, но женщина не могла перестать дрожать. Она несколько раз попыталась вырвать свое запястье из рук Фэн Юй Хэн, но ей это так и не удалось. Немного запаниковав, она спросила:

— Что вы делаете?

Фэн Юй Хэн наконец-то отпустила ее, но сказала:

— Ничего. Я просто хотела напомнить наложнице, что в комнате не должно быть слишком тепло, иначе это может привести к тому, что ваш разум помутится. Я уже слышала, что у его высочества пятого принца в усадьбе есть наложница с южной границы. Такие люди наиболее искусны в изучении странных ядов. Если подумать, его высочество пятый принц, должно быть, тоже многое об этом узнал, верно?

Сердце наложницы Ань дрогнуло. Фэн Юй Хэн говорила на такую тему, для нее было бы бессмысленно симулировать невежество. Все говорили, что окружная принцесса Цзи Ан жестока. Теперь, увидев ее, она поняла, что та, безусловно, достойна этой оценки.

Наложница Ань, наконец, оправилась от ужаса. Перехватив взгляд, который Фэн Юй Хэн бросила на нее, она наконец-то сказала:

— Нехорошо быть слишком умной.

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Быть слишком глупой — еще хуже. Нельзя что-то решить, просто избегая проблем. Когда начинается шторм, я могу только встретиться с ним лицом к лицу. Если пути нет, я его устрою. Вот какая я. У меня нет никаких соображений, и я не оставляю себе никаких лазеек. Я должна увидеть, в конце концов, буду ли я жить или они умрут! — она встала и холодно посмотрела на наложницу Ань. — Мне все равно, откуда у вас эти изумрудные колибри, и меня не волнует, кто дрессировал этих птиц, и мне все равно, как этому человеку удалось убедить вас сделать то, что вы сделали, или как вы убедили его высочество пятого принца принять меры. Когда я что-то делаю, меня не интересует процесс. Я смотрю только на результат. Тридцать тысяч военнослужащих северо-западной армии были отравлены. Я потратила много дней и ночей, чтобы спасти их. После этого я в изнеможении спала несколько суток. Это долг, за который я обязательно спрошу с ответственных!

Наложница Ань была чрезвычайно шокирована. Она никогда не думала, что Фэн Юй Хэн так прямо сорвет с нее маску. Она привыкла говорить косвенно и ждать своего шанса. Только спустя некоторое время она начинала планировать. Драки между женщинами всегда держались в стороне от открытых мест.

Но эта окружная принцесса Цзи Ан открыла все. Ей некуда было спрятаться, некуда бежать.

Рядом с ней стояла очень напуганная дворцовая служанка. Хотя она не понимала, но могла предположить. Наложница Ань, должно быть, как-то обидела принцессу округа Цзи Ан. Окружная принцесса Цзи Ан пришла, чтобы отомстить, верно?

Фэн Юй Хэн некоторое время смотрела на наложницу Ань, затем подняла свое маленькое личико и посмотрела на дворцовую служанку, стоящую в стороне. Затем она сказала:

— Вы можете рассказать императору или императрице о том, что сегодня сказала эта окружная принцесса вашей наложнице. Но было бы лучше, если бы вы тщательно продумали это. Не стоит даже упоминать, любят ли император и императрица наложницу Ань или нет, даже если бы они ее любили, вы должны подумать о том, кому принадлежит северо-западная армия! Вы предприняли что-то против его высочества девятого принца! Наложница Ань, вы играете со смертью!

В ярости она практически выплюнула эти последние слова, затем повернулась и ушла. Хуан Цюань пристально посмотрела на наложницу Ань, прежде чем быстро последовать за Фэн Юй Хэн. Когда они вышли из дворца, Хуан Цюань, наконец, сказала:

— Оказалось, что яд был отправлен наложницей Ань. Я действительно никогда бы не подумала об этом. Но почему она хотела отравить армию?

Фэн Юй Хэн ответила ей:

— Когда я вчера вошла во дворец с его высочеством девятым принцем, то услышала, как одна из дворцовых служанок сказала, что наложница Ань на протяжении многих лет обвиняла пятого принца в том, что потеряла милость императора, но третий принц очень хорошо к ней относится. Время от времени он отправляет еду и одежду в Спокойный дворец. Еще до конца того года мы спрашивали о женщинах в усадьбе пятого принца и слышали, что была некая красавица с южной границы. В то время у меня возникли подозрения, но не было доказательств. Когда мы увидели этих двух птиц, что еще могло остаться неясным?

Хуан Цюань сердито стиснула зубы, а на лбу у нее запульсировала венка:

— Похоже, третий принц хорошо относился к наложнице Ань из-за ее птиц. Военный лагерь нашего принца так хорошо защищен, поэтому, если он хотел сделать что-то подобное, он должен был воспользоваться такой странной идеей. Обычно большинство людей выращивают ястребов и грифов, но эти птицы слишком большие. Если подумать, то таких изумрудных колибри, как у наложницы Ань, действительно было бы нелегко обнаружить.

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась. Конечно же, две маленькие птицы, летящие высоко в небе, сколько усилий понадобится солдатам на земле, чтобы увидеть их?

— Как молодая госпожа планирует разобраться с наложницей Ань? — немного подумав, спросила Хуан Цюань, а затем добавила: — И пятым принцем?

Фэн Юй Хэн пожала плечами:

— Мне не нужно разбираться с ними. Эти двое в конечном итоге поубивают друг друга. Просто подожди и сама все увидишь. Если Хун Юнь желает, чтобы я спасла ее, она обязательно примет меры. Давай относиться к этому как к просмотру пьесы. Посмотрим, как мать и сын убьют друг друга.

Они болтали, идя к воротам императорского дворца. Когда они прошли через них и подошли к карете, вдруг прямо на них обрушился дикий порыв ветра.

Хуан Цюань сразу же встала перед Фэн Юй Хэн; однако услышала, как та сказала:

— Почему, когда встречаются старые друзья, всегда такая враждебная атмосфера?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 345.1. Личность под подозрением**

В воздухе раздалось холодное фырканье. Шторм стал слабее, но не прекратился, даже когда перед ними появился человек.

Фэн Юй Хэн посмотрела на этого человека и сказала:

— По правде говоря, будь это битва с использованием цингуна, вы не смогли бы победить мою служанку. Если бы это был обычный бой, основанный на грубой силе, то вы немного сильнее. Кроме того, ваши атаки немного более прямые и жестокие. Я боюсь, что моя Хуан Цюань пострадает, — договорив, она похлопала названную по плечу. — Все в порядке. Генерал Бу просто пришел поговорить с этой окружной принцессой о прошлом. Не надо так нервничать, — успокоив ее, она подняла голову, чтобы посмотреть на Бу Цуна, улыбнулась и снова обратилась к нему: — Вам тоже не следует так нервничать. Расслабьтесь немного. Эта окружная принцесса не ест людей.

Человеком, который прибыл, оказался Бу Цун. Он вернулся в столицу во время празднования Нового года, чтобы доложить о выполнении своей миссии. Теперь, когда первый месяц закончился, ему пора было возвращаться в восточный военный лагерь. Он пришел во дворец, чтобы получить последние наставления от императора перед отъездом; однако он не думал, что в конечном итоге столкнется с Фэн Юй Хэн.

В тот день, когда он вернулся в столицу, они встретились на улице. Он только почувствовал, что девушка перед ним полностью отличалась от той девушки, какой она была три года назад. У Фэн Юй Хэн, которую он знал, был только слабый характер, но не эта свирепость. Встреча в тот день заставила его ощутить, что он смотрит на незнакомку.

Проведя Новый год в столице, он порасспрашивал о ней; однако чем больше он слышал, тем больше удивлялся. Фэн Юй Хэн прославилась своими медицинскими способностями, это было ожидаемо, в конце концов, ее дедушка по материнской линии — Яо Сянь. Но когда Фэн Юй Хэн научилась стрельбе из лука? Когда она изучила боевые искусства? Когда у нее сложились такие глубокие отношения с обычно ужасающим августейшим принцем?

В этом мире, кроме седьмого принца, практически никто не мог приблизиться к девятому принцу, Сюань Тянь Мину. В столице им восхищалось множество девушек, в том числе и императорская дочь Цин Лэ. Любить его втайне было хорошо. Но если бы кто-то выразил свои чувства, как Цин Лэ, тогда их усадьбы подожгли бы, откровенно намекая на отказ.

Когда он был совсем юнцом, его отец попросил о браке с поместьем Фэн. В то время Фэн Юй Хэн уже была помолвлена с девятым принцем. Семья Бу стиснула зубы и подняла тему брака, опасаясь ответного удара девятого принца. Но тот на это никак не отреагировал. На самом деле все было наоборот. Если бы семья Фэн осмелилась навязать ему брак, то он поджег бы и их.

Все чувствовали, что это была какая-то шуточная помолвка; однако, кто же знал, что эти двое действительно окажутся вместе?

Ранее он полагал, что Сюань Тянь Мин играется. После некоторого расследования он, наконец, обнаружил, что Фэн Юй Хэн относилась к Сюань Тянь Мину даже более серьезно, чем к своей собственной жизни.

Несмотря ни на что, Бу Цун так и не смог понять, что именно случилось, на самом деле заставившее двух людей, которые ранее никак не взаимодействовали, внезапно стать друг для друга настолько близкими, не оставив... ему никаких шансов.

— А-Хэн, — Бу Цун оглядел девушку, стоящую перед ним. У нее были изящные брови, глубокие глаза, светло-розовая кожа, выглядывавшая из-под одежды, и тонкие губы. Все говорили, что люди с такими тонкими губами по большей части лишены эмоций; однако он всегда считал, что они просто лишились своей любви. Например, между этой девушкой и Сюань Тянь Мином было немало любви.

— Генерал Бу, — ответила Фэн Юй Хэн и оглянулась, прежде чем ее взгляд упал на меч, висящий на его бедре. — Вы можете пронести меч во дворец; похоже, что вы весьма полезны для отца-императора, — она сознательно подчеркнула два слова — "отец-император". В то же время она заметила небольшое сокращение зрачков Бу Цуна.

— Его величество хорошо относится и к вам, разве окружная принцесса не может свободно входить и выходить из дворца? На самом деле я слышал, что вам даже не нужно никаких документов.

— Да, — она кивнула. — Достаточно того, что меня узнают. Генерал Бу был довольно жесток, когда прибыл раньше. Это очень напугало принцессу округа. Хе-хе, к счастью, я в порядке. В противном случае, если бы я действительно испугалась, возможно, семье Бу пришлось бы заплатить.

Бу Цун остолбенел, не понимая, что она имела в виду под оплатой. Хуан Цюань заговорила от имени Фэн Юй Хэн:

— Его высочество девятый принц всегда отдавал предпочтение нашей молодой госпоже. Если он узнает, что генерал Бу вызвал шок у молодой госпожи, ему определенно найдется, что сказать семье Бу. Вот почему, генерал, лучше всего проявлять осторожность, гуляя по запретной территории императорского дворца.

Бу Цун фыркнул и, разозлившись, впился взглядом в Хуан Цюань.

Как могла Хуан Цюань бояться подобного? Она просто уставилась в ответ. Их игра в гляделки заставила Фэн Юй Хэн захихикать, после чего они услышали, как она сказала:

— Генерал Бу действительно рассудительный, злится на служанку и не беспокоится о потере статуса.

Бу Цун немного растерялся, услышав ее слова. Он не мог не переключиться на Фэн Юй Хэн; однако сразу же пришел в себя. В его глазах внезапно появилась свирепость, когда он неожиданно сказал:

— Принцесса округа Цзи Ан, может, посоревнуетесь с этим генералом?

— Оружие нельзя использовать в императорском дворце, — напомнила ему Фэн Юй Хэн. — Генерал должен использовать свои способности на поле битвы, а не доставлять девушке неприятности.

Сказав это, она пошла вперед. Девушка была совсем невысокой, едва доставала до его локтя, но Бу Цун все же сдвинулся, чтобы преградить ей путь.

Хуан Цюань хотела сказать, насколько же он бесстыдный, но не успела: Фэн Юй Хэн внезапно подняла правую руку и сформировала коготь. Затем она выбросила ее, целясь Бу Цуну прямо в горло.

Тот очень быстро отступил на несколько шагов. В то же время он поднял руки, чтобы защититься от Фэн Юй Хэн; однако увидел, что девушка быстро откинула руку назад. Наклонившись вперед, она быстро крутанулась и оказалась позади него.

Он подобрался всем телом и повернул голову, чтобы увернуться. Протянув руку назад, он хотел поймать Фэн Юй Хэн. К сожалению, он промахнулся. Фэн Юй Хэн до сих пор не знала цингун древней эпохи, но у нее было маленькое, очень подвижное тело. Когда Бу Цун протянул руку, чтобы поймать ее, она уже перестала атаковать. Она перешла в оборону: ее талия изогнулась, как лук, и ей едва удалось избежать его стремительной атаки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 345.2. Личность под подозрением**

Бу Цун не думал, что движения Фэн Юй Хэн будут такими быстрыми. Сжав зубы, он активировал ци и начал парить; однако в момент отрыва от земли почувствовал что-то холодное на лодыжке. С удивлением он посмотрел вниз и обнаружил длинную и тонкую ткань, обернутую вокруг его икры. Другой конец этой ткани был в руках Фэн Юй Хэн. Сильно потянув, она оттащила воспарившего, было, Бу Цуна обратно. Затем она приложила еще больше сил и отбросила его, как будто стрелу выпустила.

Но Бу Цун был генералом, который, в конце концов, пережил массу сражений, его боевые способности были довольно неплохи. В ситуации, когда он этого не ожидал, уловка Фэн Юй Хэн зацепила его; однако в процессе броска ему удалось восстановить силы.

Люди, опытные в борьбе, всегда становились все более и более взволнованными, чем дольше продолжался бой. Этот поединок с Фэн Юй Хэн заставил его почувствовать себя чрезвычайно развлеченным. После приземления он не потратил ни минуты на отдых, пока не восстановил силы.

Сначала Хуан Цюань хотела выйти и сразиться вместо Фэн Юй Хэн; однако услышала, как та сказала:

— Просто встань в стороне. Мне действительно хочется посмотреть, как взрослый мужчина пытается убить молодую девушку на пути к экипажам в императорском дворце. Кто-нибудь придет, чтобы сделать что-нибудь с этим бессовестным человеком?

Эти слова заставили Бу Цуна смутиться. Его первоначальным намерением было обменяться ударами. Он просто хотел проверить основы боевых искусств Фэн Юй Хэн. Он хотел посмотреть, есть ли у нее только яркие и непрактичные навыки или она действительно знает боевые искусства. Он даже близко не пытался убить ее.

Но он сразу понял, что был слишком резок. От слов до действий — даже сейчас он летел вперед — он постоянно атаковал. Его ощущения — это одно. А то, что видел кто-то еще, — другое. А-Хэн неправильно его поняла.

Подумав об этом, Бу Цун замедлился. Глядя на Фэн Юй Хэн, он хотел сказать, что все не так, как она думает. Но прежде чем он успел хоть что-нибудь произнести, перед ним возникла Фэн Юй Хэн. Он-то замедлился, а вот она этого не сделала и в какой-то неизвестный момент времени скрутила ткань во что-то, напоминающее кнут. Ничего не говоря, она начала его хлестать.

С громким хлопком этот импровизированный кнут ударил прямо по его левому плечу.

Он сдвинулся, чтобы попытаться увернуться, но по нему снова хлестнули! Еще один удар попал ему по правому плечу, оставив кровавый след.

Бу Цун увидел, что она серьезна и быстро в страхе отступил. Похоже, он оказался в сложной ситуации, ему пришлось отбежать почти на десяток шагов. Когда он снова поднял голову, то увидел свирепый девичий взгляд. Ткань уже была размотана, она стряхнула ее и бросила Хуан Цюань:

— Выйдя из дворца, найди место, чтобы выбросить его. То, что запятнано кровью, отвратительно.

Бу Цун покраснел от гнева. Если присмотреться, то это было деталью одежды, которые девушки носили на шеях. Во дворец не разрешалось вносить оружие. Как генерал, он получил от императора специальное разрешение на ношение меча, но забыл, что Фэн Юй Хэн начала практиковаться с кнутом. Он не думал, что эта девушка уже будет настолько опытна, что сможет использовать его на месте.

Он беспомощно смотрел на Фэн Юй Хэн, и чувство, говорившее, что эта девушка определенно не она, снова наполнило его разум.

Как только эта мысль возникла, он не смог удержаться от того, чтобы сразу не спросить:

— Кто вы такая?

Фэн Юй Хэн не считала этот вопрос странным. В конце концов, когда они встретились на улице, Бу Цун задал такой же вопрос. Но она чувствовала себя немного раздраженной и встревоженной.

Это был первый раз, когда кто-то действительно поставил под сомнение ее личность, после того, как она оказалась в Да Шунь. Бу Цун не верил, что она Фэн Юй Хэн. Но этого небольшого сомнения было достаточно, чтобы заставить ее возненавидеть это.

Фэн Юй Хэн раздраженно нахмурилась и громко сказала:

— Вы не можете меня победить, поэтому начинаете говорить о бесполезных вещах? Кто я? Вся столица знает, кто я. Генерал Бу, что именно вы пытаетесь сказать?

Бу Цун долго смотрел на нее, а потом покачал головой:

— Это неправильно. Хотя А-Хэн, которую я знаю, не любила иметь дело с людьми, на самом деле ей не нравилось общаться и со мной тоже, но она не знала боевых искусств, и определенно не была так остра на язык. Я не особо общался с А-Хэн, но я, Бу Цун, всегда помнил ее. Я знаю лучше, чем кто-либо, какой была А-Хэн. Вы не сможете меня обмануть.

Его слова были настолько решительными, что привели Фэн Юй Хэн в шок. У первоначальной владелицы тела было не так много воспоминаний об этом генерале Бу. Она знала о Бу Цуне по рассказам других людей. Она никогда не знала, насколько глубоки были чувства первоначальной владелицы тела. Теперь, когда она услышала его слова, то почувствовала себя немного виноватой. Но если этот человек действительно начнет доставлять неприятности, это будет весьма неприятно.

Настоящая или фальшивая, она действительно была Фэн Юй Хэн, но просто использовала тело здешней Фэн Юй Хэн. Если бы никто не указал на это, все было бы хорошо. Как только кто-то это сделает, даже если не будет никакого способа доказать это, эти слова заставят людей начать сомневаться.

Это то же самое, что и со слухами о том, что у Фэн Чэнь Юй судьба Феникса. Некоторые будут насмехаться над этим, но вспомнят в самые важные моменты жизни. Что если вся Поднебесная услышит об этом? В результате, независимо от того, за кого выйдет замуж Фэн Чэнь Юй, все будут думать, что этот человек сможет стать императором, и граждане вполне искренне будут считать, что этому суждено было случиться.

Она на мгновение оцепенела, и именно это заставило сердце Бу Цуна наполниться еще большими сомнениями. Как будто он ухватился за подсказку о Фэн Юй Хэн, когда вытянул руку и указал прямо на нее, громко сказав:

— Говорите! Кто вы на самом деле?

Как только он произнес это, взгляд Фэн Юй Хэн затуманился. Маленькое и жестокое лицо внезапно наполнилось печалью. Она надула свои маленькие губы и несколько раз вздрогнула. Казалось, слезы, выступившие у нее на глазах, вот-вот прольются.

Бу Цун испытал легкое сожаление. Он не должен был так относиться к этой девушке. Это явно была А-Хэн. Кем еще она может быть?

Как раз когда он собирался сказать несколько утешительных слов, он увидел, как Фэн Юй Хэн внезапно побежала к нему. Такая печальная, такая грустная и такая испуганная, будто собирающаяся искать утешения в его объятиях.

В его сердце, наконец, зашевелилась нежность, и он неосознанно раскрыл руки и приготовился принять девушку в свои объятия.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 346.1. Стать, как демонический девятый, мгновенно стать августейшим принцем**

Однако прежде чем красавица попала в его объятия, она пронеслась мимо его рук и бросилась куда-то за него. Пробегая мимо, она сильно прижалась к ране, которую только что оставила. Это было больно, зато привело его в чувства.

Бу Цун неохотно обернулся и увидел, что быстро бежавшая Фэн Юй Хэн внезапно остановилась перед кем-то. Этот был мужчина в белых одеждах, с черными волосами, водопадом струящимися по спине. Частей прядей была заколота белым нефритом, он казался изысканным и элегантным, самое настоящее божество.

— Седьмой брат! — печально выкрикнула Фэн Юй Хэн, затем она обняла мужчину за руку, а сама повернулась, чтобы указать на него. — Седьмой брат, по какой-то причине, генерал Бу мешает А-Хэн пройти к экипажам. Он пытается убить А-Хэн!

Это было сказано очень громким голосом, ее могли слышать почти все в ближайшем окружении, и Бу Цун побелел от гнева. Он хотел ее убить? Не говоря уже о том, что с самого начала это было просто соревнование, даже к концу он не причинил ей ни малейшего вреда. Вместо этого именно он стал пострадавшим. Он никогда не получал ранения на поле боя, кто же знал, что его ранит маленькая девочка? Чем больше Бу Цун думал об этом, тем больше не мог с этим смириться.

Отсутствие смирения очень четко проявилось на его лице. Увидев это, Фэн Юй Хэн спряталась за пришедшим и сказала:

— Седьмой брат, посмотри на него. Я боюсь, что он хочет меня убить.

Человек, который пришел, оказался седьмым принцем, Сюань Тянь Хуа. Он издалека увидел, как Бу Цун сражается с Фэн Юй Хэн, но не стал спешить к ним. Вместо этого он продолжал идти медленно, потому что знал, что Фэн Юй Хэн не проиграет. Теперь, когда у Бу Цуна все еще было злобное выражение на лице, Сюань Тянь Хуа выразил свое недовольство:

— Генерал Бу, может быть, вы ждете, что этот принц поприветствует вас первым?

Седьмой принц очень редко так говорил. Обычно он относился к людям очень любезно. Даже если бы кто-то не поприветствовал его, он бы ничего не сказал. На самом деле он очень редко называл себя "этот принц". Обычно он всегда говорил "я". Но по какой-то причине после встречи с Фэн Юй Хэн всякий раз, когда с этой девушкой что-то случалось, его доброта немедленно улетучивалась. Он в конечном итоге начинал вести себя крайне неразумно и неумолимо, как августейший принц.

Бу Цун не был глуп. Он много лет провел при дворе, как он мог не знать о характере Сюань Тянь Хуа? Видя холодное выражение его лица, он сразу понял, что седьмой принц злится. Этот принц очень редко сердился, на самом деле он никогда не выходил из себя; однако все знали, что то, что он не сердится, не означает его бесхарактерность. Просто он во многом не любил спорить. Как только он действительно разозлится, с ним будет не меньше головной боли, чем с девятым принцем!

Холодный пот выступил у него на лбу, когда он быстро шагнул вперед, опустился на одно колено и поклонился:

— Этот скромный подчиненный приветствует ваше высочество Чистосердечного принца! Да здравствует ваше высочество!

Сюань Тянь Хуа посмотрел на него и невольно покачал головой:

— Генерал Бу желает долгой жизни, этот принц не смеет этого принять. Кто знает, не проклянете ли вы немедленно этого принца, чтобы он умер завтра, когда этот принц обернется.

Еще больше пота появилось на лбу Бу Цуна. Седьмой принц собирался продолжить говорить в такой манере? Это точно седьмой принц? Это явно демонический девятый.

Он искренне опустился на колени и склонил голову. Он ни в малейшей степени не смел играться со словами:

— Этот скромный подчиненный не смеет!

— Вы не смеете? — Сюань Тянь Хуа посмотрел на него, затем холодно рассмеялся. — Есть ли что-то, что генерал Бу не посмеет сделать? У вас есть боевые способности, и вы разбираетесь в военной стратегии. Отец-император позволил вам помочь генералу на юге. После возвращения в столицу вам было специально разрешено войти в императорский дворец с оружием. А что же вы? Вы используете свои боевые способности и силу, которой обладаете, чтобы попытаться убить мою младшую сестру на пути к экипажам, ни больше, ни меньше. Перед столькими свидетелями вы осмеливаетесь вести себя так высокомерно. Кто должен был увидеть это? За кого вы принимаете мою императорскую семью?

Бу Цун был чрезвычайно шокирован:

— Ваше высочество, это не так! Этот скромный подчиненный просто пытался обменяться ударами с окружной принцессой Цзи Ан и не пытался ее убить!

Горе на лице Фэн Юй Хэн стало еще более глубоким:

— Чепуха! Вас видело так много людей, но вы все еще способны извергать такую ложь? Я наслаждалась прогулкой с моей служанкой, а вы внезапно набросились на меня, неизвестно откуда. Я несколько раз хотела уйти, но вы помешали мне и даже сказали, что обязательно прольете здесь мою кровь! Седьмой брат, А-Хэн до смерти напугана!

Сюань Тянь Хуа быстро похлопал девушку по плечу и с нежным выражением лица сказал:

— Не бойся. Седьмой брат здесь, никто не сможет причинить тебе боль.

Бу Цун ошеломленно застыл. Когда он говорил, что прольет ее кровь? Как эта девушка могла лгать с таким невозмутимым лицом? Но... он действительно внезапно бросился к ней и действительно помешал Фэн Юй Хэн уйти. Что касается этого вопроса, то он действительно повел себя неразумно.

В это время Сюань Тянь Хуа позвал имперских стражников, которые охраняли путь. Две группы, в общей сложности восемнадцать человек. Затем он громко спросил:

— Подойдите и скажите мне. Когда генерал Бу встретился с принцессой округа Цзи Ан, что именно произошло?

Сразу же кто-то вышел вперед и ответил:

— Отвечаю вашему высочеству, эти смиренные слуги видели все. Окружная принцесса Цзи Ан беседовала со своей служанкой, идя к воротам императорского дворца. В это время генерал Бу въехал во дворец и, не спешившись, появился на другом конце пути. Увидев окружную принцессу, генерал Бу неожиданно использовал цингун и взлетел, бросившись прямо в ее сторону. Все мы, скромные слуги, были крайне потрясены и хотели поспешить защитить принцессу округа. К счастью, принцесса округа вовремя это заметила и сумела избежать катастрофы. После этого они некоторое время разговаривали, но мы, скромные слуги, не могли их слышать; однако мы могли видеть, что генерал Бу был очень жестоким. Он даже кричал, что хочет посоревноваться с окружной принцессой. Окружная принцесса не захотела и собралась уйти со своей служанкой; однако генерал Бу преградил ей путь. Это выглядело как...

— Как это выглядело? — Сюань Тянь Хуа нахмурился. — Если тебе есть что сказать, скажи это прямо. Этот принц поддержит тебя.

Стражник немедленно ответил:

— Похоже, генерал Бу действительно хотел напасть на окружную принцессу. Когда они сражались, генерал Бу дрался очень злобно. Если бы окружная принцесса не была столь умелой, возможно, ее бы уже убили!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 346.2. Стать, как демонический девятый, мгновенно стать августейшим принцем**

— Чепуха! — громко закричал Бу Цун. Вскочив на ноги, он вытащил меч и замахнулся на императорского гвардейца.

Стражник завопил, но не успевал увернуться.

Меч Бу Цуна почти ранил этого человека, но тут внезапно промелькнуло что-то белое. Его запястье начало неметь. Он больше не мог удерживать клинок, и тот упал на землю.

Бу Цун пришел в ужас от этой белой вспышки, когда она пронеслась перед ним и вернулась к Сюань Тянь Хуа. На самом деле это было белое жадеитовое кольцо для большого пальца, которое Сюань Тянь Хуа носил на левой руке.

— Ваше высочество! — воскликнул несмирившийся Бу Цун. — Этот слуга извергает чепуху! Послушайте, прямо сейчас этот скромный подчиненный был ранен, но на теле принцессы Цзи Ан нет ни одной раны!

Сюань Тянь Хуа промолчал, но тот самый стражник пришел в ярость:

— Генерал Бу! Хотя вы высокопоставленная персона и обладаете властью, вы не можете извергать такие глупости с невозмутимым лицом! Вы ранены, потому что ваши боевые способности уступают способностям окружной принцессе Цзи Ан. Впрочем, это не отнимает того факта, что вы пытались убить молодую девушку! Мы все видели это лично! Товарищи, что вы скажете?

Под его руководством все императорские стражи в унисон пропели:

— Генерал Бу пытался убить принцессу округа Цзи Ан — это то, что все мы видели!

Бу Цун посинел от гнева. Сам он был солдатом, да не простым, а самым настоящим лидером, но почему он почувствовал, что в этот момент он оказался на грани превращения в ученого? У него имелись свои мотивы, но он не мог их озвучить. Он страдал от горя, но ему некому было пожаловаться. Всю вину возложили на него. Кому он должен жаловаться на то, что его подставили?

Когда он посмотрел на Фэн Юй Хэн, то увидел, что на ее лице не было ни следа страданий. Она глядела на него, вздернув подбородок и насмешливо улыбаясь. Бу Цун почувствовал, что эта девушка устраивает цирк, а сам он — главный его клоун.

Он признал поражение.

С грохотом Бу Цун опустился на колени и сказал Сюань Тянь Хуа:

— Вся вина лежит на этом скромном подчиненном. Ваше высочество, пожалуйста, назначьте наказание.

Сюань Тянь Хуа проигнорировал его, но спросил Фэн Юй Хэн:

— Тебе было больно?

— Я не пострадала, но испугалась генерала Бу, — покачала головой та.

Сюань Тянь Хуа слабо улыбнулся:

— Очень повезло, что ты не пострадала. Что касается устранения последствий твоего шока, этот принц думает, что генерал Бу должен знать, как подавить шок окружной принцессы, верно?

Бу Цун сразу вспомнил слухи. В день свадьбы премьер-министра Фэн Цзинь Юаня Фэн Юй Хэн избила принцессу Цянь Чжоу. После этого она разозлилась. Девятый принц лично посетил их усадьбу и попросил пять миллионов золотых таэлей в качестве компенсации. Теперь, когда седьмой принц спрашивал об этом... Неужели ему нужны деньги?

Он беспомощно поднял голову:

— Этот скромный подчиненный... не имеет столько золота, — у него действительно не было столько. Как семья Бу может сравниться с чужой страной? Не говоря уже о золоте, они не могли бы отдать даже пять миллионов серебряных таэлей.

Сюань Тянь Хуа немного подумал:

— Тогда воспользуйтесь чем-нибудь другим. Я слышал, что семья Бу владеет несколькими резиденциями в пригороде столицы. Позже этот принц попросит кого-нибудь провести оценку. Просто подготовьте дела. Вы — чиновник Да Шунь, так что этот принц не будет доставлять вам неприятности. Если будет чуть больше или чуть меньше — не беда. Нет необходимости получать полные пять миллионов золотых.

Сердце Бу Цуна сжалось. Эти резиденции принадлежали всей семье Бу, не ему одному. Но что будет, если не отдать их?

Как только эта мысль пришла ему в голову, Сюань Тянь Хуа, похоже, понял это и сказал:

— Если вы не откажетесь от них, этот принц не возражает рассказать о попытке убийства принцессы округа Цзи Ан отцу-императору. Что касается этой восточной армии, то этот принц не против лично заняться этим вопросом. Бу Цун, этот принц просто не хочет вести солдат. Это не значит, что этот принц не может ими управлять. Есть некоторые вещи, которые этот принц не хочет делать; однако это не означает, что я не могу. Просто постойте сегодня на коленях и обдумайте это. Не вставайте до самого захода солнца, — договорив, он обратился к лидеру императорских стражников: — Забери оружие генерала Бу. С этого дня ему больше не разрешается проносить оружие во дворец. Если его величество спросит, просто скажи, что это желание этого принца.

— Слушаюсь! — военный офицер поднял меч генерала Бу и, не сказав больше ни слова, велел людям вновь занять свои позиции.

Сюань Тянь Хуа больше не смотрел на Бу Цуна. Он только обернулся и сказал Фэн Юй Хэн:

— В будущем ты должна быть более осторожной. Опасность повсюду. Даже если это дворец, нет никаких гарантий, что здесь безопасно. Понимаешь?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Я понимаю. Спасибо, седьмой брат.

Сюань Тянь Хуа сразу же принял свой обычный дружелюбный вид. Протянув руку, он помог ей пригладить растрепавшиеся волосы и произнес:

— Мин'эр отправился в военный лагерь, чтобы подготовиться к производству стали. Я полагаю, что ты тоже поедешь туда через некоторое время. В любом случае ты должна быть осторожна. Независимо от того, где ты будешь, ты не можешь воспринимать ситуацию легкомысленно.

— Хорошо, — она немного подумала, а затем сделала шаг вперед. Понизив голос, она сказала: — Я только что пришла из Спокойного дворца. Наложница Ань вырастила птиц, способных бросать вещи с большой высоты. То происшествие, когда военный лагерь был отравлен в тот раз, может быть связано с ней. Что касается человека за кулисами, то это должен быть третий принц.

Сюань Тянь Хуа кивнул:

— Я понимаю. В следующие несколько дней найди возможность посетить военный лагерь и обсудить это с Мин'эром. Быстрее иди домой.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и попрощалась с ним. Вместе с Хуан Цюань она быстро покинула дворец.

Проследив за медленно уходящей маленькой фигуркой, Бу Цун, который все еще стоял на коленях, вдруг сказал:

— Ваше высочество, вам не кажется, что вторая молодая госпожа семьи Фэн немного странная?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 347.1. Неважно кто она, она наше сокровище**

Сюань Тянь Хуа обернулся, чтобы посмотреть на Бу Цуна. Улыбка снова исчезла с его лица. Покрутив кольцо с большого пальца в руке, он спросил:

— Странная? Что в ней странного?

Бу Цун увидел, что Сюань Тянь Хуа заинтересовался обсуждением, и почувствовал себя немного взволнованным. Затем он сказал:

— Раньше Фэн Юй Хэн не была такой. Хотя сейчас она выглядит как вторая молодая госпожа Фэн, ее действия полностью отличаются от действий предыдущей второй молодой госпожи Фэн! Также подумайте вот о чем, ваше высочество. Как кто-то может так сильно измениться всего за три года? Достаточно ли трех лет, чтобы стать мастером боевых искусств? Можно ли обучиться всего за три года стрельбе из лука? Ваше высочество, она не может быть второй молодой госпожой Фэн. Об этом должно быть сообщено его величеству. Мы не должны быть обмануты!

Сюань Тянь Хуа посмотрел на Бу Цуна так, словно смотрел на покойника:

— Вы постоянно говорите "предыдущая". Как много вы знали о второй молодой госпоже семьи Фэн? Исходя из того, что знает этот принц, хотя семья Бу выдвинула идею о браке с ней, вы встречались всего несколько раз во время некоторых дворцовых банкетов. Вы практически не разговаривали с ней, так как вы можете быть хорошо знакомы со второй молодой госпожой Фэн? Более того... — он внезапно заулыбался и продолжил: — Бу Цун, ох, Бу Цун, боевым искусствам действительно нельзя научить всего за три года, но если этот принц скажет вам, что этот принц и его высочество девятый принц втайне от всех начали учить ее много лет назад, вы поверите?

Бу Цун был чрезвычайно шокирован. Он никогда не думал, что Сюань Тянь Хуа на самом деле скажет что-то такое. Он начал преподавать боевые искусства Фэн Юй Хэн много лет назад? Было ли такое возможно? Но... если тот решительно настаивал на этом, были ли у него какие-нибудь доказательства того, что это не так?

— С тех пор как Мин'эр обручился с Хэн Хэн, девятый брат этого принца не проявлял особого интереса к другим, но был очень заинтересован этой девушкой. В тот год, когда она впервые заговорила, он притащил этого принца, чтобы тайком посетить поместье Фэн посреди ночи, чтобы навестить ее. Во второй наш визит мы сразу же начали учить ее боевым искусствам. Это было около восьми или девяти лет назад. Считает ли генерал Бу, что вторая молодая госпожа Фэн не сможет достичь этого уровня после стольких лет тщательного обучения со стороны его высочества августейшего принца и этого принца? Вы ни во что не ставите ее или недооцениваете этого принца и его высочество августейшего принца?

Бу Цун быстро сказал:

— Этот скромный подчиненный не смеет.

— Если вы не смеете, то это хорошо, — Сюань Тянь Хуа щелкнул рукавами и пошел назад к дворцу. В то же время он практически выплюнул: — Просто продолжайте стоять на коленях. Уйдете после захода солнца. Этот принц пойдет и объяснится с отцом-императором. Помните, после того, как вы вернетесь, подготовьте дела для всех домов. Этот принц отправит кого-нибудь в вашу усадьбу завтра. Также, — он внезапно остановился, частично обернулся и холодно добавил: — независимо от того, кто она, она — наше сокровище, сокровище нашей Да Шунь.

Что еще мог сказать Бу Цун?

По правде говоря, сказанное Сюань Тянь Хуа было верным. Его понимание Фэн Юй Хэн строилось вокруг того, о чем можно было спросить. В прошлом они встречались только во время банкетов. Фэн Юй Хэн была слабым человеком и не хотела говорить ни единого лишнего слова. Если подумать, то столь близкие взаимоотношения девятого принца и Фэн Юй Хэн были бы невозможны, если бы они действительно не взаимодействовали раньше. Если так посмотреть, слова седьмого принца действительно казались реальными.

Он разочарованно опустил голову, подумав про себя, что мечтал столько лет, не зная, что демонический девятый принц с детских лет воспитывал свою жену. На что он мог рассчитывать?

Бу Цун горько улыбнулся и начал думать о том, как ему следует рассказать семье Бу об этом деле.

В это время императорская карета Фэн Юй Хэн уже остановилась перед усадьбой Фэн. Когда стражи увидели ее возвращение, они быстро подошли, чтобы поприветствовать ее:

— Вещи второй молодой госпожи уже перенесли в павильон Лян Синь. Девушка Ван Чуань заставила нас, слуг, ждать здесь, чтобы сказать об этом молодой госпоже и посмотреть, не захотите ли вы взглянуть прямо сейчас.

— Переезд завершен?

— Переезд закончили вскоре после полудня.

Фэн Юй Хэн немного подумала, затем остановилась и внезапно обернулась:

— Сначала я вернусь в павильон Единого Благоденствия. Я скоро пойду в павильон Лян Синь.

Войдя в усадьбу окружной принцессы, она не вернулась в свой двор. Вместо этого пошла прямо во двор Яо Ши. Когда она пришла, та держала в руках тарелку с выпечкой, ела ее и наблюдала, как служанки пинают волан.

Увидев Фэн Юй Хэн, она быстро помахала ей:

— А-Хэн, иди скорее. Выпечка, которую сделала твоя наложница-мать Ань, очень вкусная, — Ань Ши очень хорошо разбиралась в выпечке. Яо Ши любила есть ее творения, поэтому та отправляла их ей каждый день.

Фэн Юй Хэн увидела, что Яо Ши постепенно стала более оптимистична и почувствовала облегчение. Видя, что служанки перестали пинать волан после ее прибытия, она сказала:

— Вы, девчата, продолжайте играть. Прямо сейчас в поместье много слуг. Вам просто нужно составлять компанию госпоже в течение дня. Оставьте остальное другим, — чтобы облегчить скуку Яо Ши, она прислала в этот двор несколько более живых служанок.

Девушки не стали спорить. Довольные, они снова начали играть, поблагодарив ее за милость. Яо Ши, довольная наблюдением за их игрой, сказала Фэн Юй Хэн:

— Их игры напоминают мне о том времени, когда я была моложе. Это действительно восхитительно.

Фэн Юй Хэн почувствовала себя немного подавленной, услышав это. Обычно, когда мать проводит время с двенадцати— или тринадцатилетней дочерью, это должно быть время их единения. Ведь в древние времена девушки выходили замуж много раньше. К двенадцати-тринадцати годам их начинают обручать. На самом деле такие, как она, обручались еще в раннем детстве. По достижении пятнадцати лет наступало время готовиться к свадьбе.

Вот почему в это время девушка ее возраста должна быть ближе к матери. Во-первых, такие девочки все еще ведут себя по-детски. Во-вторых, матери должны начинать рассказывать дочерям о вещах, о которых те рано или поздно должны узнать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Друзья, если Вам понравилась книга, и работа нашей команды по созданию электронной книги**

**Поддержите Нас символической оплатой, даже если это будет 0.1$ / 1RUB или кликните на рекламу на сайте.**

**Нам будет очень приятно осознавать, что проделанная работа принесла Вам пользу, и наша команда старались не зря.**

**Поблагодарить авторов и команду. (ссылка на раздел поддержать проект https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/)**